MUKAYESELI
DİNLER TARIHİ
(İnsanın yaratılışındaki İlahi Felsefe)

Ahmet KAHRAMAN
M.Ü. İlahiyat Fakültesi Sekreteri

Genişletilmiş Altıncı Baskı

MARİFET YAYINLARI
Yerebatan Cad. Çatalçeşme Sk. Deniz Han No: 27 Kat: 4
Çağalołu - İSTANBUL
Tel: 526 22 70 - 513 92 25
Fax: 513 92 25
İÇ INDEKİLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ KİTAP
GAYRİ SEMAVİ DİNLER

BİRİNCİ KİSM
GİRİŞ
I. Bölüm
INSAN VE DİN
II. Bölüm
DİNLER TARIHİNIN KURULUŞ VE GELİŞMESİ
III. Bölüm
DİN VE TARIH KELIMELERİNİN İNCELENMESİ
IV. DİNLER TARIHİNIN TARIFI, KONUSU, GAYESİ VE METODLARI

IKİNCİ KİSM
İLKEL DİNLER
(Ilike Toplum Dinleri)
I. DINİN KAYNAĞI VE İLK DİN HAKKINDAKI İLMI GÖRÜSLER
A. Din Duyusuğunun ve Dinin Kaynağı
Tenkid
B. İLK DİN
1. Animiz (Ruhçuluk)
Tenkid
2. Naturizm (Tabiatçılık)
Tenkid
3. Totemizm
Tenkid
4. Monotheizm (Tek Tanrıçılık)

II. DINİN KAYNAĞI VE İLK DİN HAKKINDAKI DİNİ GÖRÜŞ
A. Din duygusuğunun ve Dinin kaynağı
B. İlk Din
C. İnsanların İlk Müşriği
(Peygamberleri)
D. Batılı din ve İnsanların doğuşu
E. Sabilik ve Şâbil fikirleri
F. Şâbilğin Özellikleri

ÜÇÜNÇÜ KİSM
MİLLİ DİNLER
I. Bölüm
ÇİN DİNLERİ
I. SINİZM
II. KONFÜÇYANİZM
III. TAOİZM
II. Bölüm
ESKİ TÜRKLERİN DİNİ
İnsanın bulunduğu her yerde mutlaka din de vardır. Çünkü din insannın ikizidir, onunla birlikte doğmuştur. Bu nedenledir ki, insanoğlu, tarihi boyunca her zaman ve her yerde yaratılışı aramış ve onun huzurunda kulüb duygular içinde saygıyla eğilmesini bilmştir. Bununla birlikte insanların, yaratılışlarına ters düşen bir takım çarıp ve asılsız (batıl) inanıslar üzerinde bulunduklarını da biliyoruz ve görüyoruz. İnsanın اللبنun doğrudanlış, üzerinde bulunduğu inanısları (dinleri) ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların başında Dinler Tarihi gelir.


Kendi insanınıza ve akıl başında herkese gerçek hedefi, insanın yaratılışındaki ilahi felsefeyi görmek过程中 genişleye yazılan Dinler Tarihi, iki ayrı kitapta meydana gelmiştir.


İkinci kitap Semavi Dinerler içine almaktadır. Bu bölümde Semavi Dinerlerden sayılan mührarief Yahudilik ve Hristiyanlık, Kitab-ı Mükaddese, Yahudi ve Hristiyan geleneklerine göre, kendi özellikleri içinde incelenmiş; Kur’ana ve İslam zihniyeti- ne göre de gerçek vasıfları belirtilmek suretiyle garazsiz kri- tikleri yapılmıştır.

Son kısım İslam Dinine ayrılmıştır. Bu kısımda insanlığın hayran kalduğu yüce Peygamberimizin örnek hayatı karşısında incelendiğinde sonra İslamın, (İman-İbadet-ahlak) gibi üç ana te- meli, ilahi kanuna uyumayan bütün sistemlere karşı bir cevap olmak üzere, özet olarak verilmiştir.

Bu başında ciddi tashihler yapılmış, yerine ve lüzumuna göre çok önemli notlar konmuş ve açıklamalarla yer verilmiştir.

Ayrıca Hristiyanlıktaki misyonerlik faaliyetleri kısmının so- nuna başlangıçından günümüze "Muslûman-ehl-i kitap Diyalo-ğu" başlıklı uzunca ve öneminin inanılan başka bir bahis ilave edilmiştir.

Kitabın ebadi küçültülmuş ve okuyucunun zevkle okuyabi- leceği bir başka ve düzenleme yapılmıştır.

Dinler Tarihi kitabı, başladığı gündenberi, İmam-Hatip Li- selerinde yardımcı ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu okulla- rın yanısıra, yüksek İslam Enstitüleri ile ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler için de bir başvuru kitabı olmuştur.

Öte yandan, bu konuda öğrenme merakında olanlara ışık tutmuş ve Hakki batıdan ayırmanı huzusunda kendilerine yard- dimci olmuştur. Çağımızdaki dini akımları öğrenmek ve bu akımların propaganda metodlarını iyi bilmek için sağlam bir bilgiye, meşru temellere dayalı ve sevveli bir hoşgörü zihniyeti- ne sahip olmak lazımdır. Bunun için de bu ilimle, dinler tahi- ile meşgul olmak herkes için bir görevdir.

İlimin sonu yoktur, her şeye hakkıyla bilen de zalim Al- lahtır.

Ahmet Kahraman
Ağustos-1993
Erenköy/İSTANBUL
BİRİNCİ KİTAP
GAYRİMENzimmer DINLER

- GİRİŞ
- İNSAN VE DİN
- İLKEL DİNLER
- MİLLİ DİNLER
Birinci Kısım
GİRİŞ

1. Bölüm
İNSAN VE DİN

İnsan dindar doğan ilahi bir varlıktır. Bu itibarla din duygu- sundan uzak yaşamamasına imkan yoktur. Zira onun beden ve ruh gibi çift yönlü bir yapıya sahip olarak yaratılışı, dindar olmasi- ni zorun kalmıştır. İnsanın maddi varlığını, içinde yaşadığı çev- renin dış etkilerinden koruyabilmesi için nasıl bir sığınağa ihtiyaç varsa, ruhunu da bir takım arzu ve temayüllerin etkilerine karşı koruyacak ve onların mahkumiyetinden kurtaracak manevi bir desteğe, emin bir sığınağa ihtiyaç vardır. Çevresinde, insan için böyle bir destek olmadığı gibi, insanın akıl ve akılın ortaya koşduğu felsefesi de bu manevi ihtiyaç karşılamakta uzaktır. Ruhun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ve çeşitli etkilerin esiri olmaktan onu kurtaracak yeane manevi destek ve emin sığınak dindir.

Din, bazı kimselerin ileri sürüdüğü gibi çeşitli dış etkilerle insana sonradan aşlanmış bir fikir değildir. O, insanla doğan yüzeye bir duyguunun eseridir.

Bununla beraber, tarihte dinden nasib olmayan talihsizler de görülmuştur. Bu gibi kimsele manevi hayatları yıkık, kuru ve duygusuuz insanlardır. Çünkü onlar, vidcanları körelmış, hayatı maddi ve manevi sıkıntılarına karşı dayanacakları ve işgınacakları manevi desteği kaybetmişlerdir.

Bu duruma düşenler suç işlemeye de meyllidiirler. Çünkü ceza kanunlarının dışında manevi bir mesliyete ve her zaman kendilerini kontrol eden dini bir zabitaya inanmazlar. bunun için de cazai müceyyedleri çeşitli yollarla ortadan kaldırıdıkları zaman suç işlerler.

Halbuki dindar insan yalnız ceza kanunlarından korkmaz. O, manevi mesliyeyi de gözönüne bulundurur.

İngiltere’dede yapılan bir istatistiğe göre dinsizler, dindarlardan daha çok suç işlemişlerdir.

Görüyorum ki, insani normal hayata sevk eden ve dolaysıyla cemiyetin dengesini sağlayan dindar. Fertlerin ahlak ve fazi- letleri dindarlıklarına bağlı bulunduğundan, dinden mahrum fertlerden meydana gelecek cemiyetlerin uzun süre ayakta durmasına imkan yoktur.

Fert ve cemiyetlerin tarihi boyunca dinsiz yaşamadıklarına dair Batılı ilim adamlarının ve Din Tarihi araştırcılarının çok güzel fikirleri vardır.

Alman filozofu ve din tarihi araştırcısı Max Müller (1823-1900) der ki:


Eski Yunan ahlakçılardan tarihi Plutarque da: "Dünüyayı

dolaşınz; duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz ve servetlişl şehirler bulacağınız. Fakat mabedsziz ve mabudsuz bir şehir bulamayacaksınız" demiştir.

Din tarihi araştırcılarından Bünyamin Kostand ise bu konuda şöyle söyler: "Din duygusu insan tabiatına üye yerleşmiştir ki, insan dayıncı aкла bir de din gelmemesine imkan yoktur. Bu fikirin çeşitli şekillerde tezahür, farklı dillerin doğmasına sebep olmuştur."

Tarihi devirlerde olduğu gibi tarihten önceki devirlerde de dinsiz insanların yaşamadığını, bırakıkları eserler isbat etmektedir. Demek oluyor ki, insanlığa en kararlıtı devirlerinde bile dinsiz mühessesesinden uzakta yaşamamıştır.

Hayatında karşılaştığı elemlı olaylar karşısında şüphe içinde bazan inanın kalbini gösteren, bazan da inan ederek Allah’ın karşısında dikilmış olan insan; her elemin altında görünmeyen ilahi bir felsefenin bulunduğu serzek, büyük yaraticının önünde diz çökmesini bilmştir. Yani hiç bir asının inşayı ve hiçbir mühimlik inanıkı devamı olmamıştır.


İngiliz filozofu H. Spencer (1820-1903) ilmin ilerlemesiyle din ihtiyaçının daha iyi anlaşılcığını söyleyerek şöyle diyor:
"İlmin ilirelemesi açık olarak gösteriyor ki, hakikatını açıklamadığımız ve anlaymadığımız mutlak bir kudret vardır. Bu kudret her yerde tecelli ediyor."

Dhaksley'e göre: "Dinle fen öyle ikiz kararlıklar ki, birinin yok olması, diğerinin de ölümü demektir. Çünkü fen dindar olduğu vakit yükseler. Din de temelinin fennin derin olması nisbetinde büyük filozofların büyük ceserleri zekalarının değil, çok dindar kırık ve ruhlarının mahsulidir. Buna göre Materyализmbugün kuru bir iddia'dan ibaretir."


Amerikalı pragmatist filozof William James de bu hususta: "...ilim ile din kainatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakiki iki ikidir." demiştir.


Din gayet kuvvetli bir ağaç gibi insanlığın geçirdiği bütün inkralaprlarda hayatını koruması ve koruyacaktır. Bu ağaç meydankındaki dalları binlerce deka kesmiş, fakat asıl göve yeni dal yetiştirmeckten geri kalmamıştır. O halde din ebedidir, yok olmasına imkan yoktur. İlman ve felsefenin ilerlemesinde bu yüksek varlığın kaynağı daha da derinleşmektedir. Dünyanın nasıl oluşmuş, dindarlar dah üzülmesi. Eğer onun esasını içelermiş olsalardı, dış kısmın ne kadar tazyik edilirse iç kısmının o kadar gelişliğine gürülüyordu. İnsanlığın hayatı dinle başlamış, dinle kuvvet bulacak ve dinle sona erecektir."


İnsanlar için vazgeçilemez bir ihtiyaç olan din üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmış; bunlar sırasıyla şöyledir:

1 - Din fenomenolojisi: Tarihi durumu naki dikkate almadan, dini hadiselerin mahiyetini inceler ve her döndeki Tanrı birçok hamumu arastırır.

2 - Din sosyolojisi: Dinin aile ve millete karşı aldığı tavri, dinin sahasında meydana gelen sosyolojik olayları, değişik dini cemaatlerin cemiyetle olan ilgisini araştırır.

3 - Din psikolojisi: Dini subjektif (iç tecrübe) yönünden inceler. Dinin başlangıcı ve gelişmesini ruh bakımından izaha çalışır.

4 - Din felsefesi: Dinin mahiyeti ile meşgul olur. İlman kolları üzerinde durur ve aralarındaki münasebetleri inceler.

5 - Tarihi ve Medeniyet Tarihi: Tarihte yaşımı milletlerin dini hayatlarından, kültür ve medeniyetlerinden bahseder; böylece Dinlerin Tarihi ışık tutar.
II. Bölüm
DİNLER TARIHİNİN KURULUŞU
VE GELİŞMESİ


Dinin subjektif ve objektif olmak üzere iki cephesi (yönü) vardır. Dinin subjektif cephesine önem veren psikologlar, O'nun psikoloji ilminin içinde incelenmesi gerektiğini ileri sürenlerdir. Dini objektif cephesinden ele alan sosyologlar ise Onun sosyoloji ilminin içinde incelenmesinin doğru olacağını söylemişlerdir.

Fakat tarih ilminin gelişmesiyle dinin felsefeden ayrı olarak incelenmesi gerektiği görülüştü. Zira bugün tarih, eskiden olduğu gibi yalnız hükümetlerin siyasi değişikliklerinden bahsetmiyor. Siyasi tarihini yanında bir de "Medeniyet Tarihi" var ki, millet ve cemiyetlerin teşkilatlarından, madde ve manevi ilerlemelerinden, san'at ve teknikte maharetlerinden bahsederek değişiklikler hakkında geniş bilgi veriyor. İşte bu sayede ki, din bir ilim konusu olarak kabul edilmiştir. [Bu hususta Voltaire ve Herder gibi ilim adamları tarafından kitaplar yazılması olmasına rağmen dinin bir müessese olarak incelenmesi, daha sonra ancak Bückfü'n gayretiyle ve eseriyile mümkün olmuştur.]

- Dinlerin mahiyetlerinden, gelişmeleri ve dış görünüşlerinden bahseden din iki bölümü için alcı:

A - Din Felsefesi:
Din felsefesi dinlerin iman kökleri üzerinde durur ve aralarındaki münasebetleri inceler.
Garpta Hristiyan kiliselerinin ilk idarecileri, dinin felsefi bir gözle tıkıktından büyük endişe duyduklarında buna izin vermemişler ve bu zihniyet ortaçağ boyunca devam etmiştir. Daňa sonraları, Eski ve Yeni Ahid'in metinlerinin imkan verdiği nisbeten buna razı olmuşlara da bu, bir din felsefesi sayılmaz. Batıda din felsefesi Endülüs'ten taşan İslam'ın ırkı işikleri sayesinde başlamış ve reformu hazırlamıştır.

Son zamanlarda Alman filozoflarından Kant (1724 - 1804) ve Schleirermacher (Stilpermaher, 1768-1834) firmalı sistemlerini din felsefesi üzerine kurdukları halde buna gerekten değeri vermemişlerdir. Garpta din felsefesine layık olduğu yerli Hegel kazandırmıştır.


B - Dinler Tarihi:
Din ilminin önemli ikinci bölümü Dinler Tarihidir. Din ilminin özel bir ilim olarak kabul edilmesinden sonra ilmi ilerlemeler ve bazı keşifler Dinler Tarihinin kurulmasını sağlamıştır.

İlmi araştırmalar tarih ilminin gelişmesine ve karanlık kale devirlerin aydınlanmasına yarayan vesikaları ortaya koymuş, bu vesikalar da Dinler Tarihi için çok önemli olmuştur.

Filoloji, Etnografya, mitoloji, Folklor ve Arkeoloji sahalarında yapılan yeni keşifler sayesinde o ana kadar bilinmeyen fakat yaşamış olan kavim ve milletlerin bıraktıkları ant, kitabe ve kitaplar okunmuş; yaşayı̇ş, anane ve insanları tesbit edilecek tercume edilmiştir. Böylece, tarihte yaşamış fakat kaybolmuş milletlerin dini yaşamışları bilinince, Dinler tarihinin
II. Bölüm
DİNLER TARIHİNİN KURULUŞU VE GELİŞMESİ


Dinin subjektif ve objektif olmak üzere iki cephesi (yönü) vardır. Dinin subjektif cephesine önem veren psikologlar, Onun psikoloji ilminin içinde incelenmesi gerektiğiini ileri sürmüşlerdir. Dinin objektif cephesine yönünden ele alan sosyologlar ise Onun sosyoloji ilminin içinde incelenmesinin doğru olacağını söylemişlerdir.

Faktat tarih ilminin gelişimiyle dinin felsefeden ayrı olarak incelenmesi gerekli görüldü. Zira bugün tarih, eskiden olduğu gibi yalnızca hükmeyet inşayı değişikliklerinden bahsetmeyen, iyısı tarihin yanında bir de "Medeniyet Tarihi" var ki, millet ve cemiyetlerin teşkilatlarından, maddi ve manevi ilerlemelerinden, sanat ve teknikleri maharetlerinden bahsederek inanış ve dinlerindeki değişiklikler hakkında geniş bilgi veriyor. İşte bu sayesinde ki, din bir ilim konusu olarak kabul edilmiştir. [Bu hususta Valtiire ve Herder gibi ilim adamları tarafından kitaplar yazmış olmasıyla rağmen dinin bir müessesel olarak incelenmesi, daha sonra ancak Bücklün gayretiyle ve eseriyile mümkün olmuştur.]

Dinlerin malıyetlerinden, gelişmeleri ve dış gürültülerinden bahseden din iki bölümü içine alır:

A - Din Felsefesi:

Din felsefesi dinlerin iman kökleri üzerinde durur ve aralıktaki münasebetleri inceler.

Garpta Hıristiyan kilisesinin ilk idarecileri, dinin felsefi bir gözüle tıkikinden büyük endişe duydıklarından buna izin vermemişler ve bu zihniyet ortaçağ boyunca devam etmiştir. Daha sonraları, Eski ve Yeni Ahid’in metinlerinin iman verdiği nisbette buna razı olmuşlarsa da bu, bir din felsefesi sayılaz. Bağda din felsefesi Endülüsten başlanan İslam’in irfan ışıkları sayesinde başlamış ve reformu hazırlamıştır.

Son zamanlarda Alman filozoflarından Kant (1724-1804) ve Schleirermacher (Şleyrmehter, 1768-1834) sistemlerini din felsefesi üzerine kurdukları halde buna gerekene değeri vermemişlerdir. Garpta din felsefesine layık olduğu yeri Hegel kazandırmıştır.


B - Dinler Tarihi:

Din ilminin önemli ikinci bölümü Dinler Tarihidir. Din ilminin özel bir ilim olarak kabul edilmesinden sonra ilmi ilerlemeler ve bazı keşifler Dinler Tarihinin kurulumunu sağlamıştır.

İlim araştırmalar tarih ilminin gelişmesine ve karalıklı kale devirlerin aydınlanmasına yarayan vesikalari ortaya koymuş, bu vesikalardan Dinler Tarihi için çok önemli olmuştur.

Filoloji, Etnografya, mitoloji, Folklor ve Arkeoloji sahalarında yapılan yeni keşifler sayesinde o ana kadar bilinmeyen fakat yaşamış olan kavim ve millerinin bruktıkları anıt, kitab ve kitaplar okunmuş; yaşayıp, anane ve inanışları tesbit edilecek tercüme edilmisidir. Böylece, tarihte yaşamış fakat kaybolmuş millerinin dini yaşayışları bilinince, Dinler tarihinin...
sahası son derece genişlemiştir ve bu suretle kurulan Dinler Tarihi Batuda ve İslam aleminde gelişmiştir.

1. Batıda Dinler Tarihi:

Avrupada Dinler Tarihine ait ilk mühim eseri Max Müller yazmıştır. M. Müller "Dinler Tarhiine Girişi" adlı kitabı ile Dinler Tarihi alanında takip edilen yolu çizmiş, geniş bilgisi sayesinde müstehcenler (şark ilimleri ile uğraşan ilim adamlarına) rehberlik etmiş ve bu sayede şarın mukaddes kitaplarının batı dillerine tercume edilmesi mümkün olmuştur.


İngilterede kurulan, Hollanda ve Fransa’da gelişen Dinler Tarihi ancak Alman ilim adamlarının çalışmalarının sayesinde son şeklini alabilmştir.

"Chantepe de la Saussaye" tarafından kaleme alınan "Dinler tarihi" ayrı konuda yazılan diğer eserlere üstünlüğü sebebiyle bütün dillerde terceme edilmiştir.


2. İslam Aleminde Dinler Tarihi:

İslam aleminde din ilminin ve din felsefesine verilen önemin yarısı başında Dinler Tarihi de ihmal edilmemiştir, aynı ilgiyi görmüştür.

Dinler Tarihi ile ilgili çalışmalar Abbasiler devrinde "İbni-Mukaffa" ile başlamış, eski İran dini ve mitolojisi ile Hint ve Keldani (Mazopotamya) mitolojilerine dair eserler Arapça terceme edilmiştir. Talmud da terceme edilen eserler arasında dur. Daha sonraları Hristiyanlık, Sabilik, Çin, Hint ve eski Mısır dinleri incelemiştir. Dinler tarihine ait ilk eser olarak "el Bağdadi" nin (öl 429) "el-Fark Beyne İl- Fırah" adlı kitabı ile "el Makdisi'nin "Kitabü'l-Bed Ve't-Tarih"ini görürüz. Eserde Çin, Hint, Tibet, Türk ve İran dinleri ile Yahudilik, Hristiyanlık ve Sabilik hakkında önemli bilgiler verilmiştir. Ayrıca zamanda "El-Iseraini" ile "El-Bakallani", milel ve Niha’le ait birer eser yazılarmışlardır. (1)

Kurtubâli "İbni Hazm" in (384 - 546) "El - Fast Fil' - Milel Ve't-ehvai ve'n-Niha” adlı eseri mühimdir. İbn-i Hazm, adı geçen kitabında felsefi bahisleri, Hristiyanlığı, İncilleri, Mûseviliği ve Teyratla İncillerin muharref oldukları ve nihayet kelam konularını incelemiştir.

(1) İslam bilginleri Hak din ve meşheplere "milel" Batı din ve meşheplere de "Nihał" adını vermiştir.

Müslümanın mücellililerin bu incelemeleri daha çok İslam alemi ile irtibatı olan ülke ve millelere münhasırdır. İlkel kimliklerin dinleriyle, İslam aleminin temas edemediği mücellilerin dini yaşamışlardan bahis yoktur ki, bu da normal bir durumdur. Bu eserlerde bugünkü ilmi metodu aramak doğru olmaz. Fakat kaynak olarak değerleri asla inkar edilemez.

Bir taraftan Afrika; Avustralya ve Amerikada vahşi kavimler arasında incelemeler yapıldırken, diğer taraftan arkeolojik kazılar, Etnolojik ve filolojik araştırmalar sayesinde bugün Dinler Tarihi modern bir zihniyetle ele alınmış, Batıda ve Doğu'da layık olduğu yeri almıştır.

İslam dünyasında son zamanlarda da Dinler Tarihi sahasında ciddi eserler kaleme almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Şelebi’nin "Mukaremât’ül Edyan, Serisi (4 cilt), Muhammed Abdüllü’nün "el-İslam ve’n-Nesraniyye" adlı kitabı, Muhammed Ebû Zehra’nın "Muhadarât fi’n-Nesraniyye" adlı eseri, Muhammed Enverşah el- Keşmirî el-Hindi’nin "Et-Tarîh bîna tevatere fi Nûzûl’l-Mesihî" adlı Hadis ağırlıklı çalışması zikre deger değerli eserlerdir.

Türkiye’de Dinler Tarihi ile ilgili çalışmaları çok gerilere gitmemektedir.


Türkçe yayıldanlardan, Ahmet Mithat Efendinin ve Şemseddin Günaytayın "Tarih-i Edyan" adlı eserlerini, Ö. Rıza Doğru’un "Yeryüzündeki Dinler Tarihi" adlı kitabını, Prof. Dr. A. Schimmel’in "Dinler Tarihi Girişi" adı eserini, Prof. Dr. Hikmet Tanyayunun "Dinler Tarihi Araştırmaları" ile "Türklerin Dini Tarihçesi ve İslam Festikten Önce Türklerde Tek Tanrı İnançının" adlı değerli incelemelerini zikredibiliriz.

Bu eserler gibi son yıllarda Türkiye’de Dinler tarihi ile ilgili daha bir çok değerli çalışma yapılmış ve bu çalışmalar neşredilmştir.

Konu ile ilgili olarak yapılan Akademik çalışmalar ise memnuniyet verici düzeydedir.
III. BÖLÜM
DİN VE TARIH KELİMELERİNİN İNCELENMESİ

Dinler Tarihinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu terkibini meydana getiren Din ve Tarih kelimelerinin mahiyetlerini hakkına kısa bilgi vermek, yanı bunların tariflerini yapmak ica-bedior.

A. DİNİN TARİFLERİ:

Dinin tarifinde ilmi ve dini olmak üzere iki görüş mevcut- tur. İlimi tarifler Din Tarihini araştırmaları, sosyologlar ve filozoflar tarafından yapılmıştır. Dini görüşten maksat İslamın gö-rüşüdür.

Dini hangi görüşe göre tarif edersek edelim. İki manası vardır: Birli lugat manası, diğer ise istihâl (terim) manası.

Bu duruma göre dinin lugat manasının her iki görüşe göre; istihâl manasının ise ayrı ayrı görüşlerin işığı altında kısaca izahını yapmak mümkündür.


Eski Türkler de din karşılığı “Nom” kelimesini kullanılmışlardır. Kanun, nizam ve düzen demektir.

1 - Dinin ilmi tarifleri:


Dinler Tarihinin kurucularından olan Max Müller’e göre din: “Ruhun öyle bir kuvvetidir ki, aklın ve duyu organlarının ötesinde insana muhteşim isim ve sembollerle, namütenahiyi (sonsuzu) kavrama imkanını verir”

Animizm’in kurucusu olan Taylor’a göre din: "Ruhani varlıkların mexanik bir tabiat".

Meşhur Fransız sosyolog Ernest Renan dini: “İnsan tabiatını en yüksek, en çekici tezahürlerinden ibaret" şeklinde tarif etmiştür.

Schleiermacher’e göre: "Din sonsuzluğun duyulması, insanın tabiat karşısında duyduğu acz ve hayranlıktır."

Alman aklcısı filozofu Kant dini, felsefi sistemine uygun bir şekilde tarif etmiştür. Ona göre din: “İnsanın bütün vazifelerinde ilahi emrin bininmesi ve tanınmasıdır.”

Son zamanlarda Din Tarih İncelemeleriyle şöret yapmış olan Reimach, dini: “Beşeri kuvvetlerin serbestçe kullanılasını önleyen kuruntu ve özel kayıtların toplamıdır” diye tarif ediyor.

İngiliz animist filozofu Spencer’e göre: "Tabiatüstü ve esrarlı kuvvetlerin varlığına inanmaktadır."

2 - Dinin İslami'ne göre tarif:

Kur'an-ı Kerimde din; Al-i İmran suresinde hususi (özel), Kafrîn suresinde umumi (genel), manada kullanılmıştır. Bu bölümden dinden maksadın hususı manada olacaktır. Buna göre dinin tarifi söyleydir: "Din, ahlâk insanları kendi istekleriyle doğru yola (hayra) götüren (ve peygamberlerin vahiy ve ilhamına dayanan) ilahi bir kanundur. İslâm bilgilerince umumî-yetle kabul edilen tarif budur. Bu tarifeye giren temel ve değişim mezen fikirler şunlardır.


Bu özelliklerden ilk üçü (Allah, Peygamber ve Ahiret) bütün dillerde muşterektir. Bunları bulmak da Dinler Tarihinin görevidir.

Bu tariflerin değeri


B. TARİH, TARIFI VE METODLARI:

İlimlerin sınıflandırılmasında insaın iç dünyası ile ilgili olanlarıdan bahsedenler manevi ilimler adı verilmiştir. Tarih de manevi ilimlerden sayılmıştır. Tarih, milletlerin maddi ve manevi bütün zenginliklerinin sağlıklı bulunduğu büyük bir hazi- nedir.

Bu ilmin Dinler Tarih'i ile her bakımından sıkı münasebeti vardır. Bunun için tarih ilminin ve çağına metodlarının iyice bil- memiz icab ediyor. Manevi bir ilim olan tarihın tarifi ve me- todları şöyledir:
"Tarih, geçmişteki insan toplumlarının yaşamışlarını, kültür ve uygulıklarını, yer ve zaman göstererek ve doğru olarak inceleyip bize aktaran bir ilimdir."

Tarih, geçmişteki toplumların haberlerini doğru olarak bize aktarabilmesi için iki türlü metod kullanmıştır:

- Tahlil ve Terkip (Analiz ve Sentez) metodu.

Analiz yoluya ayrırdığı tarihi olaylardan işine yarayanları, sebep ve neticeleriyle birbirine bağladıkta sonra yer ve zaman göstererek insanların istifadesine sunar.

Din ve tarih kelimeleri hakkında bilgi edindikten sonra, bu iki kelimenin meydana gelen "Dinler Tarihi" terkibi üzerindeki incelemeye geçebiliriz.

IV. Bölüm

DİNLER TARIHİNİN TARIFI, KONUSU, GAYESİ VE METODLARI

A. DİNLER TARIHİNİN TARIFI:


1- Tarihçi tetkike göre Dinler Tarihi: "İlk dinden son dine kadar bütün dinleri kendi sınırlarını içinde ayrı ayrı inceleyerek, nasıl medana geldiklerini, ne gibi değişiklikleri (tekamül) geçirdiklerini ve halen ne durumda bulunduklarını gösteren bir ilimdir."


B. DİNLER TARIHİNİN KONUSU:

"Hiç bir ayrı yapmadan yer üzünde yaşamış bütün dinlerdir." Yani Dinler Tarihi, incelediği dinin "Hak" veya "Batılı", mahalli veya umumi olmasına bakmaz. Din adı verilen her sistem inceleme sahasına ait.

C. DİNLER TARIHİNİN GAYESİ:

Dinleri tetkikten gaye, konusu olan dinlerin kuru bir izahını yapmak değildir ve olmamalıdır. Ondan esas gaye, bütün dinlerdeki cevheri bulmaktır. Bu ilahi cevher, harici görüntüler bir tarafta bırakıldığı zaman, her dinin delinliklerinde sakılır. Di-
Diğer taraftan Dinler Tarihi bu ilahi temele bağlı tezahürlerin inkişafını görme imkanını da verir. Buna göre Dinler tarihinin gayeleri:

1 - İlk dinlerden son mütekamıl dine kadar her dine, şekilde ziyade ruh ve mana üzerinde düşünerek, Tevhid akidesi ni tesbit etmek ve firtî din duygusunu görmek.

2 - Ceniyetlerin medeni seviyeleri ile değişen dinin dış kısmını (şekiller ve teffurvat) bütün dinlerde mukayeseli bir şekilde inceleyerek, İslamın son din vasfiyla ulaştığı tekamül zirvesini göstermek.

3 - Allah kanunu, ilmi bir zihniyetle ve bir metoda göre, yazi olarak bütün insanlara teblig etmek.


İkinci Kısım

İLKEL DİNLER

(İlkel Toplum Dinleri)

İnsanların üzerinde bulundukları ilk dini tahliye geçmeden evvel, dini esas olan fikirler hakkında bilgi vermek icab ediyor. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz konuların formülé edilmesi bakımından da önemlidir.

1 - Din, insanlık kadar eskidir

2 - İlk zamanlardan beri bütün dinler müşterek esaslar ve inanışlarla birbirine bağlıdır.

Daha önceki bahislerde de ızah edildiği gibi, dinin insanla doğduğu anlaşıldıktan sonra ortaya başka bir mesele çıkiyor: İnsanlık kadar eski olan dinin menşesi nedi?.. İnsanın bu inanç nereden ve nasıl gelmiştir?.. Helal ve Haram, Hayır ve Şer, Fazilet ve Rezilet fikirleri nereden doğmuştur? Burada bu soruların cevabı olabilecek iki ayrı görüş vardır: Bu görüşlerden biri ilme, diğeri dine aittir.

1. DİNİN KAYNAĞI VE İLK DİN HAKKINDAKİ

İLMİ GÖRÜŞLER

A. Din duyusunun ve Dinin Kaynağı:

Başta psikoanaliz alimlerinden Freud, Lükres ve asrımızın tızkıl bilginlerinden Albert Einstein olmak üzere bazı ilim adamlarının görüşüne göre insandaki din duyusunun temeli "korku ve ümimidir". Bu görüşü benimseyen bilginler, din duyusunun kaynağını geriye doğru araştıranak tesbit yolu tutsuşlardır (1). Bu usule başvuranlara göre din duyusu, insanda

(1) Bu metoda Riči tebhi (geriye doğru araştırma) adı verilir. Bir şeyi şimdiği ve enleri şeklinde ilk haline götürmektedir. Atom denizaltılarnı, insanın suda ellerini kullanarak yüzmesine kadar geriye götürmek gibi...
doğuştan yoktur. İnsan bunu daha sonra çeşitli tesirler sebebiyle elde etmiş ve dindar olmuştur.


Mesela: Biraz evvel kendisi ile beraber olan yakınının bir anda cansız hale gelmesi, göklerin gürlemesi, şimşeklerin çakması, yıldızların kayması, yıldızların düşüşü yeri kül etmesi, kasırgaların ortağını altına bir küre gibi getirmesi, üzerinde yaşıyan ve sabit sandığı yerin beşik gibi sallanması, dağların yerinden ayınması, gölün cıvrakları, çocuk soğukları ve yasaşın sırakaları... gibi kendince mahiyetleri bilinmeyen sonuz tabiat olayları, insanda korkunun meydana gelmesine sebep olmuştur.

Diğer taraftan bu korkucu hadiselerin yanında kalbine ışık saçanlar da olmuştur. Sessiz bir gece yıldızların gökyüzünü süslelerleri, karanlık gecelerde ayının aydınlığı, hele aydınlık ve ışığa her şeye hayat veren güneşin doğması, bütün varlıkların hayatının koyun bıçaklı gibi yaşamın inmesi... insana bir ümid kaynağı olmuştur.

Böylece birbirine ızdı iki hadise karşısında tam bir acz içinde kalınan, korkularının köklülerinden emin olmak, ümid keşif olaylarının da sevgisini kazanmak için alçaklyor, yerlerle kapanıyor, dua ediyor ve yalvarıyor. Bu alçaklıgın ve bağlılığımızın izhar için de, belirli hareketlere devam ediyor. Hediyeler, kurbanlar takdim ediyor. İşte buradan din fikirli gelişerek büyüğü halini almış oluyor.

18. asırda Jan Jak Rousseau, Voltaire gibi bazı garşlı düşünürlere göre de, din insana beraber doğmuştur. Kaynağı ya-
mizmle başlayan din, Fetișizm (eşyaya tapma), Totemizm, Paganizm (müşriklik), Poliетizm, Dualizm ve Monoteizm şeklinde gelişerek ilahi vahye kadar ulaşmıştır.

Bu görüş spiritualist (Ruçu) filozoflar tarafından reddedilecek vahiy müdafaa edilmiştir.

B. İlk Din:


1- Animizm (Ruçuçuk):


Bazı Avustralyalı klanlara göre ruh: Nefes, hava, rüzgar ve hayalette mukayese edilebilen, çok ince bir maddedir. Klanların ruhu, nefes, hava ve rüzgar gibi kabul etmeli, her dilde ruha verilen isimlerin aslında rüzgar ve hava manası ifade eden laflzlardan alınmış gibi gösterir. Fransızcadaki "esprit" (Ruh) kelimesi Latinice "spritus" = "teneffüs etmek" laflzından alınmıştır. Sanskrist dilinde "Atman" (Ruh) aynı zamanda rüzgar ve hava demektir. Arapçada ruhun "Riyh" veya "râyia'ha'dan geldiği bilinmektedir.

Animizm dinine Borneo'da, Malaka yarımadası halkında, Güney Amerika’nın Amazonlarında rastlanır.


Animizm, yalnız ecad ibadetine değilidir. O aynı zamanda tabiat tapına dendir.

İlkel insanlar çokcuk gibi düşündüklerinden ruh fikrine umumileştirek, heryi canlı olduğunu kabul etmişlerdir. Böylece Animizm iki devir geçirmiştir.

a. Ecda tapmak.

b. Tabiat kuvvetlerine tapmak. H. Spencer, ruçuçulakta tabiat fikrine itiraz etmiştir. Ona göre tabiataçılık, tabiat kuvvetle-
rini kendilerine isim veren ecedanın gerçek kabal edilmiş olmasından veya eced kabıbileri etrafında dolaşan hayvanların, ataların ruhlarını taşıdıkları zannedilmesinden meydana gelmiştir ki, bu esasında gene eceda tankırt. Bu açıklama ilmi bulunmamıştır.

T en k i d i:

1- Öltüm insanı nasıl kutsal varlıklar arasına sokabilir? Vücutun çevisi olan ruh dışsal (Profone) bir şeydir. Öltüm onu değiştirip kutsal varlıklar arasına sokacak karaktere sahip değildir.

2- Ecedi ibadet anıça Çin, Mısır, Yunan ve Roma sitleri gibi ilerlemiş cemiyetlerde görülüyor. En eski olarak tarihi gazeteler Avustralya cemiyetlerinde ruhçuluğun izine rastlanmamıştır.


4- İnsan rüyada gördüğü dostuna sorduğu zaman onun rüyasında başka şey gördüğünü söylemesi üzerinden acaba rüyasını yanlış teşvik ettiği anlayamaz mı? Aslında rüya hayatımızdan çok az yar tutar ve çabuk silinen tasavvurlar bırakır. Bu gecici ve belirsiz tasavvurlarla, ilkel insanın, hayatı boyunca sırın anınlarının temeli kurduğu sanmak güçtür.

2. Naturizm (Tabiatçılık):

Fransız dilinde "La Nature" genel olarak kainat manasını ifade eder. Türkçeye "tabiat" şeklinde geçmiştir.

Asya, Avrupa eski medeniyetlerini inceleyen ve Din tarihi sahasında isim yapmış olan Max Miller'e göre tabiatçılık ilkel dendir. Max Miller bu fikre sevkiyyeden bir, M. Ö. 1500 - 1000 yılları arasında, Hindistanda yayınılan Vedas'ların 10. asırdında keşfedilmesidir. Sankirit (Eski Hint) alfabetesini 1856 da çözen Müller, Bu dini vesikalarda görülen ilah isimlerinin, bir takvim tabiat kuvvetlerinin sembollerinden ibaret olduğunu görmüş ve buradan ilkel insanların tabiat kuvvetlerine takvımini fikrine varamıştır. Fakat acaba tapına konusu olan tabiat kuvvetleri hangisidir? Zira tabiatattaki bütün varlıklar üç kisma ayrılmıştır:

a. Dokunulabilen varlıklar. (Ağaçlar, topraklar, hayvanlar...) Din burada doğmannmıştır.

b. Yan dokunulabilen varlıklar. (Dağlar, nehirler, denizler...) Din burada da tam olarak başlamaz.

c. Dokunulamayan varlıklar. (Ay, güneş, yıldızlar...) İşte din burada başlayır.

Tanpınan bu tabiat kuvvetleri Vedas'arda sembollerle gösterilmişdir. Yıldırım dünüce toprağı kazan veya yarın yapan, ruğzkar inleyen, ışıklar alan, güneş alan onları boşluğu bırakarak, nehir koşan bir şeydir.

Max Miller, naturizmin ilkel din olduğu hakkında, bu tarihip delilden başka bir de akli iddia ileri sürmüştür. Onda göre, insanların dünyada en çok dikkatini çeken şey tabiat olmuştur. İnsanlar tabiatta devamlı bir mücize ve harika sahibi olmuşlardır. Bu ise hayret ve korku duygusuna açağın bir pencerebil. Bu harika ve mücize dünüceye ilk harem konulmuş ve böylece tabiat olayları karşısında insanların duygusuna hayret ve korku ilk dini doğurmıştır.

İste sabezlerini izah edemeyen ilkel insan, tabiat olayları karşısında duygusuna acı ve hayranlığın sevkiyye çevresinde gördüğü bütün tabiat kuvvetlerine veya onların sembollerine tapınağa başlamıştır.

Tapınan tabiat olayları karşısında yağmur gibi bereket getiren ve umud kaynağı olanlar da vardır. İlke insan, korktukla-
ründan korunmak ve sevdiklerinden yararlanmak için ibadet ihtiyacını duymuş ve onlara kurbanlar takdim etmiştir.

Naturizmde büyük tanrı, üyelüğünden dolayı semadaki varlıkların sembollerile ifade edilmiştir. Genel otoritesi sebebiyle aile reisi olan baba bu yüce varlıkla insanlar arasında bir vahşi kabul edilmiştir.

Bu dinde önceleri bir mabed ve rahip görülmemiştir. Fakat aynı zamanda bir eddad ibadeti olan Naturizmde, sonları mezarlar üzerine mabetlerin yapılıduğu bilinmektedir.

**T e n k i d i:**

*Max Müller*’in Naturizm’ın ilkел din olduğu hakkındaki fikrini *Durkheim* şu şekilde tenkid etmiştir.


2 - Eğer insan acı duyuğu tabiat kuvvetlerine tamış olYmdı, bu iddia doğru olabilir. Halbuki ilkel insan kendinden daha aciz varlıklarla, mesela: tavşana, kuşa, kaplumbağaya... tapmıştır. Bunlar dinin kaynağı olamayacakları gibi, insana tapınma telkin edecek kudrete de sahip değişildirler.

3 - Dinin kaynağıın korku ve ümide dayandığını ileri sürənlerle karşı yapılan şu tenkide aynen naturizm için de yapılmuştur:

Sayet dinin kaynağı tabiat olayları karşısında dâyulan kor.


Totemizmdede yasaklara saygı gösterme veya adap ve erkana uyma şeklinde iki çeşit ayın şeklidi vardır.

Intişüyuma adılı büyük şenlik, takilde dayanan mimik ayinler ve elemlı olaylar karşısında yapılan dualar önemli ibadet şekilleri olarak görülmektedir.

**T e n k i d i:**

*P. W. Schimidi (Simit) Durkheim*’ın, klann ikel cemiyet, klann dini totemciligin de ilk din olduğu hakkındaki görüşü itiraz etti.

Fakat gerçekten ilk bel insanları olduklarını gösteren bu basitlık, onlarda ruhi hayatın yüceliğini ve ahırlık yaşayışın varlığına engel olamamıştır. Zira tam manasıyla basit cemiyet sayılan belen pigmelerin aileleri, derin bir musikileri, yüksek ahırlık yaşayışları ve onun önemleri tek Allah fikrine (Tevhid inancına) dayanan dinleri bulunuyor.

Asımınız alman misyoner olan Simit e göre ilk bel din, Allah’ın inanma dayanmaktadır. Çünkü sosyolojide ilk bel cemiyet olgusu en uygun pigmelerin dinleri Allah inancına dayanmaktadır.

**4. Monoteizm (Tek Tanrıcılık)**


Bu ulvi varlığa verilen isimler arasında baba ismi de vardır. Fakat bu, tabiatta nesil üretici, kadın ve çocuklar sahibi olan baba değildir. Bu anca, kendişine karşı duyulan sevgi ve saygının ifadesidir.

Pigme dinnin ibadetin sihir ve içtimai teşkilatla alakası yoktur. Kurban, dua ve bayram ayinleri başlıca ibadet şekilleridir.


Pigme dinnin zekaya ve duyguya bağlı fikirler birbirilek karşılaması bulunmaktadır. Dünyanın başlangıcı ve Allah hakkındaki tasavvurlar onun zekaya bağlıdır. Duğyu (Hıs) cephesi araştırılınca onda korkunun esas olmadığı görülüyor. Allah’a karşı duyanın aşık ve şükran, duyguların esasını teşkil etmektedir. Korku yalnız olümü karşı duyulmaktadır. Allahın üstünün vasiatları; O’nun ahıla şahsi olası, hakim-i mutlak olması, her şeye kadar olası ve her şeyi bilişidir.

İlk din olduğu kabul edilen bu inançlara Filipin adalarında, Güneydoğu Avustralya'da, ilkel eskimolarda, Malakada ve Japonada çok küçük gruplarda rastlanmaktadır.

**II. DİNİN KAYNAĞI VE İLK DİN HAKKINDAKİ DİNİ GÖRÜŞ:**


A. Din duygusu ve Dinin kaynağı:

Islam inancına göre din, insanların sonradan icad ettikleri bir şey değildir. Din, insan niteliklerini yerleştirilmiş ya唯一的 bir duygunun eseridir. Duğyu (Hıs), insanda doğduğundan var olan
"Din duyguşu" dur.

Din duyguşunun kaynağı da, insanın fitratı, insanda doğuş- tan bulunan akl-ı selimdir. Allah Teala bu akl-ı selimden dışında ayrıca kainatta kendi varlığına şahitlik eden bir çocuk deliller de yaratmıştır.

Ehl-i Sünnet inanışına göre (Matûridîyye) insan, aklını kulanarak ve bu delilleri inceleyerek yaratımını bulmakla müstellit.

Bu görüşe temel teşkil eden Kur'an-ı Kerim’in şu beyanına göre insanlığınun bir geçmişi var C. Hak "Hani!" diyerek insanları bu devre şahit tutuyor:

"Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zür- riyetlerini çkarıp kendilerine kendilerine şahid tutmuş" Ben sizin Rabbiniz değil miyim (demisti). Onlar da: "Evet (Rabbinizsin), şahid olduk" (demişlerdi). İşte bu şahidlendirmeye karya metanet günü "bizim bundan haberdarım yoktu" dememenz içindir.

Yahut Daha evvel ancak atalarımız (Allaha) sirk koşmuştur. Biz de onların ardından (gelen) bir nesiliz. Şimdi o batılı kuruların işlediği (günahlar) yüzünden bizi helak, eder misin" dememenz içindir" (2).

Âyet-i kerime, Allah Tealanın bütün insanları, daha dünyaya gelmeden önce bir taahhüd aldığını, varlığını ve biriğini kendilerine itiraf ettirdiği bildiriyor. Şu halde Allah kabul etmeyenler ilahi ahdi bozmuşlar ve verdikleri sözden dönümülerdir.

Müfessirlerin ekserisine göre C. Hak burada bir belagat sa- natı icra etmiştir. Buna göre âyet şöylece temsili bir mana taşına- maktaidır.


Din duyguşunun insanda fitraten mevcut olduğunu Jul si- mon, Prof. Dr. Jung, Prof. Henri Frederic Amyel, Moris Zas- rof ve Bûniyamin Konstand kabul ediyorlar.

(3) İstaire; Teşbih yapılmıştir (Benzeyen) in kalırılması ve yalnız müsbe- behin bı (benzetiler) in anlatılmasıdır. Temsil; Benzeyen ile benzetilienin tek olmayaş bir heyeet mecmen olmasdır. Ayette insandağa akl-ı selim ve kainattaki ilahi deliller zikredildi, Allah'ın, insan zürriyetini topluyup onlardır söz olmasının benzetilerek temsili edilmiştir.

(4) Rom; 50.

(5) Athisat Allah inkar eden, Théism ise Allah'ın varlığına inanır ve bunu savunan görüşin adıdır. Athisat Allah inkar eden (kafir) theist Allah inan (mümitin) de-
Mağarada yaşayan vahşiden en medeni insana kadar her fert kendine göre üçte bir varlığa inanmıştır.

Bu, her insanda uluhiyet fikrinin doğuştan varlığını, dolayısıyla aynı kaynağına dayandıklarını gösterir.


Bu açıklamaların sonucu olarak diyoruz ki, din duyguşunun kaynağı insan fıttratı, yaratılıstır var olan Akl-ı Selimdir. Dinin kaynağı ise vahyi ve mübüvettir.

B. İlk Din:


İlk dinin Tevhid dini olduğu böylece anlaşılınca acaba insanları bu Tevhid inancına sevk eden ilk mürşid kimdir? Şimdi bunu araştıralım:

C. İnsanların İlk Mürşidi (Peygamberi):
Islamın görüşüne göre insanların ilk mürşidi; vahiy ve ilham ile yükseltilmiş bir insandır. Ve bu insan da ilk peygamber Hz. Adam’dır. Adam (a.s.) züriyetini irşat etmiş; Onlar da en doğru ve en sağlam inanış üzerinde bulunmuşlardır. Fakat zamanda insanlar çoşmuş, şahsi arzular ve ilhılaslar kabarmış ve ilk saflıkları bozulmuş; böylece hakkiki yaratan unutularak birçok sapıklıklar meydana gelmiştir. Çeşitli menfi tesirler sebebiyle medeni milleterin vahşi hayat sürdürüklere bilinmektedir. Tevhid akidesi dışında bazı ilahlarla itikad, aşırı telkilin neticesinde meydana gelmiş maraz bir durumdur. Spiritülist (Rubcu) filozoflara göre eski milleterin dinlerinde Tevhid inancının ana hatlarının mevcud olmuş, insanların ilk dininin "Tevhid” esasına dayandığının en büyük delilidir. Bu duruma göre batılı din ve inanışlar sonradan meydana gelmişlerdir.

D. Batılı Din ve İnsanların Doğuşu:
Din tarihi ile uğraşan bilginler, dilleri bir tansıfe tabi tutmak lüzumunu hissetmişler ve bir takım bölümere ayrılmışlardır. Bazı bilginler dilleri esas özelliklerine göre, bir kısmı da dış şekillerine (Eşkalı) veya konunun dillere göre (Ensabi) kısmılara ayrılmışlardır. Daha birçok taksim yapılımış, taktan dillerin manevi değerleri hiç hesap edilmemişti. İslam bilginleri dilleri manevi değerlerine göre:
1- Hak dilleri,
2- Batılı dilleri diye iki ana bölüm ayrılmışlardır. Tevhid
esasına dayanan dínlerle Hak dinler, Tevhid esasına dayanmanyla dínlerle Batılı dínler adı verilmiştir. İslam aleminde en mekbul ve en meşhur taksim budur. Hak dini, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi muharref, İslam gibi gayri muharref diyen iki bölüme ayrılmış taksimler arasındadır.

İnsanların ilk dininin Hak din olduğunu ve Batılı dínlerin sonradan meydana geldiğini söylemişik.

Kur'an'ın haber verdiğine göre batılı zihniyetin doğuşu Hz. Nuh'tan evveldir.


Batılı dínlerin çıkış sebeplerini şöylele sıralamak mümkündür.


(7) Nuh: 22-24

c. Astronomi bilgisi. Yıldızlara uğrayan astronomlar, zamanla onların tesiri altında kalarak tapmağa başlamışlardır.

d. İyi tanım ve sevilen insanlarla büyük hükümdar ve kumandanlar oldukları zaman tazim için heykelleri yapılmış ve zamanla bunlarla tapmaştıklarındır.

e. Allah'ın cisim olarak başka varlıklara hulul ettiği inanci neticesinde Allah'ın, bedenine girdiği kabul edilen varlığı tapmıştır.

f. Spirıtıalist filozofların görüşine göre insanlar ilk önce en halis Tevhid üzerine bulunuyorlar ve bir Allah'a kulluk ediyorlardı. Başka sayelerle tapınan sonradan meydana gelmiştir. Çünkü insanda mahiyetini anlayamadığı sayelerle şekli verme gibi tabii bir meyil vardır. İşte bunun içindir ki, kalıbı ile düydüğü, zihni ile düşündüğü faktör gözlü ile göremediği ilahi kudreti hayatında tasvir ettiği ve Ona hâriti bir şekil vermek istemişi ve böylece putperestlik doğmuştur.

Buraya kadar yapılan izahat çıkan netice: Tevhid inancının ve Allah'a ibadet-fiğrin ekşiliği, diğer mabulların sonradan çıktığını. Bunun sebebi de Allah bilgisinin zayıflaması ve peygamberlerin talimlerinin unutulmasıdır.


E. Sabılık ve Sabili Fırkaları:
Sabılıği devirlerine göre şöylele sıralamak mümkündür:
Birinci devir: Bu devirde insanlar baş yaraticı olan Allahla, bunlara aracılık eden ruhlarla tapmışlardır. Bunlar, gökteki güneş, Ay'lı ve yıldızları bu aracılık eden ruhların beden ve şekilleri, gökyüzüündeki Allah'ın eyleştiğine yor kabul etmişlerdir. İbaret olarak ruhlarla yapılan anlatıldıkları anımsanın bu devirde ilgiyi vardır. Bu devirde yaşayan Sabi'îzaman, yalnız ruhlarla tapıkları için "Eshba-1 Ruhaniyet" adı verilmiştir.


Fakat büyük tanı ile insanlar arasında vasıta, dolayısıyla tanıları olan bu gök cisimleri, her zaman gökyüzünde görülmektedirlerinden, daima göz önünde bulundurulmalıdır için, yeryüzünde onların heykelleri yapılmış ve bunlardan sonra artık heykeler tapına konusuna olmuştur.

Bu yolda yürüyenlerde de "Eshba-1 Eshas" denilmiştir. Ayrıca bu tabiat cisimlerinin yeryüzünde sembolları de vardır. İbnî Kayyim göre, bütün bu sapıklıklar eddâd ruhlarına gösterilen aşırı saygından doğmuştur.


Dördüncü devir: Bu devir Sabi'lerin Yahya Peygamberle karşılaştıkları devirdir ki, onu en büyük reformceu olarak kabul etmişlerdir. Hz. İsa'dan sonra ortadan kalktıkları söylenirse de daha sonraki devirlerde de bunlara rastlanmıştır. (Bunların, mani mezhebinde olanlar olduğu ileri sürülmektedir.)


Bu ifadeye göre batılı inançlar üzerinde bir muallim (öretici-Peygamber) kabul ediyorlar ve insanlara her şeyi onun bilirdiğine inanıyorlar, sonradan onu unutmuşlar ve kendi akıllarıyla tevil yolunu tutmuşlar, böylece hakikati unutup yalan yolları sapmışlardır. Daha sonra artık insanlar bir peygamber olmayaçağı kanaatine vararak inkan yolunu tercih etmişlerdir. Şehristani, Sabi'lerin muallim olarak tanıdıkları Agazimun'un "Şit", Hüüsüs'un de "İdris" (a.s) olduklarını ileri sürmüştür (8).

İslamın inancına göre Allah her millete her topluma, fitri din duygusunu geliştirecek ve insanların nasıl kulluk edecelerini gösterecek bir müridir bir Peygamber göndermiştir. Kur'an-ı Kerimde bu geçmiş açığ bir şekilde görüyoruz. Cenab-ı Hak aynen şöyle buyuruyor:

(8) El-Mi'ile ve'n-Nihâl, c. II, s. 124.
"Andolsun ki biz Allah'a kulluk edip şirkten sakınmaları için her ümmet'e bir peygamber gönderdik." (9)

Şu ayetler de yoktardaki ayeti teyid ediyorlar:

"Hiç bir ümmet yoktur ki onlara bir "nezir", bir korkutucu gelmiş olsun." (10).

"Bize peygamber göndermediğçe azab etmeyeiz." (11)

Bütün bunlar gösteriyor ki, dünyanın neresinde bulunursa bulununsun, Allah her millete bir peygamber göndermiştir. En bozuk ve sapık sistemlerin dişarı, esasında bir mürşidin telkinatına dayalduğu inkarı güç bir hakikattır.

F. Sabiilli'nin Özellikleri:

a. Tevhid esasında dayanan ilahi dinden geçmiş olmak.

b. Ruhlarla tapmak.

c. Yıldızlarla tapmak.

d. Putlara tapmak.


Ruhlarla ve yıldızlara tapmak Sabiilli'nin en belirgin vasıflarıdır. Putlara tapmak şekli, bu taki psikolojişen doğmuştur. Ruhçulukla başlayan dini sapıklık, Seneviyyeye (Dualizme) ve Teslisce kadar varmıştır.

Bu adımlar önemli bir konuya işaret etmek istiyorum. Gökyü-
Üçüncü Kısım
MİLLİ DİNLER
I. Bölüm
ÇİN DİNLERİ

Asya’nın büyük bir ülkesi olan Çin’in nüfus sayısının yakın gelecekte dünya nüfusunun üçte birini teşkil edeceği ileri sürülmektedir. Milyonlar sinesinde barındırılan bu ülkenin din hayatı hakkında bilgi edinmek elbet önemlidir (1).


I. SINIZM:

Çinde en eski dini yaşamış şekli olarak kabul edilen Sinizm hakkında bilgimiz, "Kinger" adı verilen beş mukaddes kitaba dayanmaktadır. Bu metinlerin en eski parçalarının, Konfüçyisten önce olduğu yani M.O. VI. asrından kaldıği sanılmaktadır.

Çinlilerin bu ilkel animizmi, insanların yaşayışlarına karşı çıkan çok sayıda bir takım ruhların varlığı kabul etmektir. Bu ruhlar ataların ruhlardır. Ataların, göründükləri halde etrafa dolaştıklarına inanırlar. Bu ataların çok defa ana tarafından, daha

(1) Çin’in nüfusu bugün artık milyonlarla değil, milyarlarla ifade edilmektedir.

Ailede meydana gelen elemli ve sevinçli hadiselerle ilgili bütün faaliyetler bu levhaların önünde iça edilir.

Bilhassa düğün ve nişan merasimleri burada yapılır. Eski Çin de insannın evlenmeden veya bir çocuk meydana getirmeden olmasının en büyük günah, aynı zamanda bir iztirapır. Eceda ruhların ibadeti devam ettiren bir evlat bulunmaktadır bu büyük bir felaket verir.

Çok basit olan eced kölesi zengilerin evinde küçük bir mabet seklini alır. Çünkü ofislerinde yedi büyük köşeye yanı maıevede sahip idi.


Diğer tarafından Çınliler yeryüzünde meydana gelen hadiseleri götkeki yıldızlarla alakalı kabul ettiklerinden yıldızlara tapişılır. Ayrıca göt ve yeryüzünde meydana gelen her hadise iki zid prensibin işbirliğinden ileri gelmiş gibi kabul edilmiştir.

"Yang" ismini taşyan erkek prensip ile "Yin" ismini taşıyan dişi prensip arasındaki karşılıklı etki dünyadaki bütün olayları doğurur. İlk bahar ve yaz güneşe bağlı olarak "Yang" in kuvvetini artırıcıdır. "Yin" ise aya bağlıdır, Sonbahar ve kuşan kuvvet alır.


Nitekim gök tabii ve semavi afetlerde felaket, bereketin ve nizamin devami halinde ise saadet dilemektedir.


1- İnsan sevgisi,
2- Adalet,
3- Emredilen meraisim riyet,
4- Bilgi.

İnsan bu dört esası uyduguna takdirde bahtiyar olur. Çınllilerin gökde dua ve kurban v资产评估 şekli münasebetleri vardır. Çinkii kurban demek, faziletlerin en önemlisi ve evlat sevgisi demektir.
II. KONFÜCYANİZM:

Konfüçyanizm geleneksel Çin sinizminin kaide haline gelmiş ve artmış şekilde ibarettir ki bu, Konfüçüs’in felsefesi olmuştur.


2- Dostlar arasında saygı Dost seçiminde çok dikkat edilmelidir. Dostlarını karşılıklı münasebetleri daha çok esitlik esasına dayanmalıdır.


Bu, kötülüğe karşı iyilik zihniyeti göstermelik de olsa daha sonra aynen Hristiyanlığa geçmiştir.

III. TAOİZM:

Taoizm, Sinizm ve onun artmış, disipline edilmiş şekli olarak kabul edilen Konfûçyyanizmin bir reaksiyonudur. Yani bu iki sistem karşı düşüş yeni bir sistemdir.


Taoizmde bu mutlak nizamla birlikte ahaklı bir düstur olarak kabul edilen üç fazilet vardır:

1- Tutumlu olmak (Basil bir hayat yaşamak)
2- Alçak gönüllü olmak.
3- Herkese karşı merhametti olmak.

Bütün bu ifahlardan sonra Çin dinleri hakkında bir değer hüküm vercek olursak Sinizmdeki Sang-ti (göğün hakimi) ile Taoizmdeki Tao (mutlak nizam)'ın Çindeki Tevhid esasına dayanan esas dinin birer bakiyesi olduklarını söyleyebiliriz.

II. BÖLÜM

ESKI TÜRKLERİN DİNİ

I. ŞAMANİZM

Şamanizm, Türklerin İslamdan önceki dinidir. İslamiyetin kabulüne kadar bütün Türk boylarında bu inanış görülmuştur. Bugün hala Ural-Altay dağları arasındaki bölgelerde yaşayan bir kısmını Türklerle, Finler, Macarlar, Moğollarla Şaman dininin izlerine rastlandığı söylenmektedir.


Türklerin dini ve mitolojisi ile ilgili bilgiyi, kısa olmakla beraber, Çin, İslam ve Batı kaynaklarından öğreniyorum. Bu husus gibi diğer bilgi kaynaklarınız: Türk milletinin siyasi ve askeri kudretini, kültür ve medeniyetini, örf, adet ve inançları dile getiren ve Türk hakan ve cumhurcana karşı çıkmış ve Türk milletinin karakterine uymadığı ıleri sürerek Budizmin Türkler arasında yayılmasına engel olmuştur.

II. YARATILIŞ MASALI VE YÜCE TANRİ:

Şamanizm inanışını, basit bir taahhüle putperest bir görüşme bağlamak mümkündür. Ancak, Bizans tarihçisi Theophylaktos'un da ifade ettiği gibi: "Türkler, yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan tek bir tanrıya inanıyor, Ona tapıyor ve Onun için kurban kesiyorlar. Nitekim Mengü Han, hızurunda çeşitli dinin insanları dinedikten sonra: "Biz tek bir Tanrıya, Onun
emri ile yaşadığımızı ve olduğumuzda inanıyorum" demekle, Manihaist ve Budist fikirlerin ötesinde mutlak yüceyi (Allah‘i) ifade etmiştir.

Yaratılışla ilgili Türk masâh ise şöyledir:

Hiç bir şey yakında Tanrı "Karahan"la uçuz bucak söz su vardır. Bu uçuz-buçaksız suyun üzerinde beliren ve "Akana" adı verilen hayalin emri ile aynı, güneşin, yıldızların ve varlıkların başlangıcı, insanların da atası sayılan tanrı Karahan, kendi benzeyen bir insanla birlikte diğer varlıklar ve melekleri yaratmıştır. Fakat bu ilk insan, tanrı'nın sözünü dinlememiş için lanetlendi. Tanrı onu kendi "İşik" aleminden kovarak Erli (şeytan) adı ile yerin karaklıklarına (Cehenneme) sürdürü... Tanrı da kendisi için yaratığı günün onyedinci katındaki nur alemine çekildi...

Bu yüce Tanrı'nın Er-kişiye hitabi şöyledir:

"Hersüvey biz yaratıktı! O!.. dedik, cümlesi birden oldu."

"Bizim kardeşimiz (eğlimiz) yoktur. Biz doğmadık ve ölmemişiz de. Neye olı...dediyeş o, oldu..."

"Ölümü tadacakısın! Toprak olacakısın!.."


Şamanizmde "yer-su" adı verilen ve tekin olmayan bir takım ruhların varlığına da inanılmıştır. Bu ruhlar doğalarını sarp geçitlerinde ve vadilerin karanlık yerlerinde bulunduklarından, buralardan geçerken onlara dua edilirdi.


III. ESKI TÜRKLERDE TÖREN VE İBADETLER:

Şamanist kavimlerin törenlerini iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlar, belirli zamanlarda ve bazı önemli olaylar dolaşımsız yapılan törenlerdir.
Belirli zamanlarda yapılan kuttalalar ilkbahar ve sonbahar torenleridir.

Şamanizmde törenleri idare eden, daha doğrusu, tekin olmuyan ruhlara insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen din adamına umumiyetle Şaman, Kam adı verilmiştir.

Kaşgarl Mahmut Kamı kahin kelimesi ile terceme etmiştir.


Şamanizmde muayyin zamanlarda yapılan ayların adları olaylarıyla yapılan ayların adları ve vardır ki bunlar: evlenme, doğum ve ölüm törenleridir. Türklerde evlenme umumiyetle kaçırma yolu ile yapıldı.


Eski Türkler, "Tin" adı verdikleri ruhun (cann) insan bedeninden ayrıldığı zaman ölüm hadisesinin meydana geleceği ne inanırlardı.


Ölünün yanna hayatta iken kullandığı eşyanya konması, onları başka bir dünyaya kulanacağı inancına dayanır. Türklerin Ahiret'e ait fikirlerinden bir tanesi de Cennet ve Cehennem inancıdır. Ölen bir insanın ruhu ya da bir kus olup sonsuz bir aleme doğru uçar, ya da karanlıklar alemin sonu olarak yerin katlarına hapsedilir. Bu, dünyaya yaşışi yani amellere bağlıdır.

Türkler ölüleri gömdükten sonra büyük bir tören yaparlar. "Yoğ" (as) töreni, ölü eş diye isimlendirdiler bu tören, ölen kimse adına çocukları ve yakınları tarafından verilen büyük bir ziyafettir.


IV. TÜRKLERİN İSLAM DİNİNE GİRİŞLERİ

Kur'anın getirdiği yücelikler ve Peygamber efendimizin verdiği mütjdelere insanlığı büyülemiş ve onların bu yeni imanı kabulünü kolaylatmıştır. İslam büyük bir heyecanla kabul eden milletlerin başında gelenlerden biri de Türklerdir. Türkler, hiç bir zorlama olmadan, kendili arzuları ile kitle halinde İslam dinine girmişlerdir. Bu topluca din değiştirmenin bazı sebepleri vardır. Bunları şöylele sıralayabiliriz:

1- Türklerin İslamdan önceki dini hayatlarının İslam’a uygunluğu. (Tek tanrı inancı, Ahiret, Cennet, Cehennem fikirleri ile ahlaki yaşamı... gibi)

2- Arap ordularında askerlik yapan Türklerin, İslam dini ile temasları ve bu dini yakından ilişkileri.

3- Bazı Arap şairlerinin, Türklerin fazılet ve asaletleri ile ilgili eserlerini yazmaları. (Câhzîn, Fazâ'îl’el Etrâk = Türklerin faziletleri adlı eseri gibi)

4- İslami kabul edenlere Kur’annın ve Peygamber efendimizin çok güzel ve çekici vaadlerde bulunmuş olması.


6- İslam imanının ve onun getirdiği aksiyonun, Türkün karakterine ve ruh yapısına uygun düşmesi başka bir sebeptir.

Tarıhin en büyük hadisesi İslamın doğuşu, en mesut am� da Türklerin bu yeni dini kabul edileri olmuştur.

V. TÜRKLERDE AHLAK:

Türklerin irki özelliklerini, doğruğu uygun olarak tesbit edebilmemiz. İlklinin, gida ve havanın irki özelliklerini tesiri göz önünde tutulacak olursa, kuzeye Türklerin mavi gözü ve saçlı saçı, güneyde Türklerin ise esmer olmalari tabiidır.


İzdivaç, asalet ve servetçe yakar olanlar arasında olur. Soy- lu kizlar, avamdan biri ile evlenemeler.

Aileden mutlak otorite babadır. Sonra anne gelir. Avrupalarda kadın, şeytanın ateli olarak tahkik edilirken, Türklerde ileri bir hukuka, sosyal ve siyasi bir mevkiye sahip bulunuyor. Ba-
banned ve kili büyük olduğudur. Kardeşler ayrılığı zaman evde küçük kardeşim kalır.


Türklerde zabta olayı ve cinayet asla olmazdı. Edebi ve nazik insaniyadır. Lýliliği sever, kın ve garaz beslemezler.

Kumar ve diğer oyunlar yerine harp oyunları ile meşgul olurlar, küçüklerini severler, birbirlerine son derece güvenirler. Kısaca, hentuz müslüman olmamakla halde İslam ahlakını yaşarlarlar (1).

III. BÖLÜM

JAPON DİNLERİ


I. ŞINTOIZM

Japonya'da büyük din Şintoizmdir. Şinto "İlahların yolu" demektir.


Şintoizm bilhassa Kamilere, öülerin ruhlarına tapınıtır.

Şintoizmdeki kamiler ibadet Cin dinindeki ecdad ibadetinin (Sinizm'in) ayındır. Öülerin ruhları tanıtılarak insanların arasında yaşamaga devam ederler. Mezarlarında, eski evlerde ve çocuklarının meskenlerinde eğlendir. Çocuklarının sevinç

(1) Etkileri:

a) Türk Cihan Hakimiyeti Meşu'uresi Tarihi, Osman Turan, İst 1969, c. 1. s. 26-33, 48-62, 88-945, 126-132, 133-141, 151, 156-166: c. 11, s. 131-133 ve diğer ilgili bölümleri.

b) Eski Türk Sosyeye ve Ahläği, İsmail Hamı Danışmend, İst. ilgili konular.

c) Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuna, İst. 1963, c.1.s. 161-165.


Birçok ruh çeşitleri vardır. Ailenin ruhları, köyun ruhları ve imparatorun atalarının ruhları gibi. Bunların dışında tabiat kuvvetlerine can veren başka ruhları da bulunduğu kabul edilmişdir. Şintoizm aynı zamanda çok tənilli (Polytheist) bir dindir.


Bunun üzerine bütün tanrılar faaliyete geçirler ve Güneş tanrısının bulunduğu mağara önüne bir ayna, bir mücevher gerdanlık koyarlardı ve ilahi danslar yaparlardı. Bundan sonra ilahi çıkar ve dünya tekrar aydınlığa kavuşur.

Bu sıradaki yeryüzünde inen firına ilahi da, bir kıza yemek üzere olan bir ejderi yakalar ve onun vücudunda, herseyi kahreden büyük kılıç bulunur.


Rivayete göre Jayonyada sekiz milyon ilah vardır. Doğ, irmak, ağac, gök gürültüsü, rüzgar, ateş ilahları olduğu gibi her çeşit meslek sahibinin de ilahları vardır. Kazan, tava, kalem, hemen her şey bir ilaha bağlıdır.

Güneş tanrıçası Amaterasu çok büyük saygı görür. Doğarken üniversite duvarlar edilir, selamlar gönderilir.

Japonların, ilahi bir kavim olduklarında, dini kanunlar ve ahlaki emirlerle ihtiyaçları olmadığını ileri sürülmesi de, bir takımı ahlaki gelenekleri görmek mümkündür.


Aile büyüklерine yapılan hürmet, vatansverlik ve rejime bağlılık şekilde gelişmiştir.

Şintoizm kalp ve beden temizliğini de emreder. Pis insan, ilahların huzuruna çıkamayla layık değildir.


İbadet "Jinja" veya "Miya" adı verilen büyük salonlarda yapılır. Çok eski zamanda kalma duaları, sihri formülleri ezber okunak ve ilahlara çeşitli hediye olarak takdim etmek başka ibadet şekilleridir.

İbadet esnasında, güneş ilahesinin kapandığı mağara önündeki dans simbolize eden danslar da yapılır.

Büyük dini merkez "İse"dir. Amaterasunun en çok ziyaret edilen tapınağı buradadır.

Japon dininin üç mühim özelliği vardır:
1. Milli bir dindir
2. Atalarla ve aileye saygı esastır.
3. Tabiata önem verir.
4. Politeist, çok tanrı bir dindir.

1868 yılında kral Mikado, şintoizmi milli bir din olarak ilan etmiştir. Fakat 1889 da din serbestliği tanınmıştır.

Şintoizm aynı zamanda ruhara ve ruhların bedenleri sayılan gök cisimlerine ibadete dayanan bir dindir ve I. devirle II. devri bir arada yaşamaktadır. Yani Tevhid akıdesinden bir laylı uzaklaşmış bulunmaktadır.

II. JAPON KONFÜCYANİZMİ:

Konfücyanizm, Japonyaya Hristiyanlık çağının başlangıcında girmiş fakat 17. asıra kadar nüfuz imkanı bulunamamıştır. Bu tarihten itibaren yapılan sürekli çalışmaları sayesinde ancak tu-

tunma imkanı elde edilebilmştir. Hele "Ana-baba sevgisinin yirmi dört örneği" adlı Konfücyüs efsaneleri dergisi, Japonya halkına çok uygun görüldüğüünden tesiri büyük olmuştur.

III. JAPON BUDIZM:


amerika yerlilere bula bing boğazdan alakaya geçmek suretiyle geldikleri tahmin edilmektedir. gene bildirildiği göre bu göc, asırlarca kuzeyden güneye doğru inen kabi- lelerin muayyen bölgelerde yerleşme ve daha sonra gelenlerin bunları daha güneye itmesi şeklinde cereyan etmiştir. kızılderillerin ve kuzey Amerika yerlilerinin inancı Totemcilik ile hü- lula edilmektedir. Totemiz bahsinde görüldüğü gibi aslında Totem kelimesi, bu yerlilerin dilinden alınmıştır.

Bunların totemden başka, Monito denilen ruhlar inandıkları da ayrıca tesbit edilmştir.

XVI. yüzyılda bu topraklara gelen İspanyol fahtileri Orta ve Güney Amerika'da incé bir medeniyete sahip bulunan İnka, Aztek ve Mayalarla karşışışmlarda bulunan her binin kendilerine göre bir takım inançları vardır. Süngi su ile bunları örneklem.

LAZTEKLERIN DİNE: Aztecler önce Meksikada hakimiyet kurmuş olan Tolteklere Ke-çaña-atlı adında bir peygamberlerinin bulunduğu ve bir ta- kım ahlaki kanunları onlara bu peygamberin öğrettiği nakledilmekteydir.

Adi geçen peygamber Te-Katl-Poka'nın entrikalari ile ortadan kovbulmuş ve yurtlarca dönüştü beklenmiştir. Söyleligindenin göre omm dervinde iyilik, refah ve saadet varmış.


Hz. İsa da Selb olayından evvelki aşkan bir ekmeği kırmış, üzerine sarap dökmiş, bu benim vucudum, bu da kamım diye onlara vederememi. Aynı zihniyet Aztechlerde de yazılmıştır.

Te - Katli- Poka, güneşin hararetini temsil eden çok yük- sek ve zalim bir ilahdır. Asıl güneş ilahi kabartmalarda, insan yürüyelerini yutmak için açık bir ağzıyla temsil edilmştir.

Aztechlerde ibadetin büyük bir kısım zünd, takva ve taham- mül edileme riyazatının ibarettir. Bunlardan daha çok dikkat çeken ibadet, insana deşet veren insan kurbanıdır.


İnsanın Allah oğr yürüği çarpımadır. Fakat bu, bir büyük darbesyle dışarı çıkardı ve titreme eğ başyayımdı yurek değişdir. Anaşılığında göre Aztechler, mecazen söylennmiş bir sözü hakikat kabul etmişlerdir.

Kristof Kolomba'nın Antillerde karşılaştığı kavim İalla ve İalla insanları arasında aracılık eden bir peygamberi inan- yordur. Bu pazar günü İspanyollardın dini merasim yapıtlarının göster bir ihtiyaç yerli Kolomba'daki olyaktan sonra seychat edece- ğine inanıklarını söylemiştir.

II. İNKALARIN DİNİ:

Perü'de medeniyet kurmuş olan İnkalar, her yerde bulunan güneş ilahına tapmışlardır.

Onlara medeniyeti öğreten iki zat Manko-Kapak ile Mano-Oello Güneş ilahının çocukları olarak kabul edilmiştir.


İnkaların ruha inanış olması da muhtemeldir. Çünkü Misir'da görüldüğü gibi ölen insanın cesedi mumyalanarak büyük mezarlardı muhtezaferi olmuştur.

III. MAYALARIN DİNİ:


Amerika dillerinde Azteklerde Allah, peygamber ve ahiret fikirleriyle ıslahat teşebbüsleri, İnkalarla güneşin üstünde görülme ve tanrı görüşü, Ahiret hakkında bleselen inanç, ilahi dinin değişme vasıfları olarak görünmektedir.

V. Bölüm

ESKİ MISIRLILARIN DİNİ


XIX ve XX. asırlarda çeşitli milletlerine mensup daha birçok bilgin Misirda esas araştırma yapmıştır.

I. KUTSAL KİTAPLAR:


A- Ehramlar Kitabı: V. ve VI. hanedan devrinde kalma olan Sakaradaki beş küçük ehramın dehfleriyile duvarlarına kazılmış metinlerin derlenmiş şeklindir. İçinde dini ayinlerle ilgili metinler ve kralın öbür dünyaddaki kaderi hakkında bir ta- kem formüller vardır.

B- Sandukalar Kitabı: Orta İmparatorluk devrinde kalma...
dir. Tahta sandukalar içinde, işlek hiyeroglif harfleriyle yazı-
miş metinlerden meydana gelmiştir. Ölüyü öbür dünyada tehdit
eden tehlikelerden korunmak amacıyla giden ve ona orada, hoş
bir ömür sürmek imkanını veren formüllerle doludur.

C- Ölüler Kitabı: Yeni İmparatorluk devrininden kalmadır.
Bunun bölümleri Papiros toplamında toplanmış olup, mumya-
ların sargıları içine yerleştiriliyordu. Kitapların itina ile yazılmış
başlıı nüshaları resimlere süslenmiştir. Bu metinler bilhassa
sihir formüllerinden ve ölülerin kaderleri ile ilgili dualardan
meydana gelmiştir.

II. İLAHLAR:

Eski Misir dininde Çin'den sonra en tipik ecdad ibadetlerine
şahit olmuştur. Fakat bu Animizmin yanında Totemizm de Misir-
ların dini hayatlarında büyük yer tutmuştur. Mesela, Misırlar-
larda öküz, atmaca, yengeç, leylek, kedi ve timsah gibi kendi
sekilleri altında anıtları tasavvurunu yaşatan hayvanların,
sonraları bizzat kendileri de kutsal halini almışlardır. Misırlar
bu hayvanları hürmet ve itina ile beslerlerdir. Miliyat bir asır önce
bir Romalı İskenderiyede bir kedi öldürülmüş, halkın anzları
nerde ederek oymu yakalanmış, hükümdar affetmek için
halka ricalarda bulunduğunu halde dinlenmemişler, kendileri de
Romahlardan çok korkularına rağmen adami öldürülmüşlerdir.

Her mabedde bir hayvan bulunur ve orada ona taşınırlar. 
Mabud hayvanlarının en mukaddesi "Apis" öküzü idi. Menfis'de
bir mabedde yaşar, rahipler tarafından kendisine bakılırdı. Öl-
dükten sonraölü mumyaların, kokulanır ve mumyası mabed-
den mabedinden mubafa edilirdi.

Misırlar mumyalarını bazen insan, çok kere de hayvan şek-
linde düşündürdüler. Oziris öküz; Horus atmaca şeklinde düşün-
nilirdi. Bunlar ekseriye ya hayvan başlı bir insan veya insan
başlı bir hayvan halindeydi. Mabütların dört şekli olabildirdi. 
Mesela Horus, insan, atmaca; atmaca başlı insan, insan başlı at-

maca şekillerinde gösterildiler.

Bu şekillern altında gözlemlenen türlerin başında güneş tanrı-
si gelirdi. Güneş tanrısına Tep şehrinde "Ra" denildi. Ra son-
raları tanrı "Amon" ile birleştirildi ve "Amon- Ra" adını aldı. 
Amon-Ra’nın her gün bir kayıklta gökyüzünden geçeğine inan-
ildi. Bu kayığı ölülerin ruhları üzerine kürkleri lekeler; mabud,
elinde bir oko düşmana varmağa hazır bir halde kayığın başında
dururdı. Güneş ilahının şerefine ilahi okunur, onun kardeti
ve insanların verdiği nimetleri sayıp doküldürdü.

Sonraları aydın ay tanrısı "Oziris" ön plana geçmiştir. Oziri-
ris kışkırtıcı nüfuzu karanlık ay tanrısı olan kardesi "Set"
oldurulmalar onu ilahi parçaya ayırmıştır. Kızkardeşi ve karsi "İzis" aynı zamanda tanrı olduğuündan, onun tekrar bir
tanrı olarak hayata kavuşturmaya temin etmiş ve bu sayede Oziri-
ris ölüler ilahi olarak öbür aleme çekilmştir. S. Reinach’a göre
Oziris timp Hazreti İsa gibi önce aıcı çekene, sonra da arkasından
gözyaşlı dokülen kahraman bir ilah olmuştur. İzis’e gelince, oğ-
lu Horus kaçağında ane şefkatini en dokunaklı bir şekilde
seмолize etmiş ve bu haliley Misrda son derece rağbet gör-
müştü. Bu daha sonra Akdeniz ülkelerine, oradan da Hristi-
yanlığa aynen geçmiştir. Hz. Meryem’in kaçağında Is, tab-
blonun tam keşifidir.

Eski Misrda Kral, Güneşin oglu veya templici sayılır undan
onun da bir mabud olduğuna inanılırdı. Fırsat adı verilen
kralların şahsîyet ve otoritesi kutsal karakter taşırdı. Bir kabart-
ma resimde kral II. Ramses, tabutun ortasında duran ikinci
Ramses ibadet ettiği görüllüyör. Yani insan şafatıyla hüküm-
dar yine kendisinin mabud olan şahsîyetine tapınmaktadır.

Krallar bu ilahi şafat koruyabilecek için aynı kanı taşıyan
kızkardeşleriyle evlenirlerdi. Şayet kral hariçten olursa (akıra
olmazsa) o zaman tanrıların ve şefkatini inip kralın annesine kral
doğurğu uomo inanılır. Bu inancın da sonra Hristiyanlıkta
görüyorum. Hristiyan dininde İsay Meryeme doğurutan, tanrınn
III. AHİRET İNANCI:


Buraya kadar verilen bilgiden eski Mısır tekrar tekrar inancının ana çizgilerini tesbit ediyoruz. IV. Amenofis de aynı âkiri müdafaa etmiş ve tek tanrı üzereinde israr etmiştir. Gerek kutsal kitaplar, gerekse ahiret hayatı hakkında belenen inanç, bütün ilahi şifatları haiz bir Allah'ın varlığına iman esasına dayanır.

Nitekim zamanımızda keşfedilen Mısır eserleri bu görüşümüzü teyit etmektedir. Kitabelerin birinde, "Göklerin ve yerin rabbi olan Allah alemin yaratıcısıdır, kendi yaratımınıştı, ne başlangıcı ne de sonu vardır." ibaresi yazılı bulunmaktadır.

Diğer taraftan ilk zamanlardaki ehramlarda resim ve heykelin bulunmadığı, resim ve heykelin sonraki ehramlarda yer aldığını savıtır. Bu da ilk zamanlarda Mısır larının Teyhid akidesine sahipken, sonradan saptıklarını isbat eden bir vesikadır.
VI. Bölüm
ÖNASYA DİNLERİ


I. MEZopotamya DİNLERİ:


Tarih, Sümerlerin Tanrı Dağılardan geldiklerini kaydetmektedir. Bunlar yüksekliklere tapmış Mezopotamya gel dikten sonra da muhafaza etmiliştirler. Bununla ilgili olarak Tanrı Dağı adı verilen yedi kati ağır ve yüksek kuleleri yaş-


Bu Teslis içindeki birlik, Tevhidin ziyade üstünlük kazanmak, baş ilah olmak masanına gelmiştir. Fakat mühüm olan Babildeki Tevhid temayülüdür.

Yaratılış destani ve tufan bu baş tanrısı Marduca bağlıdır.

Tanrı Mardu Okyanus tanrısı "Taimat"i yenidiken sonra tanırlara tapmış, bizmet eden bir varlık bulunun diye belirk- tan insani yaratmıştır.

Buhtu'n-Nasir'in, Babilin biricik tanrısı kabul ettiği Marduk, Hammurabiye (282) maddelik kanunu dikte etmiştir.

Bütün tanrıları şahsında birer sifat olarak toplanmış bulunan Marduk bu işi, adalet tanrısı Şamaş adına yapmıştır.


Eski Babilde gökteki yıldızların hareketleri ile yerdeki hayat arasında büyük bir alaka olmuştur ve bu sayede astronomi sahasında ileri çalışmalar kaydedilmiştir. Hafta yedi günve ayrılmış ve hafta başı olan Sabat-Sabat, Cumartesi uğursuz sayılmuştur.


Asırların Babileden ayri olarak değişik inançları vardır. Krallar, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi kabul edilmesi ve kesiplen bir oğlan veya kuzunun insanların bütün günahlarını temizleyeceği inanılmasıdır.

II. ANADOLU KÂVİMLERİNİN DİNLERİ:


Şimdi bu kavimlerin inanışları anahatları ile inceleyelim.

A. Hititler:

lektimizde Hitit kültür ve medeniyetine ait bol eser vardır.

1. Hititlerde Din:

Hitit dini çok tanrılı, Politeist bir dindir. Hititler diğer Önasya mülletlerinin dinlerine de tapmışlardır.

Sümerlerdeki Anu, Enlil ve Ea üçlü inanışı ile Sami kavimlerin Sin-Şamaş ve İstar üçlü inanışı Hititlerde de görülür. Hititler, daha çok Hurri Kavminin dinlerine karşı ilgi duymuşlardır.


Tapınmanın temel şartsı temizlikdir. Onun için tanrılarnın evi sayılan tapnak çok temiz tutulurdu.

Öte yandan, Kargamış ve Çağdaş'ta Hititlerin flirtına ilahına rastlanmıştır. Bu ilahın oradaki adı ise Tarlun'dur.


Başka bir kayına göre Hititlerin esas tanrısı, güneş tanrıçası Arinnadır. Bu tanrıca aynı zamanda ülkenin kraliçesi sayılmuştur.

2. Hititlerde Hukuk:

Hukuk dinle ve dini inanış ve adetlerle yakından ilgilidir.

Diğer Önasya kavimlerinde olduğu gibi, Hititler de Adaleti güneşle temsil etmişlerdir. Bu, tanrı Arinnadır.

Hititlerde mülkiyet ve aile müessesi de vardır.


B. Frkyahtlar Dini:

Hititlerin parçalanmasına sebep olan ve M.Ö. 800-600 yılları arasında Anatoluda devlet kurmuş kavimlerden biri de Frkyahtlardır. Başbakanları Ankaraya yakındaki Gordium'dur.


Frikyahtların bir ara, İran'da batıya kadar uzanan "Mitra" dininin benimsedikleri tesbit edilmiştir.

C. Hurri, Mittani ve Urartu Dilleri:

Hırsızlar de Türkler gibi kahramanlık destanlarına yakın alaka duymuşlar ve Aşı çok sevmişlerdir.

2. Mitanni ve Urartu dinleri:

Mitanni’de ağaçlara karşı aşırı alaka gösterilmiş, bu arada hurma ağacının kutsallık taşıdığı tasvirlerle ifade edilmiştir.


Urartular, ele geçirdikleri şehir ve ülkenin tanrılara da tapmışlardır.

Bati-Anadolu kavimlerinin dinleri eski yunan polieizmi içinde mutlak edilmiştir. Bu itibarla adi geçen dinlerden ayrıca bahsedilmeyecektir. (1)

VII. Bölüm

ESKİ İRAN DİNLERİ

Eski çağlarda bugünkü İran’ın güneyinde astı Persler, kuzeye Medyanlara oturmakta idi. Daha sonra Baltık kıyılarından veya Güney Rusyanın gelen ve kendilerine Hint-Avrupalılar adı verilen Arya kavimler, Hindistana uzananın önce İranda bulunan yerli esmer kavimleri hükümleri altına almışlardır.

Gerek İranda bu kavimlerin gerekse bu bölgeyi hükümleri altında olan Arya gruplarının kendilerine göre bir takım inançlar sahip olduklarını görüyoruz.

Ancak İranda sivrilmiş büyük din Zerdüştün kurduğu Zerdüştlik’tir. Zerdüştülerin önce başka bir dinin, Mecusiliğin (Ateşperestliğin) varlığına da bahsetmek عبدالله’deki Parsiliğin doğmuştur.

İranda bu sayıdımız dinlere benzeyen veya benzemeyen başka dinler de vardır ki bunlar, Mithraizm, Manicilik ve Müzedecilik.


Yerli halkın eski inanışı Mecusilik. Din Tarihi kaynaklara göre bu inanış, eski İranda ilk merhaleyi teşkil etme de dir.

I. MECUSILİK (Ateşperestlik):

Mecusilik, doğru yoldan sapanların kurdukları batılı bir anlayıştır. Bunun Sâbie’den sonra ve onun serpintillerinden olduğunda şüphe yoktur. Bazı görüşlere göre Mecusiler, Hz. İbra-

(1) Eklerin:

a) Dînî Tarihi, F. Challey, Terc. Semih Tiryakioğlu, İst 1960, s. 118-120.

b) Meydan Lamos. C. II. s. 430, ve diğer Dînî Tarihi kaynakları.

c) Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuva, İst. 1963, c.1, s. 15-40.
himin peygamberliğine inanan kimselerdir. Halbuki İbrahim (a.s) Sâbi’nin yıldızlarla ve putlara tapanları ile mücadele etmiştir. Bu duruma göre Mecusiler İbrahim (a.s)dan sonraki sahiplar olmuş oluyor.

Mecus hakkında çeşitli görüşler vardır:

Kamusul’- A’lam’a göre: "Ateşe tapma aynını icad ederek insanları ona tapmaya çağırın bir kimsenin adıdır. Sonra kuru-ucusuna nisbetle bu inanışta olanlara Mecusi denilmiştir."


Bu görüşe göre Mecusilik Sabîlîğin devamıdır. Bunların dışında bazı bilginlerle göre ise Mecusilikin doğuşu ve gelişmeşi şöyle olmuştur:

Mecusiler eski filozofların yaratılış, hayır ve şer hakkındaki görüşlerini incelerken, hararetin (ısl, ateş) hayat ve varlıklar üzerinde nasıl bir etki yaptığı görüşler ve hayatı meydana getiren bir kuvvet olarak onu ilahi kudret saymılardır.

Önceleri hararet (ateş) Allahın eseri olup kendinde yatama sifatı bulunmasa da, halktan tanrıları andırır bir şey olarak kabul edilmışken, sonrasında din reisleri bu esas üzerinde bazı değişiklikler yapmışlardır.


Sonra gelenler bu görüş üzerinde de değişiklik yaparak, bir omuzunda hayır, diğer omuzunda şer bulunan ilahlar tasvir etmişlerdir.


Bu ateşin hiç sönmemeden yakılması sebebi: Mecusiler, ateş yandığı müddetçe Hayyr ilahının Şer ilahına galip geleceği ne inan kaldılar.


İrandaki bütün dinler, ufak teker farklarla Mecusilikteki ateş ibadeti ve ikili (Duaist - senevi) ilah görüşü üzerinde kuruşmamışlardır.

1. ZERDÜŞT DİNİ (ZOROASTRİZM):

Eski İranın en büyük dini systemi Zoroastrizmîn kurucusu "Zoroaster - Zarahustra - Zerdüşt"tir.

İranlı rivayetlere göre Zerdüşt, Kuzey-Batı İranda bahare bir anneden doğmuştur. Buna rağmen gelenekler ona, babasından başlayarak 45 atı saymak suretiyle Hristiyanlıkta Hz. İsa'ya yapıltığı gibi İran Mitolojisinin Ademi saygılar "Kryumers"e varan bir nesep içinde bulunmaktadır.Gene aynı rivayetlere göre Zerdüşt, M.Ö. 630 yıllarında mukaddes nehir "Diataya"nın kıysında bulunduğunu bir sırasında, elinde nereden bir aya bulunan ve Vohu Manah adı ile tanınan bir nur meleginin önderliğinde yükte Tanrı Ahura Mazda'nın huzuruna çıkılmış ve böylece İlahi tectelliye mazhar olmuştur. Bunlar Zerdüştin böylece peygamber olduğu kabul ederler.

Zerdüşt dininin mukaddes kitabı "Zend-Avesta"dir, "Islah eden metin, yine den kurulan kanun" manalarına gelen bu kitap, M.S. III. asırda toplanmış, IV. asırda Zerdüşt dininin kitabı olarak kabul edilmiştir.


Zerdüşt, din tarihinde çok müthim bir unsuru kendi doktrinîne ilave etmiştir ki bu, dünyanın son bulması, kıyametin kopmasıdır.


Daha sonra Zerdüştünün bu fikirlerini bazı resirlerle değişikliklere uğramış ve güneş tanrısı Mitra, Ahura-Mazdanın yerine geçmiştir.

Zerdüştünün ibadet ve âlalak görüşünü beş madde toplayabiliriz:

1. Dünya iki düşman bölgeydi ayrıldığı için durmadan mücadele etmek,
2. Ahura-Mazdaya samimiyetle ibadet etmek,
3. Yalan söylememek, vefa - ifbet duyguları içinde bulunmak,
4. Ahura-Mazdanın galip gelmesi için çoalmak maksadiyle evlenmek,
5. Temizliğe son derece titizlik göstermek (öülerin sükünet, istirahat kulelerine terkedilmesi temizlik esasına dayanır.)

Anahatlar ile incelediğimiz Zerdüşt Dinini: Kitap, Peygamber ve Ahiret fikirleri ve Tek tanrı görüşüyle ilahi dinin genel vasıflarını kendinde toplanmış bulunan tarih bir din olarak görülür.

III. PARSILIK:

Zerdüştünün mücadeleleri neticesinde bütün İrana yayılmış bulunan Zerdüştîk, İslam ordularının buraya girmesi sonunda Tevhid akıdanın kurulması ile ortadan kalkmıştır.
Bunun üzerine Zerdüştliğe inananlardan bir kısmı Hindistan'a göndürüldü ki, bunlara Parsi adı verilmektedir. Bugün dahili bilhassa Bombay bölgesinde Parsiler bulunmaktadır ve Bombay çevresindeki güzel bahçeler içinde genel sessizlik (sükunet) kuleleri yükselmektedir.

Parisilerin doktrinleri de iyiilik ilahi olan Hürmüz, Ahuramazda ile kötülük ilahi olan Ehriman, Angra -Mainyu arasındaki amansız mücadeleyi izah eden felsefi görüşten ibarettr.

IV. MITRAİZM:

Hintlerle İranlıların müşteilen benimsedikleri mitraizm, Zerdüşt dininin yanında İran'da halkın bir kısmı arasında yaygın bulunuyordu. Bu din, kaynağını güneş ve ışık tanrısı Mitradan almıştır.

Mitra, yüce Tanrı ile insanların arasında bir aracı ve ruhların kurtarıcısıdır. Bütün canlı varlıklar onun kurban ettiği bir boğaın kanından doğmuştur.

O, dayanılmaz bir ates (Güneş) kulğuna bürünerek bütün dünyanın yamık tutuşmasını idare edecektir, karları aydınlatacak ve ölülerı diriltectektir. Böylece Mitraizm, umum bir ümit ışığı olmuştur.


Tertullianus, mitra dini ile Hristiyanlık arasındaki bu benzerliğe Şeytanı bir desise olarak izah etmek istemiş, fakat Salomon Rainach, Mitra dinindeki adet ve erkanın Hristiyanlıktan daha önce olubugu söylemiştr.

Mitra dini M.S. I. asרından itibaren harp yolulu ile askerler tarafından Romaya sokulmuş, II. ve III. asrda Romada birçok kişi bu dine girmiştir.

Renana göre: Şayet Hristiyanlık bir engel sebebiyle yuvalma imkanı bulamamıştı, onun yerini Mitra dini alacaktı.

Hristiyan inancına çok benziği için kilise bu dinle enerjik bir mücadele yapmış ve buna muvaffak olmuştur.

V. MANİHAİZM (MANİ DİNİ):

Manılık, İran'da Şapur devletinin hüküm sürdüğü devirlerde M.S. 215-276 yılları arasında Mani tarafından yayılımiş bir dindir.

Mani, Mezopotamya doğmuş ve ilk önce Hristiyanlıktan önceki bir mezhebe girmiştir. Bu mezhebe "Yahya, Peygamber Hristiyanları" adı verilir. Bunlar Hz. Yahya'yı Peygamber, Isa (a.s)’i bir yallancı sahiyolar ve her türlü riyazatı reddediyorlardı.

Mani, Mezopotamya’nın İran’a, oradan Hindistana gitti. Zerdüştlük ve Budizm Şapur’ün döneminde sonra İran’a Zerdüşt rahiplerin taqribine ise M.S. 276 yılında derisi yüzürtülerek idam edildi.

Manilık, İran ve Mezopotamya dinlerinin bir sentezidir. Onda Budist ve Hristiyanı fikirler de vardır.

Maninin görüşünün ana fikri kâniyattaki zitliklir. İlyilikle kötülük, İskıla - karanlık ve Ruhla - Beden gibi.

Kainatta hakim olan kötülük ve insanları bu kölkenin kırtılmasını lazımdır. Bu dünyada çoğalmayı önlemekle mümkün. Öyleyse çoğalmanın sebebi olan evlenmeye menetmek şarttır.

Mani, Tevratın şeytan işi olduğunu, Pavlos’un yazardıklarının değer taşmadıkları ileri sürmüştür.

Maninin en büyük özelliği, hangi din çevresine gitmişse, kendi görüşlerinin oradaki insanlara uygun olduğunu ileri sürmesidir diyebiliriz. nitakim, Hristiyanların içinde bulunduğu zaman İsa’nın haber verdiği Paraklet (Ahmed - Muhammed’in
VI. MAZDEİZM (MÜZDEKÇİLİK):

Beşinci yüzyıllar sonuna doğru Maninin müşerilerinden Müzdek - mazdek adı ile anılan bir şahs Müzdekiği kurnuşтур.

O da Nur ve zulmet (iyilik ve kötülik) diye iki esas kabul ediyordu. Diğerlerinden ayrıldığı tek nokta, bugünkü terimi ile komünizmi telkin etmek istemesidir.


Müzdeği bu görüşü ayak taşımının son derece işine gelmiş ve bunların tecavüzünden masun kalan mal ve namus kalmasıdır.

Taberiin verdiği bilgiye göre baba evlmedi, evlat babasını tanımayamaz hale gelmiştir.


Manılık İran'dan sürücülce Türkistan, Moğolistan, Çin, Surıye, Misir ve Kuzey Afrika yarımada; hatta bir ara Fransaya kadar uzanmış, fakat taraf arkadaşları engizisyon tarafından yok edilmiş ortadan kalkmıştır.

(1) Evharistiya: Peygamberin eti ve kanını temsil etme bir butun olarak yeniden ekmek. Hristiyanlıkta bu mühim bir avrın ve sırada ekmek Hz.İsa'nın karşı bedeni

VIII. BÖLÜM

HİNT DİNLERİ


Yerli Hintlilerin başarılı bir kültür ve şair.prevent olarak siyahl insanlar olduklarını bildirilmektedir. Soylu ve güzel insanlar olan Aryanilerin bu topraklarla İran yolul otele Bağdat kiyınlardan veya Güney Rusyanın gelişiklerini biliyoruz. Sonradan Hint-Avrupalılar diye tanınan Aryaniler, tahminen M.O. 1600 yıllarında Hindistan'a uzanarak önce Pencap, sonra Ganj bölgelerini, daha sonra ülkeyin merkezine tarafların hakimiyetleri altına almışlar ve medeni düzeylerine uygun olarak da yerli halkın dini yaşamaları üzere bir takım değişiklikler yapmışlardır.


Boylece Aryanilerin dini inançlarından Hindistan'daki dinlerin kaynağı olarak "Vedizm" dogmuştur.

I. VEDİZM:


Vedizmin kutsal kitapları, ilahları ve ibadet şekilleri sıra ile süyledir:
Kutsal kitapları dört tanedir
1 - Rig - Veda (Vedaların en eski parçasıdır ve içinde binden fazla kaside ve ilahi bulunur.)
2 - Yajur - Veda (Rig - Vedanın tamamlayıcısıdır.)
3 - Sama - Veda (İbadet metinlerinden ibarettir.)
4 - Atharva - Veda (Nazar duaları ve bazı tıbbi bilgilerdir.)

Vedalarında isimleri geçen başlıca ilahlar İndra, Varuna, mitra ve Ağrı'nıdır.


Varuna, indra gibi harpçi ve vahşi bir ilah değildir. O dünyaya nizamının ve kanunlarının hâmisidir. Günahkarları cezalandırır, dua edenleri affeder, adil bir tanrıdır.

Mitra, gündüz göğünün, güneşin, ışığın tanrısıdır.


Ele alınan fikirlerden bir tanesi de Ahirettir. Takdim edilen kurbanların ölenlerin ruhlarını selamete erdireceğine inanılır.

Şayet kurban kesilmezse ölenler korkunç devlerin arasında iztirap içinde yaşarlar.


II. HINDUİZM - BRAHMANİZM:

Hint dillerinde meydana gelen gelişmeler sonradan Hinduizm adını almıştır. Brahmanların ezici dini hakimiyet kurdukları devirlerde ise aynı diller için Brahmanizm tabiri kullanılmıştır. Fakat zamanımızda Hinduizm ile Brahmanizm birbirlerinin yerine kullanıldıklarından, her ikisi ile de kastolunan mana, Brahmanların otoritesine dayanan eski Hint diniidi.

Hinduizm, bir takım kutsal kitaplara dayanan çeşitli görüşleri, dini inançları, mitolojik davranışları ve ibadetleri içine alan sosyal bir sistemdir. Bir diller alemlidir. Bu itibarla bütün görüşlerin birbirine karşılanmış bulunduğu Hinduizm, taniyamiyle kurulamamış, henüz oluş halinde bir din gibi görünür.

Hinduizmin iki özelliği vardır. biri "tenûsh" diğeri "Kast" sistemidir.

A. Tenasûh:

Tenasûh, ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesidir. Buna kısaca ruh göçü de diyebiliriz. Hinduizmde varlıkların ruhları, dünyadaki hayatlarına göre öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Mesela, ölen bir hayvan başka bir hayvan, bir ağaç veya bir insan olarak dünyaya tekrar gelebilir, Kast reşimine göre aşağadan yukarı din adaminin kadar yükseksebilir, ancak Paryalar, kendileri dışında başka bir kasta
yukselemezler. Brahmanlar oldukleri zaman tanriya kavusurlar, kotu hayat sirdikleri vakit bir asker gibi başka bir varliga brunurler.

Tenasih yolu ile ruhlarin yuskelmeleri dusunuldugu gibi, amellerine gore asagi derecelere indikleri de kabul edilir. Bu inanisma cennet ve cehennem fikirleri yerine Allah rizasina kavusmak gibi bir durum geze çarpar. (1)

B. Kast Sistemi:

Kendilerini guzel ve soylu insanların olarak kabul eden Aryaniler, zamanla irki bütünliklerini koruyabilmeik için bazı tedbirlerle ba§ vurmüşlardır ki bunlar, kast adi verilen sınıfların doğmasına sebeb olmuştur.

Hinduizmde ikinci esas, halki birbirinden ayrim sosyal sınıflar-aradya ayard kast sistemidir. Dört gruba ayrılan sınıflar sırası ile şöyleledir:

1 - Brahmanlar (Din adamları ve bilginler),
2 - Kısıatriyalar (Prensler ve askerler),
3 - Vaisyalar - Vikyalar (Hayvancılarla tarmıcılar),
4 - Çudralar (İşçiler, zenaatkarlar ve köleler).

Bunlar Aryandiler ait sınıflardır. Bir de bu sınıfların dışında kalan “Parya”lar vardır ki bunlar insan dahi kabul edilmeyez.


(1) Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi, yani beden değiştirmeck demek olan tensihinin (reincarnation) İslam inancında yer yoktur. Kriyayet giyin vuku-bulacak durumun tensihle ilgisi bulunmamaktadır, İslam Fikirlerinden bazıların eserlerinde görülen benzer ibareler ise tasavvufu sembolik ifadelerden ibaretir.

C. İnanış ve İbadet Şekilleri,


"Allah'ın oğlu - Allah'ın ruhu" manalarına gelir. Eski Hindistanda buna "Barhama" adi verilmiştir.

Altı gökle yedi yer arasında mevcut bir yurumta gibi kabul edilen dünyayı Brahma yaratmıştır. Bu dünya bir müddet sonra tekrar yok olacaktır.


Vişnu, dünyayı kurtarmanın için çeşitli kalıplarla girmiştir. Kalıbına girdiklerinden biri de "Krişna"dır.


Hinduizm'in mukaddes kitapları Brahman larla Upanışadalardır.

Upanışadalardın telkin ettiği mistik hayatın Hindistanda "Sakhya" felsefesi ile "Vedanta" teolojisi doğmuştur.

Din tarihi bakımından mühim olan bu teoloji ve felsefeye göre Brahma, kainati yaratat ve bu alemi idare eden yüce kudrettir.


Hinduizmde ibadetlerin mühim kısmını kurtuluşu temin eden üç esasta toplanmıştır. Bunları yapan bir insan kurtuluşa erebilir.

1 - Güzel ameller:
Kurtuluşu temin eden güzel ameller beş madde halinde özetlenmiştir:

a) Ölenler için kurban kesmek
b) Güneşe saygı göstermek,
c) Evde devamlı ateş yakmak,

d) Doğum, ölüm ve düğünlerde ibadet etmek,

e) Mukaddes kitapları okumak,
2 - Bilgi.
3 - Tanrı ile beraber olmak:
Aynalardır bir takım mukaddes kelimler söylenir. Bunların en tesirlişi "OM" kelimesidir.

Kurucusunun bulunmayışı, nasslarının olmaması, Tenasüh inancının mevcudiyeti ve hayvan etinin yennemesi gibi...

(2) özelliklerle diğer dînlerden ayrılan Hinduizmde, tek tanrı inancına yakın görülenler olarak tanrı Brahma'nın ilahi sifatlarını ve Hindistandaki felsefesi Allah telakkilerini zikredebiliriz. Bu din hakkında son söz, eski Hindistan Başvektili P. Nehruya aittir:

"Hinduizm bir doktrin olarak belirir bütün halinde mühem ve mütehavvıldır. Onun tarif etmek, kelimelerin kendine mahsus manasiyle onun bir din olup olmadığını söylemek imkansızdır. Onun hakiki ruhu şöyledir: Yaşamak ve yaşamaya terk etmek."

İslam devrinde Hinduizm İslami fikirlerin tesiriyle bazı yenilikler görmüş ve Tevhid akidesi mutfaka edilmiştir. Bu çalışmayı yapanların başında Kabir (kebir) gelir.

İslami fikirlerin çoğulukta olduğu din daha sonra göreceğimiz Sikh (sih) dinidir.

Milattan önce VI. asrında Hinduizm karşınına iki dini çerçeveye ç[jsmlmiştir. Bunlar Jainizm (Cayinizm) ile Budizmdir.

(2) Hindistan'da hala gerçek aname kabul edilen ve mukaddes sayılan ineğin etini yemek yasaktır. Açıktan örne olmasına bu çarşaf inanış, asırmıza çok gürültür.
III. JAINİZM (CAYİNİZM):


Mahavir, kişisel kabaca mensup bir prensi. Küçüklüğünde şehrin dışındaki manastırda devam etmiş, fakat babası izin vermediği için rahipler arasına karılmıştır. Babasının ölümünde sonra kral olan büyük kardeşinin de izin vermemesi üzerine bir prens gibi yaşamaktan vazgeçmiş ve küçüklikenden beri şevkle beklediği yola atılmıştır.

Üzerinde siyah bir elbise vardı._CHUNK_SPLITTING


Mahavir, bunu erişilme bir zafere kabul ettiğiinden dinine "Zafer" manasına "Ceyn" adını vermiştir.


Ceyn dininin amentüsü diyebileceğimiz esaslar şunlardır:

1. Hayvan öldürmemek,
2. Yalan söylememek,
3. Ne olursaolsun verilmeyen şeyi almamak,
4. Bütün şehevi arzulardan vazgeçmek

Bu anlatıların dışında Jainizm, tanrı tanımaz (Athée) bir dındır. Yaratma diye bir şey olmamıştır. Dünya ebedidir. herhangi bir şeyi oltan var etmek havslarının almayaçağı bir şeydir. Ne yaratılan vardır ve ne de yaratarı.

Hinduizmden olduğu gibi Jainizmden de tenastılı inancı vardır.

Mahavir Hinduizmdeki kast sistemini reddeden tutumundan başka hiçbir yeniilik getirmemisti.

IV. BUDİZM (Buda Dini):

Ceyn dini Brahmanizmin madeciliğine karşı doğmuştur. Fakat O, ilahi vâlîktt bâhsedilmediği için, halkın ve münevverlerin dini olamamıştır. Çünkü Mahavir, Allah hakkında müsâbet - mensî hîçbîşer söylememisti.

Ceyn dininden bir müddet sonra Buda dini doğmuştur.

Bu dinin kurucusu Gotama, Şakyamunidir. Lakabı ise Buddha'dır.

İncir ağacı ile Hz. İbrahim'e işaret edildiği ileri sürülmüştür. Halbuki İbrahim (a.s.)ın incir ağacı ile sembolize edildiğine hiç rastlamamıştır.

İncir ağacının ancak Buda ile alakası vardır. Nitekim Budistler bu ağaca "Buddha ağacı" adını vermişlerdir.

Buda "Sakya" aşiretine mensup bir prensi ve tahminen MÖ 560 yılında doğmuştur. Doğduğu vakit haklarının, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek, hayatı seven ve insanlara hizmet etmek, dünya elem ve kederleri dışında, münzevi ve hoş bir hayat yaşamış Lazığlara hizmet etmek,命周期 boyunca karmaşık olmalarına rağmen, Buda bu kavuştuğunu ders olarak öğrendi ve bununla birlikte dünyada yer alması merak edilmiş olmak da, kötümser bir durumdu. Bu da, Buda'nın dini ve dini kaynaklarından birisi oldu.


Buda incir ağacının altında kavuştuğu irfanı (aydınlığı) şöyle ifade etmiştir:

1 - Bütün hayat iztrup vericidir. Doğmak da, ölmek de birer izturaptır.

2 - Dünyadaki iztraplardan kurtuluşa mani olan şey arzuladır.

3 - Kurtuluş, arzulan terketmekle mümkün olur.

4 - Iztraptan kurtulmak zahitlikle olmaz. Doğru inanış doğru söz, doğru karar, doğru hareket, doğru yaşam, doğru düşünme ve doğru mubahakemle il olur. Buda bu kurtuluşa "Nirvana" adını vermiştir ki, beka için yok olmak, hale gelmek demektir.

Buda bu neticeleri elde ettiğinde hemen tanıdığı rahiplerine şunu söylemiştir: "Orendiyorum! Ne dünüya bağlanmam, ne de vazgeçmem" şeklinde izah edilmişdir. Bu yola girmek için, Ben Budaya, Budanın dinine ve bu dinin mensuplarına sigırmır" de-
mek kafidir. Bu kısa inanım icramını yapan bir budistin bundan sonra şu hususları yerine getirmesi lazımdır:
1 - Sarı bir elbise giymek,
2 - Traş olmak,
3 - Eline bir kase almak,
4 - Tefekkürle ibadet etmek,
5 - İki ayda bir oruç tutmak,
6 - Bu oruç esnasında herkesin huzurunda günahlarını tiref etmek.


Hinduizm ve Jainizmdeki tenasül inancı daha gelmiş bir şekilde Budizmede de yer almıştır.


Budaya göre alhak dünyadaki bütün arzu ve isteklerden kurtulmaktadır. Buda bu kurtuluşa ulaşabilme için yukarıda geçen yüksek hakikati tavsıye eder. Ayrıca bütün davranışlarınahlaki olması temin için de şu yasakları koymustur:

1 - Canlı varlıkları öldürmemek,
2 - Başkaşının malmını almamak,
3 - Şehevi (çinsel) arzulardan vazgeçmek,
4 - Yalan söylememek,
5 - Sarhoş edici içki içmemek.

Dünyadaki büyük dinler arasında yer almış bulunan Budizm, (MÖ. 273) tarihinde "Asoka" adlı bir kumandanın gay- retiyle disiplin altına alınmış ve Asyadaki diğer ülkelerle yayılmasi temin edilmişdir.

M.S. VII. asırda Brahmanlarla Budistler arasında çokme başladığı ve XII. asırda Hindistan'dan Budizmin kovulması ile son buldu. Budizmin yaygın bulunduğu ve hala yaşadığı böle,lер Seylan, Birmania, Siyam, Kamboçya, Tibet, Çin, kore ve Japonya'dır.


Tibete baş rahibin seçimi tenasühe dayanır, mesela, Dalay -Lama ölünde yerine gene Dalay - Lama olan bir çocuğun geç-

V. SIKH DİNİ:

Kurucusu "Nânekt"ir. Miladiyah 1469 tarihinde Lahur yakınında Talvendi denilen yerde doğmuştur.

Önce çobanlık yapmış, sonra ticaretle uğraşmış, daha sonra da devlet memuruğuna girmiştir.


Nânekt, Allahı kabul ettiği halde isim vermemiş ve "Allaha isim vermece, onun adı doğrudur, şayet bir isim verilecek olursa ona (Hari) deyin" demiştir. Hari, Brahma demektir.

Allah her şeyi insanlar için yaratmıştır. Bunun için et yemekte mazbur yoktur.

Allah kendisi görünmez, üç şey ile tanınır:

1 - Brahma (var eden),
2 - Vişnu (rizik veren)
3 - Şiva (öldüren)

Bunlar Allahı temsil ederler. Onun vekilliqler ve her zaman enri altında bulunurlar.

Bu üçlük (Brahma, Vişnu ve Şiva) Brahmanizmden geçmiştir.

Talimleri arasında tenasüb inancı da vardır. Brahmanizmden ayrılığı nokta tenasübte kastı reddetmesidir.

Nânekt, Hindistanda tek tanrıçılığı İslami fikirlere en yakın bir görüşle müdafaa ettiği son islahatçıdır. Ayrıca Hinduişmdeki teslisiz izah etmek suretiyle bu üçlügün altında gizelenen Tevhid akidesini de ortaya çıkarmıştır.
ESKİ YUNANİSTANDA DİN
(Tanrılar ve Felsefi Görüşler)


Eski Yunanlara gelince ... Bunların, dini hayatlarını öncelikle bir din kitabına müracaat edemiyoruz. Bu konuda yegane kaynak, "İlada" ve "Odysseia" gibi Yunan edebiyat eserleridir. Yunan dini hayatında çok tanrıçılık (Polythéisme) hakimdi. Yunanlıların birçok ilahları vardı. Bunlar bilhassa "Homeros"un M.O. XI. asırdı yazdığı mitolojide bol bol anlatılmıştır.


Olimpos dağında barındıklarına inanılan başlica tanırlar şunlardır:


Eski Yunanistannda bu tanırlardan her birinin kendine mahsus ceheresi, kıyafeti ve aletleri vardı.

Yunanlıklar tanırlarını cesur, fedakar, iyiliksever ve bereket verici olarak düşündükleri gibi sefih, rezil, hırslı, hilekar ve fahihe olarak da tasavvur etmiştirler.


Eski Yunanistanında aktı basında olanlar, bunların dışında daha yüksek bir ilah aranmışlardır. Bunlar, nereden geldik, nereye gideceğiz? Kainati idare eden kimdir? gibi fikirler üzerinde
durmuşlardır. Halkın inancından farklı inanca sahip bulunan ve
sayıları da az olan bu zümrü, tanırların son derece tesiri altında
kalan insanlara düşündükleri aksettirememiştürler.

Nitekim son zamanlarda Yunanistanın çeşitli bölgelerinde
yapılan incelemler, Homerosla diğer Yunan yazarlarının telkin
etikleri tanırların dışında benimsenen bir dinin ve mistik bir
hayatın mevcudiyetini isbat etmiş bulunmaktadılar. Halkın ve ıle-
ri gelenlerin inançları dışında, bir de filozofların inançları vardır.
Bu göre Eski Yunanistanın üç ayrı inancın bulunduğu
tebit ediyoruz:

1 - Halkın inandığı tanırlar dini,
2 - Münevver zümrenin taşıdığı gizli dин,
3 - Felsefi düşünceye bağlı filozofların inancı.

Filozoflarla gizli din taşyan münevverlerin birbirinden ayr-
ıldıkları nokta, filozofların kendisine düşündükleri fikirlerini
açıka söyleyebilmeleri idi.

Felsefi görüşler de farklılık gösterir:

1 - Tevhid inancına ve ideal ahlak görüşüne sahip olanlar
(Sokrat ve ıleri gelen şakırtları gibi)
2 - Hiçbir şey bilmeyiz diyen şüpheciler
3 - Ruh ve mana alemini inkar eden materyalistler.

Büyük bir mürşid vaişi ile gerçek manada ahlak nizamını
kuran değerli filozof Sokrat’ın öncülüğünü yaptığı Vahdatiyet
fikri, mümhelem kalmakla beraber, üzerinde durulan ve halkın
düşüncüsüne göre Zeus baş tanrısından dile getirilme dışten yü-
ce varlık; Olimposta oturan tanırların ötesinde, her şeyden üst-
tün ve münezzeh, her şeyi yoktan var eden ve her şeye hakim
olan Allah teahadır.

Eski Yunanistanın ölümden sonraki hayat hakkında bes-

nen kanaat, Ahiret fikrinin mevcudiyetini isbat eden mühim bir
noktadır.

Ölülerin ruhları umumiyetle kelebek olarak tasvir edilmi-
tır. Yunancadaki (Psyche) hem kelebek, hem de ruh demektir.

Eski Yunanistan-dında ruhculüğün tabii bir sonucu olarak sihir
son derece râğbet görmüştür. Yunanistan-ı-daki heykelçilik, raks,
şir, tiyatro gibi güzel sanatlarının çeşitli şekilleri kökünü büyüm-
cülükt en ve sihirden almıştır. Ayrıca sihir ve büyükülüğün tes-
riyle halk arasında esrarengiz ayniler de râğbet görmüştür. Bu-
na göre çeşitli sihir ve esfurlarla insan tanrılık sıfatına bürünür
vermelő ve olmezliğe erебilir. Bu tanrı da, zulmen öldürülen, sonra diri-
lerek yükseklen genç ve masum bir kahraman gibi düşünlümi-
tür.

Diğer bir inanış kaynağı İskenderiye mektebi filozoflarından
Philo’nun felsefesinde bulunan (Logos)ta yok olmaktır. Bu
Logos, Allahın oğlu manosında olup insanların yüce varlığı ka-
vuşturun tek varsadır. Allah bu, kendisi yeryüzüne inemiye-
ceği için yapmıştır.

Milattan sonra Hristiyanlık doktrinine temel teşkil edecek
olan bu ilki esas, baha içinde ayrıca görülecek.

Tanrılars şerefine büyük bayramlar ve şenlikler tertip edili-
di. Bu şenlikler bazan (Olympia) oyunları gibi umumi olur,
herkes işitir edebilirdi.
X. BÖLÜM

ESKİ ROMA DİNİ


Roma dini de, Yunanistanda olduğu gibi Polythémie (çok tanrılık) esasına dayanır.

Yunan tanrılara karşılık şu büyük tanrıları görüyoruz:
Jupiter, Yunon, Neptune, Pluton, Minerva, Apollo, Diyon, Venus, Merkür, Mars, Vülken ve Vesta.

İk zamanlar Romallar bu tanrılari hiçbir şekilde altında tasavvur etmezler. Jupiter için bir taşa, Mars için bir kilca taşlar. Kumlardarı, Etrüsklerin tahta haykelleri ile Yunanlarının mermer heykellerini taklit ettiler. Önceleri Anthropomorphismen

(1) Sibylleler: Apollon'un hizmetinde bulunan fahi başladıkları gibi, İbranice (Tanrı'nın mahpusu) anlamında gelen (Şebevet) sözünden gelmektedir. Arvallarla Salius'lar Cennet hâline gelmiştii rahiplerdir.
XI. Bölüm

KUZEY AVRUPA DİNLERİ


I. KELTLERİN DİNİ

Hristiyanlık 4. yüzyıldan birkaç asır evvel, Danimarka adalarından gelenek bütün Batı Avrupaya yerleşmiş olan Keltler, daha sonra oturduları bu topraklardan bir tarafın İngiltereye, diğer tarafından Anadoluya kadar yayılmışlardır.

Keltlerin dilleri hakkında bilgiliz, İrlanda edebiyatına ve halk arasında dolaşan sözlü geleneklere dayanmaktadır. "Dolmen" adı verilen Aristokrat mezarları ile "Menhir" adı verilen taş anıtlardan da Kelt dini hakkında bazı bilgiler elde edilmiştir.


Keltlerde ibadet çok vahşice icra edildi. Romalı yazarlar,


Gene inanışa göre ilahlar arasında harb çıkacak ve kıyamet kopacaktır. Orman ilahının, çıkacak harbde şer ilahını yenebilmesi için askere ihtiyacı vardır.

Bir de "Balder" adında Şer ilahıları tarafından zulmen öldürülen iyilik ilahi vardır ki, düşlüğü fena durumdan kıyametin kopması ile madda gelecek yeni aleme giderek kurtulacaktır. Bir Amerikalı Hristiyan yazar bu ifadede, zulmen öldürülen, sonra göğe çekilen ve tekrar yere inek olan Hz. İsa'yı bulmuştur.

II. TÖTÖNLARIN DİNİ:


Haftayı meydana getiren günlere verilen isimlerden ay, güneş ve yıldızlara taptıkları tesbit edilmiş bulunmaktadır.


III. SLAVLARIN DİNİ:

Slavlar, Rusya, Doğu Avrupa ve Balkanlarda yaşamışlardır. Esas ülkeyinin "Kazan" civarı olduğu bilinir.

Mühim unsurları Bulgarlardır. Bulgar kralı, Halife "Mukte-dir Billah" dan bir öğretici göndermesini istemiş; Halife de İbni Fadlan'ı göndermiş fakat kral müslüman olmamıştır.

İbni Fadlan'ın anlatığına göre: Ahali çok vahşıdır. Puta taparlardı. Erkek ve kadın tanırları vardır. Tanrı manasına "Bogu"


İKİNCİ KİTAP

SEMAVI DİNLER

- SEMAVİ DİNİN EVRENSEL ÖZELLİKLERİ
- YAHUDİLİK- MUSEVİLİK
  (Kitab-ı Mukaddese ve Kur'ana Göre)
- HİRİSTİYANLIK
  (Kitab-ı Mukaddese ve Kur'ana Göre)
- Hz. MUHAMMED (S.A.V) VE İSLAM DİNİ
Birinci Kısım

SEMAVİ DİNİN EVRENSEL ÖZELLİKLERİ

A. SEMAVİ DİNİN MANASI:

Arapçada Sema: Feza (Kainat içine alan boşluk), gök kubbe ve yüksek yer manalarına girer. Bu kelime, sonuna bir nisbet yari eklenliğinde "Semavi" şeklini alır ve Din kelimesi ile kullanılan vakti meydana gelen "Semavi Din" terkibi, dini bir terim olarak yeni bir mana kazanır.

Dinler Tarihinde Semavi Din, Sema ile ilgisi bulunan ve kökü Semada olan din demek değildir. Bu, yükseklik ve değer ifade etmek için kullanılmıştır. Buna göre Semavi din; kökü çok yüksek, ilahi bir kaynaktan fışkıran, değeri çok üstün olan ve Tevhid (bir Allah'a iman) esasına dayanan "İlahi Din", "Hak Din" demektir.

Semavi Dinin tam karşısında, İlahi bir kaynağı dayanmayan Gayri Semavi din bulunur.

B. SEMAVİ DİNİN MANTIĞI (EVRENSEL ÖZELLİKLERİ)


Suri mantığın kurucusu eski Yunan filozofu Aristo'dur. Tatbiki mantığın kurucusu da İngiliz filozofu Bacon'dur. XIX. asırda metodoloji şayesinde çok mister sonuçlar elde edildi ve her ilim kendi alanında özel metodlarıyle çalışmaya başladı.
İşte her ilmin kendine mabsus bir mantığı, bir metodu olduğu gibi, dinin de bir mantığı, bir ölçüsü ve bir metodu vardır ki, dini düşüncelerde, dini araştırmalarla ve Hakkı Batıdan ayrılmakta hataya düşmemek ve hak olana ulaşabilme için ona uymak lazımdır. Akli meselelerde, tecrübe ilimlerine ait bir hüküm verileceği zaman, bu hükümün hatası olabilmesi için nasıl özel usulüne uymak lazımsa, din hakkında fikir yürütme, dinlerin "Hak" ve "Batılı" olalarını yekidiğinden ayrırmak için de, dinin mantığına meydana getiren evrensel özelliklerin gözünden tutulmaları şarttır.

İlahi dinin şarazm olçüleri olan bu evrensel özellikleri şöylele sıralayabiliriz:


2- Hak din yalnız Allah'ın iman ve kulluk esasına dayanır.

3- Bilindiği gibi din dediğimiz zaman ilk akla gelen unsur Allah'tur.

Allah'ın mazı olmaz. Hak Din Hakkin dinidir. Allah'tan alınan ve Allah'ın birliğini talim etmeyen bir sistem Hak Din vasfını aslında taşımış olsa bile sonradan bozulmuş ve bu vasfını kaybetmiş demektir. Allah'ın olmadığı gibi Allah'a karşı ubudiyet (kulluk) vazifesi yerine getirilmekde de dindarlık olmaz.

3- Hak Din Ahirete imanı enredir.


4- Hak Din Nübüvveti esas alır.

Hak Din Allah'ın dinidir. Bu dini Allah adına insanlara bildirdiğim kişiler peygamberlere. Vahiy ile ilhama mazhar olmuş bu yuce şahsiyetler, her türlü kötülükten uzak ve en güzel sıfatlarla mutasıfırlar.

Bazı Semavi dinlerle ait kitaplarda peygamberlere isnat edilen kötülükler, Nübüvvet müessesini yığıtğı gibi o kitaplara tahrif eli girmiş olduğunu da isbat eden en sağlam bir belgedir.

5- Hak Din kutsal bir kitaba dayanır.

Allah, Peygamber ve Ahirete imanı telkin eden bir dinin İlahi ve mukaddes bir kitaba dayanacağı da normal ve akla uğundur. Çünkü Allah'ın "Kelam" sıfatı olması, peygamberleri vaat ettiği insana inanma ve onun kanunları göndereğini gösterir.


İncil'e gelince, Hz. İsa ya İncil adını taşıyan bir kitaben mevcut olması icabediyorsa da, bugün elde mevcut böyle bir kitap yoktur. Sayıları yüzeレビ olan İncil nüshalarının peygamber olmayan kimse tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmektedir.

İslamın dayanacağı Kur'an-1 Kerim, tarihi vesikalara ait şart-
lari kendinde toplayan birick kitaptır. Dinler Tarihinin kayıtsız bir göze inceleyenler bu gerçekleş görebilirler.

6- Hak Din Meleklere iman emredir.


Hal böyle olunca tecrübenin dışında kalan birçok hakikatlar vardır ki, bunları ilmi ölçüllerin dışında bir iman meseleri olarak kabul etmek mecburiyetindedir. Meleklere iman da bu cumlemdendir.

7- Hak Dinde ibadet yalnız Allah için yapılr.

Büttün varlıklar yoktan var eden yalnız Allah olduğu için, ondan başkasına ibadet ve ondan başkasından yardım istemek aslında doğru olmaz. Aklı uygun olan da bu olmak lazım gelir.

Ubudiyet (Kulluk) Yaratmanın büyüklüğünü kabul edip ona karşı kullungumuzu ve sıcak hislerimizi izhar etmek olanın için bu sadece bir vazifedir. Buna göre bu vazifenin esas, Allah'ın yalnızlığı öndede safiyet ve samimiyetle bağlanmaktan ibarettir. Ubudiyet (Allah'ın) makamının yükümlüki ile kulluk vazifesi duşinini öncül, akla başka birseyin gelmesine imkan yor. Kulluk vazifesini yaparken, insanda vazifesini yapmanızla has bir günül lehendiği ve bir ümit belireceğini gibi, kendinden isteni tam yapamamak korkusu da vardır ki, bu da her zaman mesuliyet fikri üzere bulunmayı temin eder.

Kulluk vazifesine bakışlarını da iştırak ettirmek, Allah ile kendi arasına bir takım vasıtalar koymak demek olduğundan, semavi din anlayışının ters düşer.

8- Hak Din akıl ve ilimle çatışmaz


9- Hak Din insan eşitiğine dayanır.

İnsanların hepsi insanlık bakımından kardeşir ve eşit haklara sahip olarak doğmuşlardır. İnsanların birbirlerine karşı bir üstünülkleri varsı o da cinsleri, dilleri, vatanları ve renkleri yönünden değil, ancak illim, ahlak ve akıl üstünülkleri bakımından. Buna göre insanların hayattaki vazifeleri kendi hayatları için başlarının hayatlarını güçleştirir, başlarının kendi sine köle yapmak ve zayıfları emzeme çalışmak değil, fakat herkesin kendisi gibi tabii haklara sahip olarak doğduğunu kabul edip, hep birlikte hayatın güçlerini yennmeye ve yaşam şekline kolaylaştırmaya çalışmakta. Yaşamak, hürriyet, mülk edinme ve taasür (serbest kalmaları), başkalarıyla eşit olma hakları ister nasiş her insan için tabii bir haktır. Hak vasıfını taşıyan her din, insanların bu tabii haklarına saygı göstermekle kalmaz, aynı zamanda her birini içine alan hükümler ve müteyideler koyar.

İslamın büyük kitabı Kur'ın bu meselenin esasını şu veciz ifadesiyle en güzel şekilde beyan buyurur:

Semavi Dinlerlere Diğerlanden Aynan Özellikler / 135
"Ey insanlar... Hakikat biz sizi bir erkekle bir dişiden (Adem ile Havva’dan) yarattık. Siz (sürf) birbirinizle tanışanız diye, büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayrıldık. Şüphesiz ki, sizin Allah katında en üstün olanıınız Allah’a en yakın olanınızdır.” (1).

Peygamberimiz devrinde de İslam'daki kardeşlik eşittik ve adelet prensiplerinin şaheser örneklerini gördüğümüzde yukarıdaki ayetin ancak bir misaldan ibaret olduğu hemen kendini gösterir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da en son ve en güzel söz İslâm aittir.

10- Hak Din sosyal düzeni korumayı hedef alır.


Güney Mezopotamya'daki "Ur" şehrine yapılan arkeolojik tectiklere göre İbranilerin yaşadıkları zaman bu şehirde medeni bir hayatın mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Halbuki Kenana gelen İbraniler Tevratta göçebe ve gayri medeni bir toplum olarak anlatılmaktadır. Buna göre İbraniler Kuzey Mezopotamya'dan gelişmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir.


İbraniler Hz. İbrahim'in torunu Hz. Yakuptan itibaren "İsra- il" iktabını ile anılmışlardır. Ayrıca Hz. Musa'ya nispete "Muse- vi" adını getirmiştirler.

İsrail sözcüne ilk defa XIX. yüzyıla "firavunlarından II. Ram- sesin oglu "Mineptah" (MÖ. 1232-1224) tarafından diktirilen ve "İsrail anıtı" diye anılan kitabedir. İsrail sözcünün İbrani dilinde "Abdullah, Emir veya Allah yolunda savan' manalarına geldiği nakıldedilir.

İsrail adı ile anılan Hz. Yakub'un oniki oğlu vardır. Beni İsraili (İsrail oğullarını) meydana getiren oniki kol (Subt-klan)ın türędziği Yakubun evliaları şunlardır: Reven, Şima, Levi, Yehu-
leşik İbrani Krallığı'nın kurdular. Fakat bu krallık Hz. Süleyman'ın vefatı ile ikiye ayrıldı.

1- Kuzey Filistinde kurulan İsrailiye (Başkenti Sameria)

2- Güney Filistinde kurulan Yehuda (Başkenti Küdüs)

Kuzey ve Güneyde bulunan bu iki küçük krallığın, şark devletleriyle Mısır arasında mühim bir coğrafi bölgede bulunduklarından, ömürleri kısa olmuş, önce Kuzey Krallığı, sonra da Güney Krallığı yıkılmıştır.

İsrailiye, Asır kralı V. Salmanasar tarafından mahasara edilmiş, Ölümü üzerine oğlu II. Sargon İsrailiye krallığına son vererek (M.Ö. 722) bütün halkı da esir olarak götürmüştür.


Babil esareti yanında aynı kadar sürdü. (M.Ö. 539) da İran hükümdarı Keyhüsrev (Kürüs) Babil işgal ederek Yahudileri serbest bıraktı. Çünkü Yahudiler Kürüs'e içten yardım etmişlerdi. Ayrıca Mısır üzerinde emeli olan Kürüs için Filistin önemli bir geçit idi.

II. BÖLÜM

HZ. MUSA VE ESERİ


Eski Ahide ve Yahudi geleneklerine göre Musa, Firavunun kızı tarafından Nif nehrinden alınmış ve Misr Prensi olarak sara yada yetiştirilmıştır.


Hayatından çok memnundu. Fakat Misrda eser halkı hiç unutamayıordu. Onları hurriyete kavuşturup bir din etrafında toplamak istiyordu. Ileri görüşlü bir insan olan kayıpederinin yardımıyla bu husustaki projelerini hazırladı. Misr’a gidiş gelenlerden eski Firavun’un küçüğünü öğrendi ve Misr’a dönmeye karar verdi. Rivayete göre Misr’a giderken Horeb (Sina) dağındaki çalılıklar arasında Tanrı Yehova görünecek Musayı şahit tabi ile videolendirmişti:

"Şimdi Firavunun yanına git! Kavmini, İsrail oğullarını Misr’dan çıkaracaksin" (1).

(1) Hurç, bab: 3.

Musa bu emir gereğince İsrail oğullarını Misr’dan çıkarmak için gayret gösterdi. Firavun bu talebi reddetti.

Talmut şarhilerinin verdiğini bilgiye göre, İsrail oğulları çok kötü hayat şartları yüzünden birçok hastalıkların sebibi olduklarından, Misr’dan çıkmalarda Firavun beis görmemiş, fakat sonra pişman olduğunu için onlarını askerleriyyle takip etmiştir. Kızıldelenin suları arasından büyük bir mucizе ile kavmini geçiren Musayı İsrail oğulları ile birlikte geri çevirmek isteyen Misir ordusunu, suların arasında helak olmuştur.

Kendisinde bütün liderlik vasıflarını taşıyan Musa, kültür, aşı, görüttüğü Yahudi milletini bir araya toplamaya mukafat oldu. Fakat bu milyette yeni bir ahlak ve hukuk sistemi getirmek ve bunlara bir ruh vermek gerekçiyordu.

Hz. Musa bu manevi inkılabı temin edecek akhami almak için Tür dağıını seçti. Yahudi geleneklerine göre bu olay şöyle olmuştur: Musa "Türc" dağındaki iken İsrail oğulları üç gün te mizlenip dağını eteğinde toplanmışlardı. Dağını üzerine bir bulut kaplamış, şimşekler çakmış, gók gürültüleyip başlamış ve etrafı duman içinde kalmış. Birdenbire dumanın içinde nuran bir sütun belirmiş, bütün dağ tırmayıp başlamış, bunu gören İsrail oğulları yerlerine kapanmışlar, fakat Musa bu duman içine girip Tanrı Yehova ile vasıtasız olarak görülmüş ve on emri üzerine alan levhaları alıp getirmiş. Tanrı Yehovannın diktesi olarak kabul edilen Evamiri-i Aşere (On Emir) şunlardır:

"Ben seni esaret evi olan Misr’dan çıkarın Yehovayım.

1- Huzurumda başka tanınlar olmasın.

2-Kendin için put yapmayasın. Ne yukarıda semada, ne aşağıda yerde ve ne de yer altında sularda bulunan şeylerde hiç birinin suretin yapmayıasın. Onlara secede etmeyisin, zira ben senin Rabbin Yehova bana büyük edendenlerin pedlerlerin günahını oğularda, uçuncu ve dördüncü nesil kadar arayan gavyur Yehovayım. Beni seven, emirlerimi hizfedenlere bin nesil kadar
3- Rabbin Yehova, ismini beyhude yere zikredeni cezasız bırakmaz.

4- Rahat gününü (cumartesi) takdis etmek için onu hatarında tutasın, altı gün çalışıp her işini işleyesin. Fakat yedinci gün senin rabbin olan Yehovann'ın rahat gün sûrdür. Ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne kulu, ne cariyen, ne hayvanın, ne de kapılarınından içinde olan misafirlerin hiç bir iş işleyemesin. Zira Yehova altı güne semayi, yeri, denizi ve ormanlarda bulunanların hepsini halkedip yedinci güne istirahat etti. Bu cihetle Yehova rahat gününü mubaherek kılıp takdis etti.

5- Babana, anana hürmet edesin, ta ki senin rabbin olan Yehovann'ın sana verdigi diyar üzerinde ömrün uzun olsun.

6- İnsan öldürmeyesin.

7- Zina etmeyesin.

8- Hirşizlik etmeyesin.

9- Komşunun aleyhinde yalan şahadet etmeyesin.

10- Komşunun hanesine taham etmeyesin, komşunun zevcesine yahut kölesine, ya cariyesine ve merkebine ve komşunun hiçbir şeyine taham etmeyesin (2)

Bu on emir İsrail milleti ile tanın Yehova arasında akıdelen bir ahit, bir mukaveledir. Yehova, bu emirlere uydukça milletini koruyacak, aksi halde onları cezalandıracaktır. İsrail oğulları da Hz. Musanın şahsında bu emirlere uyanıklarına Yehovaya söz vermişlerdir.

Hepsi birden dini, siyasi, medeni ve cezai bir kanun hükümünde olduğundan bu mecmuaya "Kanun" adı verilmiştir.

On Emirin M.Ö. VIII. yüzyılda yazılmış olan İI. Şeriat kita-

(2) Çıkış: 20.

Hz. Musa ve Eseri / 145

br "Tesniye"nin hattâ V. ve VI. yüzyıllarda kaleme alınan Ruh- hani kurallarını konuşma ve düşüncelerini gösterdikinden Adri geçen zamanlarda meydana getirildiği iddia edilmektedir. Félicien Challay'ın naklettiği göre A.Lods bu hususta şunları söylemektedir: "On emir İsrail edebiyatına, o devrin düşüncelerini ve müsseselerini aksetirmesi bakımından, ancak VII. yüzyılda görüntmiştir. Bu on emir sonraki peygamberlerin vaazlarının kışılaşımiş bir kopyasından başka bir şey değildir."

Musanın hayatı daima tehlikeler içinde geçmiştir. Çünkü kurtardığı kavim kendisine düşmandı. Onun gözü Arz-1 Mevüdda, kavminin gözleri ise Misırda idi. Onlar esaret içinde emin olarak yaşama, hürriyet mücadeleşinin üstünde görü-

yörldardır. Her hareketine karşı geldiler. Kendilerini Misrin sağlam ekmekinden ettiğini, Arz-1 Mevü'd'un yalnız kendi kafasın-

da olduğunu ve Misra tekrar çevirmesze öldüreceklerei yüzyü-

ne karşı söyledi.

Musas, kırk sene bunlara sabırsız mukabele etti. Burada psikolojik bir-olaya şehit oluyoruz. Hz.Musa, Misırda köle zihni-

yetiyle yetişmiş bir neslin muharebe edemeceğini biliyor ve bu köle neslin tükenmesini bekliyordu. Eski nesil tükenmiş ve yeni neslin ecdat diyarına girmeye hazırlanlığı bir strada haya-

ta veda etmiştir.
III. Bölüm

YAHUDİ DİNİNİN MUKADDES KİTABI


Ahd-i Atık adı altında toplanan kitaplar sayısı ve mahiyet bakımından iki kısma ayrılır:

1- Yahudilerin ve Hristiyanların müstereken mukaddes təmdikleri kitaplar. Bunların sayısı on dokuzdu.

2- Yahudilerle Hristiyan protestan ve katolikler arasında kutsiyetlerinde ihtilafl edilen kitaplar. Yalnız katoliklerçe mukaddes kabul edilen bu kitapların sayısı da dokuzdur.


Ahid sözü "İtifak" ve "Misak" kelimeinin karşılığı olarak kullanılmaktır. Bu "Ahid" den maksat ilahi sözleşmeyidir. Seygili kävram Beni Israil ve Yehova arasında yapılan muhadeleyi ifade eder ki: Tann Yehova'nın kendii öz milleti Yahudi irkı her durumda hîmeyede edeceginde, Yahudilerin de her zaman Onun kanunlarına bağlı kalaraklarına söz vermeleinden ibaretir.

Eski Ahid meydana getiren kitaplar da mahiyetleri ve muhteşayları itibariyle üç büyük bölümü olur:

Yahudi dinin birçoğunu hırsızlaşdırma çabasıyla, Hristiyan kiliselerinden birçoğu başında Tevrat olmak üzere Eski Ahidi vahiylerine mecmuası olarak kabul etmiştir.

(1546) toplanan "Merano" ruhane meclisi de kutsal kitabın tanrı keşifinin olduğundan sühpe edilmesini yasak etmiştir.

Fakat XVI. yüzyıldan itibaren mukaddes kitaplar hakkında başlayan tenkit ve inceleme bu kanaatı yavaş yavaş yürütmiş-tür. Çünkü bu kitaplar, Musaya inandığı imkansız hale getiren garipliklerle doludur. Incelemeler bu kitapların Musa zamanından çok sonraki devirlerin mahsulü oldukları ve ayrı ayrı kalemlerden çıktıklarını ortaya koymuştur. Gerek sinagoglar tarafından muhafaza edilen en eski İbranice nüşhalar arasında ve gerek bunların başka lisanlara çevrilmiş olan nüşhalarında birçok farklar, ihtilaflar ve tezatlar bulunduğu meydana çıkmıştır.


B. Tevratın meşhur nüşhaları:

Tevratın çeşitli dillerde nüşhaları vardır. Fakat Şarkta ve Garpta makbul olan meşhur Tevrat nüşhaları üç tanedir.

1- Yahudiler ve protestan alimlerince makbul olan İbranice nüşha.
2- Roma ve Şark kiliselerinde mutabir sayılan Yunanca nüşha.
3- Samirilerce mutabir olan ve Samiri dilinde yazilmiş olan nüşha (2)

(2) Samiri dili, İbranice'nin yerini alan lehçelerin özel bir çeşidi ve Kudüs Talmudunun Aramaçısına benzeyen bir dildir.


Diğer taraftan Hollandalı Yahudi filozof Spinoza 1670 yıllarında dini konular üzerinde yazıdıği kitapta, Eski Ahiddeki sayısız çizelgelere dikkat çekmiş ve bunların göze batacak şekilde açık olduğunu söyleyerek hahamlarla alay etmiştir.

Gene Fransız filozoflarının Richard Simon 1678 de yayını- lanlığı "Eski Ahidin Tenkidcisi Tarihi" adlı eserinde Musaya atfedilen ve içinde kendisinin ölümünden de bahsedilen ilk beş kitabin onun tarafından yazılmış olamayacağı ileri sürülmüştür.


C. Tevratın kaynakları

Tevrat okul adı verilen üç ayrı kaynağı dayanmaktadır. Bir dördüncü okul daha vardır ki o, özellikle Talmuda aittir.

1- Yahivist okul: Tanrıya Yehova adını veren bu görüşün yazarı tahminen eserini M.O. 1000 senesinde kaleme almıştır. En eski kaynak sayılmaktadır.
2- Eholist okul: Tanrıya Eholim adını veren yazar eserini

3- Deuteronomist okul: Özellikle Tesniyeyi meydana getiren okuludur ki, daha ziyade "Kaanlar mektebi" diye adlandırılanlar. Yahvistler ekseriyettedir.

4- Hahamlar mektebi: Bu okul daha ziyade Talmut üzerinde çalışmıştır. Elohist görüş hakimdir. Birbirinden farklı görüşlerle tesbit edilen bu kaynaklar, daha sonraki asırlarda meşhur bir yazar tarafından birleştirilerek bugünkü haline getirilmiştir.

Bu kaynakları birleştirerek Tevratı ve diğer kitapları yeniden kaleme alan yazar kuvvetli ihtimale göre Babilden Filistine dini hayatı tanzım için gönderilen kitap Ezradır.

Ezra bir heyet kurarak kirk gün zarfında, asılları kaybolmuş beş kitapla birlikte başka kitaplar da yazdırılmıştır. Birçoğu yerlerini kendisi reddeden ve içindeki çeşitli hadiseleri birbirine karşıtacak şekilde hafızası zayıf bulunan Ezradan, Tevratın yazar olduğunu Eski Ahid ve Talmuddan anlıyoruz.

"O unutulmuştu, fakat Ezra onu tekrar eski haline koydu." (3)

Ahid-i Atıkteki şu ayet de Ezrasında, Tevrat'ın telifindeki rolünü itiraftan başka bir şey değildir. Musanın şeriatında mahir katip, Yehovanın İsrail'e emrettiği Evamir ve Ahkam katibi." (4)

Tevratın Aramicce oluş da onun Babil esaretinden sonra Ezra'nın gayretiyle meydana geldiğini gösteriyor.

II. KÜTÜBİM (Tarih ve Hikmet Kitapları)

Eski Ahidde bu altı kitapta başka ikinci bölümü teşkil eden tarih kitapları ile hikmet sözlerini ihtiva eden diğer kitap-

(3) Yahudi Anısıkpedisi, c. V, s. 322. (Kur'ân'ın Tekikine Giriş)

(4) Ezra kitabı, bab: 8. ayet: 6

lar da vardır. Bunların sayıları onbeş, Bu bölümde bu onbeş kitabı anahatları ile inceleyeceğiz.

1) Hakimler: Bu kitap Filistinde meydana gelen kurgaslıkları ve halka zulmeden hakimlerden bahseder.

2) Rüt: Babil esaretinden sonra kaleme alınan küçük bir kitaptır, 4 baptır.

3) Samuel I: Krallığın başlangıçtaki durumundan ve Davudun birleşik İbrani krallığı tahtına çıkmasından bahseder, 31 baptır.

4) Samuel II: Yalnız Davudun (M.Ö. 974) yluna kadar süren saltanatından ve bu arada meydana gelen olaylardan bahseder, 24 baptır.

5) I. Krallar: Hz. Süleymanın krallılığı, (973) de ölüümü ile memleketin ikiye bölünmesini anlatır, 22 baptır.

6) II. Krallar: Yehuda krallılığını anlatır, 25 baptır.

7) Ezra: Babil esaretinden sonra Filistine dönen İsrail milletinin dini ve sosyal sahadaki yeni faaliyetlerini anlatır, 10 baptır.

8) I. ve II Tarihler: İsrail milletinin tarihini tekrar anlatan bir eserdir. I. Tarihler 29, II. Tarihler 36 baptır.

9) Nehemya: 13 baptır.

10) Esther: Yahudi dilberidir. Purin bayramını ifadelendirir, 10 baptır.

11) Eyyüb: Eyyub'un başına gelen felaketlerden, Allah'a olan güveninden bahseder, 42 baptır.

12) Mezmurlar (Zehur): Beş kitapta (150) dini şiiri ihtiva etmektedir.

14) Vâiz) Süleymana afedilen bu eser sünürünükten sonraki zamana aittir. Dünyanın boşluğunu anlatır, 12 baptr.


Hristiyanlıkta da bu, mistik manada anlaşılmıştır. Onlara bu aşk: Isa ile kilise arasındaki sevginin ifadesidir, 18 baptr.

III. NEBÎM (Peygamberlerin eserleri):


Bu kitaplar sırasıyla şöhledir:

İşya (Eşiya), Yeremiya (Ermiya), II. Eşiya, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Amos, Yoel, Obadya, Yunus, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Malaki, Zekeriya ve Haggay.

Peygamberlerin eserlerine de birçok yabancı unsurlar girmiş ve muhtelif şahsiyetlere ait sözler birbirine karışmışdır. Son za-

manlarda ileri sürülen iddiaya göre ise bu eserler, muhtelif klanlara ait eski mitolojilerin birleştirilmesinden meydana gelmiş bir nevi etnik masallardan başka bir şey değildir.

IV. ZEBUR

Eski Ahidde yer alan mezmurlar, Hz. Davudun Zeburudur. Ku'ran-ı Kerim'de üç ayette Zeburla ilgili bilgiye rastlanmakta- 1


hatlardan meydana gelmiştir.

Bugün bu kitap ortada yoktur. Hz. Davuda isnad edilen ve Mezmurlar adi verilen lirik söyüşlerinden ibaret bir kısım, yu-

karda geçtiği gibi, eski Ahidde mevcuttur.

Zebur, dört kitabin en küçüğüdür. İsrail oğullarının en kud-

retli devletini kurmuş bulunan Hz. Davud (a.s) in Zeburu oku-

yısu, bütün yatırıkları büyülemiş ve tarih boyunca dillere des-

tan olmuştur (5).

IV. BÖLÜM

TEVRAT Tefsirleri


Yahudilere ait eski metinlerle ananaleri serh ve tefsir eden bilgiler, Babil ve Filistin mekteplerinde toplandıklarıdır. Ezradan sonra dini metinleri yazmakla geçirmelerini temin eden kâtipler olduğu gibi bu metinleri serh ve tefsirle uğraşan birçoğun bilgin de vardi. M.S. I. yüzyılda ise "Johannan Zekkai" dir.

Bu ilk tefsirlerin eserleriyle kanunun ağızdan ağıza nakli son bulmuştur.


Tevratın en meşhur tefsiri İslâm filozoflarından İbni Rüşdün öğrencilerinden "Moses Maymonit" tarafından yazılmıştır.

Talmut, İsrail Şeriatının esasının teşkil eder. Yahudiler Talmutun bazı örnekler görelim:

1) Yahudi olmayanlara devir devir imha ediniz.

2) Yahudi olmayanların malları, terkedilmiş mallar gibidir. Her yahudinin bu emval üzerinde dilediği gibi tasarın etme hakkı vardır.

3) Hz. Allah yahudilere, diğer milletleri sömürge hakları tanıtmıştır.


5) Yahudiler olmasayı dünyada bereket kalmazdı, güneş doğmay, yağışın yağmazdı.

6) Yahudi olmayanlar köpek ve domuzdur. Yahudilerin bu insanlara merhameti haramdır. Yahudiler bu adaqlara fenalık yaptıkları nisbeti Allah'a yakış MSR. (1)

Filistin Davasına Derin Bir Bakış, Mısır Arap Cumhuriyeti Tanıtma Bakanlığı Neşriyatı, 1974, s. 13-14.

II. Kabal: Bu, Tevratın batını (gizli) manasını açıklayan mistik bir tefsirdir. Bu kelime İbranicide (anane) manasına gelen "Kabbala" sözünden alınmıştır.

Mukaddes kitapların zahiri manaldan başka bir de batını manaları olduğunu ve bu manaları herkesin anlayamadığı yolundaki telakkünün ilk önce yahudiler arasında başladığu bilinmektedir. Fakat ilk defa bu görüş kim ve ne zaman ortaya atılmıştır? Bunu bilmemiyorum. Yalnız XIII. yüzyılın sonu ve XIV. yüzyılın başında "Mois de Leon" adlı bir İspanyol yahudisinin, es-

(1) İsladiği cinayetleriyle.. İşte İSRAIL, Mısır Arap Cumhuriyeti Tanıtma Bakanlığı Neşriyatı, 1974, s. 5-6.
- Filistin Davasına Derin Bir Bakış Mısır Arap Cumhuriyeti Tanıtma Bakanlığı Neşriyatı
raklı bilgilere meraklı zengin yahudilere Teverat ile peygamberlerin kitaplarının gizli yüzlerini şerh ve tefsir eden bir takım kitaplar satığı bilinmektedir. Zohar (İşık kitabı) adı verilen ve 1304 yıllarına doğru toplandığı sanılan bu mecmuayı Kabalın temelini teşkil ettiği anlaşılmış.

Talmut zihniyeti içinde sıkılan isyankar yahudilere Kabal daha cazip ve daha serbest gelmiştir.


İslam dünyasındaki batıhiletle hurufilerin Kabal'dan mülhem olduklarını söylemektedir. Kabalistler de hurufiler gibi saýılara, harflere gizli manalar veriyorlar ve onlara esarengiz ve muhteşem kudretler insad ediyorlardır.

Takip ettikleri mecazi ve tasavvuфи metodla en küçük felsefi sözden bile derin hikmetler çıkıyorlardı. Kabalda bir takım nazariyeler ve fikir sistemleri vardır ki, anlamaları imkânsız gibidir.

V. Bölüüm

YAHUDİ DİNİNDE İMAN ESASLARI

1. YERLİ HAKIN İNANÇLARI

Yahudilerin dini inançlarını incelemeden önce, sonradan gelip yerleşmiş oldukları Kenan diyarının inan hayatına temas etmek gerekıyor. Zira yahudiler bu yerli halkla karışımlar ve her bakımından onların tesi altında kalmışlardır.

Tarihi bilginin yanında bin sekiz yüz doksandaberi Fenike ve Filistinde yapılan arkeolojik araştırmalar bu konuda bize ışık tutmaktadır.


E. Montel "Histoire de Peule d 'Israïl" (İsrail Milletinin tarihi) adlı eserinde Tevratta, İsrail oğullarının evlerinde (Terafin) denilen küçük yuht putlarının, atalarını tensil eden eded heykellerinin (Idollerin) bulunduğu yazılmaktadır. Nitekim, Tevratta zikredilen "Elahim" İsrail oğullarının ilk çok tanırcı dinlerinin izlerini taşımaktadır. Zira Elahim, tanırlar demektir. İbranice yazılarda son zamanlara kadar kullanılan Bine Elahim, tanırların oğulları manasma gelir.


II. MUSADAN SONRAKİ DEVİR:

A. Yahudi tanrısı ve özellikleri

Yahudi milletinin tanrısı Elohim veya Yehova adlarını taşımaktadır. Önceleri Elohim tabiat kuvvetlerinin hakimi olarak kabul edilmiş ve kendini ritzgar ve firtınada belli ediyordu. Sonraları bu korkunç tanrı insan şeklinde tasavvur edildi. O, İbrahimle konuşmuş, dinlenmek üzere İbrahim'in çadırında müşterek olmuş ve İbrahim yanındaki iki melekle birlikte ona yemek ikram etmiştir. Böyle insan gibi kabul edilen Elohim için su başlarının ve ağacların altında kurbanlar kesilmişdir (1).

Musa, İsrail oğulları inandıkları bütün ilahlara karşılık tanrısı telkin etti.


Yehovayı daha belirgin bir şekilde ancak şu özellikleriyile tanıyalabiliriz.

1- Yehova, İbrahim'in, Ishak'in, Yakubun tanrısı şeklinde tarif edilir. Musannın bir sorusuna ise şöyle cevap veriyor: "Ben, ben olanım." (2)

Bu tarihler bir izah cümlesi ilave edilmekçe kapalıdır.

2- Tur dağında tabiat olayları arasında tezahür eden Yehovayi naturist anlayış, yerini yavaş yavaş animist ve antropomorfik (insan biçimci) bir anlayışa bıraktı. Anlaşıldığına göre Yehova'nın ruhi bir varlığı vardır. İnsan gibi organlara sahiptir. İnsanı gibi düşüncede ve duygucları vardır. Hakaret gerektiğini vakit öfkelenmesi bu cümledendir.

3- Yehova ulusal (milli) bir ilahtır. Yabancı kavimlerle mülasebetlerinde daima milleti olan İsrail oğulları destekler ve onlara hareket tarzı tayin eder. Mesela, Misir'dan çıkarken kavmine hırsızlık yapmalarını emretmiştir. "Ve göttiniz zaman eli boş gitmeyecesiniz, her kadın konuşmundan ve evindeki misafirlerinden günüm eşya ve altın eşya ve yiyecek isteyecek ve oğullarınızı, kızlarınızı onlarla süsleyecesiniz ve Mısırları soyacaksınız." (3)


İsrail milleti yenildiği zaman Yehova milletine kızmış ve düşmanı kılıç olarak kullanmıştır.

5- Sosyal teşkilatlanmış ve kutsal bir mahiyeti olan kralın (devlet başkanının) taşınıını Yehova yapar. Kral tanrının gölgesi ve hahamların başdır.

6- Nihayet Emanuel-ı aşereyi Musaya veren Odur. Tanrıya uymayanların ocununu çocuklarından da olsa alır. Karşı gelme yeniler ise bin kuşağa kadar korunur.

B. Nişibliivet (Peygamberlik)

Yahudi dinine göre peygamberlik milli bir karakter taşır. Zira bu kurum, içinde yalnız Beni İsrail peygamberlerini almakta-

Hz. Adem beşeriyetin ceddi ve peygamber olarak kabul edilir.

**C. Melekler:**


**D. Ahiret inancı:**


Fakat daha sonra bu inanış şekli de değişmiştir. Bunlardan bazıları, ruhum olmezliğe, bedenlerin diriltişi ile hayatın öbür ailede devam edeceğine ve ölülerin hexadecimaline inanmışlardır. Daniel kitabında şu satırları görüyoruz: "Ve yerin altında uyuyanlardan birçok kimisi ebeth hayata ve kimisi utanç ve rahmeti olmak üzere tekrar uyanacaktır." (5).

E- Kaza ve Kader:


(4) Vaiz, 9: 4-5.
VI. BÖLÜM

YAHUDİ DİNİNDE İBADET

I. TARİHİ DEVRE:


Tabutu'l-Ahd'i içine alan mukaddes mabede gestureilen saygının dışında Yahudi dininde ibadet, dua, kurban ve senenin muayyen zamanlarında kutlanan bayramlardan ibarettr.

II. GÜNLÜK İBADET:


Yahudilikte bir cemaat teşkil edilebilmesi için en az on kişiinin bulunması şarttır. Her fert hahamın vazifesini görebilir.


III. HAFTALIK İBADET:


IV. YILLIK İBADETLER (Bayramlar):

Senenin beliri zamanlarında yapılan bayramlar Yahudiliktte mühim yer tutar. Bunların belirli olanları yedi tanedir:

A. Pesah- Peques (Hamarsuz): Yahudi milletinin en büyük bayramı kabul edilir. Zira bu, Mısırların kuruluşun hatrasi ve birinci hürriyet bayramdır. Bu gece yarın çılg tusuz ek-
mek pişirilir. Bir kuzu veya bir oğlak keserek baston elde yola çıkılabileceğiz gibi hazır vaziyette beklenir.

Süruhla kan tanırın hakkı telakki edilir. Sonra bu adet rahiplerce, Mısırlıların ilk çocuklarının Yehova’nın emriyle talep edilmesi olayı ile birleştirilmiştir.

Yolculuk telaşı içinde pişirmeye imkâni bulunmadığında bu mukaddes ekmek böylece o acıhatrayı canlandırmak için yarına çığ olarak yenir. Yahudilere mahsus olan aylardan nisanın başını ne rastlar.


Kentanlılar “Sabbout” buğday hasadının sonu olmak üzere kutlandı.


Kenanda Sukkat üzüm devşirme mevsimidir.


V. KURBAN


Kurban ibadeti Kudüsteği mukadde yere inhiras eder ve ranhilerce ifa edilir. Kudüs’un dışında böyle bir ibadet bazıını lemez.

Ayrıca Yahudiler, kurbanın dışında normal ihtiyaçları için dahi herhangi bir hayvana boğazlamaya selahiyetli değildir.

VI. Ağlama Duvarı:

Yahudilerin, her cuma günü gözyaşı dökme eğitleri (ağlamaları) da bir nevi ibadet sayılır. Önden topluca ağlama dairesi halde duvar, eskiden Hz. Süleyman mabedinin bulunduğu dünyun Omer caminin alt kısmında yer alan blok taşlardır. Bu, Kudüsün yakınına yas tutmaktan ibaretir. M.S. I. yüzyılda başlanmış bir
yas şeklidir 1887'de bulunan ve "ağlayan kadınlar" adı verilen lahit meşhurdu (1). Anlatıldığına göre Babilliler Yahudileri Kudüs'e dönmek için buraya kadar serbest bırakırlar, daha öteye geçmelerine izin vermezlerdi. Onlar da bu duvarın önünde ağlar ve geri dönerlerdi. Günümüzde de aynı hatta, bir ibadet vecdi içinde, o günlerdeki gibi yaşatılmaktadır.

VII. Bölüm

YAHUDİLİKTE BÜYÜK MEZHEPLER

İsrail oğullarının Filistin'in dışında çeşitli kavimlerle temasta bulunanların, neticesinde dini telakkilerinde büyük değişiklikler olmuş ve bu yüzden birçok mezhepler meydana çıkmıştır. Yahudilikte sayısız mezhep vardır. Zamanımızda kurulanlarla birlikte yüzün üstünde olduğu söylenebilir. Bunların en önemlileri şunlardır:

I. SADUKİLER:

Saduki mezhebi (M.Ö. 248) yıllarında Saduk adlı bir hadam tarafından kurulmuştur. Bu mezhep taraftarları tarihte Sadukiler adıyla tanımlanmıştır.


Sadukiler, Tevrat ve peygamberlerin eserleri dışında hangi bir kitap kabul etmeler. Yehovaya sevgiyle bağlanmanın esas olduğunda israr ederler.

Saadeti dünya nimetlerinde arayan Sadukiler, müreffeh ve zenginler sınıftan meydana gelmiştir.

II. FARİZİLER:


(1) Meydan Larus, c. Is. 148.
IV. TERAPÖTLER:


Tasavvufi bir tariktar mahiyetinde olan bu mezhep salıkları evleniyor, zühud ve riyazatla vakit geçiriyor, veda ve istişrak içinde herkese ayrı sakin bir hayat sürdürüyorlar. Bu mezhep hakkında ilk bilgileri İskenderiye'deki yahudi Philon'dan öğreniyoruz.

V. TALMUDULAR VE KARAİLER:


Bu mezheplerin dışında, bunlardan sonra çıkan daha birçok mezhep vardır. Reformizm, Liberal yahudilik, Kilise yahudileri, Hristiyan yahudilik.. gibi, Hristiyan yahudilik bugun "Yehova Şahitleri" adı altında faaliyet göstermektedir. En geniş faaliyet sahalarından bir tanesi de Türkiye'dir. Kendilerini İsra- ya nisbet eden İncilin telkin ettiği saf Hristiyanlığın müdafii olarak takdim ederler. Çeşitli metodlarla gençleri, bilhassa din yönünden impatient kimlerini kendirmeye yollarını Arayış Yehovaçalar, reformcu, teokratik zihniyetli, mali kaynakları son derece kuvvetli ve dünya çapında faaliyeti bulunan bir misyoner teşekkürüştü.
Üçüncü Kısım

**YAHUDİLIK MUSEVİLİK**

(Kur'ana Göre)

Kur'an-ı Kerimde beyan edildiğine göre, Allah her millete ve her topluma ilahi emir ve yasakları bildiren peygamberler göndermiştir. Bu Allah elçilerinden bazıları yeni bir şeriatla gelmişler, bazıları da evvelki din ve şeriatla göre amel etmekle müzellef tutulmuşlardır. Musa (a.s) İsrail oğullarına gönderilen ve kendine mahsus şeriatı bulunan büyük bir peygamberdir. Hz. Musa tarafından İsrail milletine tebliğ edilen Tevrat'ın telkin ettiği din ve şeriat, Musa (a.s)'ın ismine nisbet edilerek, "Musevilik" adı verilmiştir.

1. BÖLÜM

BENİ İSRAIL (İSRAİL OĞULLARI)

İsrail oğullarının hayat hikayeleri, geçirdikleri tarihi safhalar Kur'an-ı Kerim’de anlatılmıştır. Bakara suresinin 39. ayetinde 104. ayetine kadar (65) ayet, münhasran İsrail milletinden bahsetmektedir. Bakara suresinin 45. ayet ise ayyen söyleyör: “Ey İsrail oğulları, size ihsan ettiği bunca nimetimizi ve sizi (biri zaman) ailelerin üstüne geçirdiğimiz hatıralayın.”

Bu ayet Cenab-ı Hak İsrail Oğullarına verdiğimiz sonsuz nimetleri ve onlara ihsan ettiği fazilet ve üstünüğü beyan eder. Bu ihsan nimet ve ihsanları takdir edemeyen İsrail Oğulları, bir sonraki ayette ikaz edilmekte ve kendilerini bekleyen gün haber verilmektedir. Bundan sonra Allah’ın İsrail Oğullarına verdiği nimetler ve bu nimetlere karşı onların tutum ve davranışları şöylele sırlandanmaktadır:


3. Allah, Hz. Musa ile kırık gece “Tur’d”a kalmak ve sonunda Tevratı vermek üzere vaadlemiştır. İsrail Oğulları Musa (a.s)’ın bir an için aralarından ayrılmış neticesinde "Samiri"

(1) Bakara: 49.
(2) Bakara: 50.

adındaki bir sanatkârın yaptığı buzağıya tapmışlar ve böylece zalimlerden olmuşlardır. Cenab-ı Hak bu kötülüklerine rağmen onları affetmiştir. (3).

Ayet-ı Kerime, Hz. Musanın ilahi emir ve yasakları almak için "Tur”a çiktığı zaman İsrail Oğullarının nasıl putperest olduklarını beyan etmektedir.

4. "Hani Musa (a.s)’a (sapık hiktan ayırıp) doğru yola gelemini diye (”Tur’da)” o kitabı (Tevratı) ve Ferkani (hak ile batılı ayırt eden hükümleri) vermiştir” (4).

Bu ayet Hz. Musaya, dolayışıyla İsrail Oğullarına Allah’ın en büyük nimet ve lütfünü bildiriyor.

5. Musa (a.s) kavmine, buzağıya tapmak suretiyle kendi nefslerine zulmettilerini, bu sebebben Allah’a töbve etmeleri gerektiği, aksi takdirde kendilerini öldürmelerinin kendileri için daha hayırlı olacağını söylenmiştir (5).


Cenab-ı Alah hem bir lütuf olmak üzere hem de olanların tekrar dirilmeye kadın olan yeganе kudret olduğunu olan etmek için olanları tekrar dirilmştir.

Ayrıca Allah teala gölde kalan İsrail Oğullarını bir bulutla göğelemiş, onlara rızık olarak da kudret helvası ve bildirimin eti
ihsan etmiştir. Fakat bu nimetlere nankörlük eden İsrail Oğulları böylece kendilerine zulmetmişlerdir (6).


8. Musa (a.s) sahurda susuz kalan İsrail Oğullarına Allah'ın emriyle, bir mucize göstermiş ve bir kaydan beni İsrailin oniki kolu için oniki kaynak fışkırmıtır. Herkes su alacağı yeri biliyordu. Buna karşılık onlardan yer yüzünde vesel çıkarmamaları, nizami boznamaları istenmişti. Fakat hiç bir şekilde surette ilahi emirlere uymadılar, nankörlüklerine devam ettiler. (8)


10. Allah , İsrail Oğullarından kendilerine indirilen Tevrat'ın ve onun hükümlerine uyacaklarına söz almıştır. Fakat onlar verdikleri sözden dönümler.

Sonra gene Musa (a.s)ın şeritinde bir esas olan Cumartesi (sebt) gününe hürmet etmeyenlerin de helak olduklarını beyan edilmiştir. (10)

(6) Bakara: 57.
(8) Bakara: 60.
(9) Bakara: 61.
(10) Bakara: 64- 65

Ayet, İsrail Oğullarının Tevrat ile onun hükümlerine muhalefet ettiklerini ve ilahi emirlerle uymadıklarını bildirmektedir.


Sürenin adı olan Bakara'ının boğazlanmasının emredilmesi ve istenmesi, batılı yaşam ve gerçek manada Tevhidi kurmak amacıyla güder. Çünkü Bakara cinsi Misirda mükaddes bir hayvandı. Bu inanış İsrail Oğullarına da geçmişti. Hatta Musa (a.s) Turda iken ona temaslandırılıp, Cenâb-i Hak güzeldikleri bütün kötülükleri bildiği ve ölüler tekrar diri dönmescini göstermiş olduğu. (11)


13. "Biz onları oniki işta (kola- kilana) ayırdık. (13)

Ayet-i Kerime İsrail Oğullarının oniki kola ayrıldığını beyan ediyor.


Bu ayet bize Kur'anda "Talut" olarak geçen ilk Kral Saul'un seçilisini gösterir.

(12) Bakara: 72- 74
(13) A'raf: 160.
(14) Bakara: 246.

İki ayette on maddeye olan bu emir ve yasaklar, Allahla İsrail Oğulları arasındaki ilahi misak (ahkam-i Tevrat) mı, yoksa Hicretten sonra Peygamber Efendimizle yahudiler arasında akdedilen anlaşmanın esasını teşkil eden ve aslında Tevrat’a da uygun olan maddeler mi olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürülmüş ise de, her iki görüşün de sihhatini kabul etmek en uygun görülenedir.


Bu Misakın, Tevrattaki Evamir-i Aşere ile ilgisi yoktur. Tekrarlar göz önünde tutulursa yedi maddeye inen on emir sonradan tertip ve tanzim edilmiş bazı ruhaşı kuralların toplamından ibaretirdir.


İsrail Oğullarının hayat hikayesine, Kur’an’ın işği altında, ana hatları ile temas ettik. Bu hususta verilen özet, kanaatimizce temel fikri kavramak bakımından yeterlidir.

(15) A’raf: 85.
(17) Bakara: 251.
(18) Nemli: 31, 33, 35.
(19) Bakara: 83- 84
Hz. Musa, Cenab-ı Hakkin İsrail Oğullarına gönderdiği büyük bir peygamberdir. Oniki Beni İsrail kolundan "Levi" sülalesinden İmran'ın oğludur.


Kız annesinin dediği gibi yaptı ve çocuğun, sular tarafından itilerek Nil kıysındaki Firavunun sarayına vardığını söyledi. Annesi ona:

- Sen zaten sarayda çalışiyor musun, git bak saraya de olsun, sandığı ne yaptınlar? Öğren ve gel bana haber ver, dedi.

Sandık sarayın sahiline yaklaştığında hissettiği lezzetli biri aldığı ve sarayın hanımına götürdü. Hanım çok sevindi. Kocası Firavuna:


Musa büyüyince güçlü kuvvetli bir delikanlı oldu. Bazı bilgileri de öğrenmişti. Ona bir Misirli gibi muamele ediliyordu. Fakat onun kabili İsrail milleti için atıyordu.


Musa doğru istikametinde Misir terketti. “Medyen” topraklarına gitmişti. Bir kuyunun başında hayvanlarını sularaya çağıran insanları ve bir kenderde koyunları ile duran iki genç kızı görüldü. Musa (a.s) o iki kızı:

- Siz neden koyunlarınızı sularınıyorsunuz? Diye sordu.

Onlar:

- Biz iki genç kızız, erkekler arasına sokulmak istemiyoruz, dediler.

Musamın, koyunları neden kendilerinin gittiklerini sorması üzerine babalarını çok ihtiyan olduğunu söyledi. Sonra Musa (a.s) onların koyunlarını suları verdi. Kızlar, kendisine teşekkür ettiler ve oradan gittiler.

Musa (a.s) da yiyecek vermesi ve kendisini kurarması için bir kenderde oturmuş Allah’ın niyazda bulunuyordu.

ca Mısır, Harunun evine gittiler ve Musa (a.s) ilahi vazifeyi ona teferruatı ile hikaye etti. Harun: Öylese hemen gidelim, dedi. Iki kardeş Firavunun sarayına gittiler. Düzgün bir ifadeyle Musa sözü başladı:

- Ben alemlerin Rabbi olan Allahın peygamberiyim. İsrailoğullarının serbest bırakmak için Allah beni sana gönderdim, dedi. Firavun ona:

  - Küçük iken terbiye edip büyütüyüz mü o çocuk sen değil misin? dedi, daha sonra da bir adam öldürüp kaçırmışın.

  Hz. Musa: Evet, dedi; O adami kaza neticesi ben öldürmuşüm. Fakat Allah tövbesini kabul etti... Firavun:

- Şu senin bahsettiğin ve beni peygamber olarak gönderdi, dediğin Allah nedir ki? Musa (a.s):

  - Allah alemlerin ve bütün bu varlığın Rabbi'dir. O, sızlerin de ve sizlerden önce gelen atalarımızda Rabbidir.

Firavun delil istedi. Musa asasını yere attı ve kocaman bir yılan oldu. Etrafındaki Musa (a.s)’ın usta bir sihirbaz olduğunu sawslandı.


Önce sihirbazlar gösteri yaptılar ve yere brakıkları ipler hareket etmeye başladı. Sonra Hz. Musa asasını bıraktı. O, büyük bir yılan olduğu ve diğer yılanları tek tek yuttu. Bu müsir sihirbazlar hemen iman edip serçeyle kapanarak Musanın peygamberliğini kabul ettiler. Firavunun tehditlerine de kulak asmadılar. Tam bu surada Nil nehri taşıti ve ortalığı sular kapladı, Halk bunun Firavunun Musa yardımı eden eden sihirbazlara karşı tutumundan ileri geldiğini söyleyerek saraya müracaat etti. Firavun Hz. Musa ile Haruna: Bu felaketleri önlerlerse dediklerini...
yapacağımı vaadetti. Fakat sular çekildiği halde sözünde durmadı.

Bunun üzerine Allah Firavun sırastı style Çekirge, Kurbaga, Bit istişi ve suların kan olması gibi felaketler verdi. Her defasında da Musa (a.s)ın mucizesini gördüğü halde, sözünde durmadı. En sonunda bütün bunlara, İsrail oğullarına, sihirbazlara ve Hz. Musa ile Haruna yaptıklardan ıleri gelişini anlayarak İsrail oğullarını serbest bıraktı.


Allah Musa (a.s)ın eliyle Beni İsraili Misirden kurtardı ve selamete çıkardı. Beni İsrail Tura doğru hareket ederek "Tih" (Sına) savaşına ulaştı. Burada yiyecik ve içecek hiç bir şey yoktu. Musa (a.s) iki mucize gösterdi. Allah kudret helvası ile bundurun etti ihsan etti ve Musanın asasını vurduğu kayadan sular fişkırdı.


Allah ona: "Bu imkansız, sen beni göremezsin; lakin sen dağa bak" buyurdu. Musa (a.s) dağa baktığı vakit, ilahi tecelliye dayanamayarak baygın düştü. Bir müddet sonra gene ilahi hitap ile kendine gelişinde, beraberinde getirdiği levhaldar, İsrail oğulları için lazımlı ilahi ahkamın yazılılığı bulunduğunu gördü ve onları alarak kavmine döndü.


Öfkesi geçince ilahi levhaldaraki ahkami kavmine teбли etti. Sonra Filistin doğru yola çıktılar. Filistine yaklaştınca onlara harple ilgili bilgiler verdi.

Allahın, oradaki putperest ahali ile savaşmalarını enreylediğini söyleyeince kendilerini Misira çevirmesini istedi. Tam bu sırada büyük bir kayanın tepelerine düşmek üzere olduğunu gördüler. Ağlayıp bağırma başlarlar ve Musa (a.s) dan bunu durdurmasını, bundan kurtaracağı takdirde savaşacaklarını söyledi.

Ne zaman ki bu korkularından emin oldular, Allah’ın bütün emirlerine karşı geldiler. O zaman Musa (a.s) Cenab-ı Hakkin İsrail oğulları bahsinde gördüğümüz nimetlerini sayıp döktü. O gene de yola gelmedi ve "tek başına savas" dediler.

III. Bölüm

**KUR’ANDA TEVRAT**

Şenavi Dinlerde ilahi vahyebi mürşetid bir kitabın bulunması şartı vardır. Zira dinin maddi ve manevi (dünyevi ve uhrevi) bütün hükümleri bu kitapta birer kanon olarak bulunurlar.


I. TEVRATIN MANASI VE KUR’ANDAKI ÖZELLİKLERİ:

Tevrat, Musa (a.s) a Allah tarafından gönderilen ilahi kitabin adıdır. Bu kelime İbranice'dir. "Şeriat ve Hak kelam" demektir. Buna A’la suresinde geçtiği üzere "Musann Sahifeleri" de denir. Tevrat, Kur’an-1 Kerimde bir iman esas olarak, diğer peygamberlere gönderilen kitaplarla birlikte kabul ve tasdik edilmektedir. "De ki, Allah’a iman ettik. Bize indirilen (Kur’an-1 Kerim)’e, İbrâhime, İsmâile, İshaqa, Yâkûba ve oğullarına indirilenlere, Musâya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere de inandık." (1)

Tevrat gene Kur’an-1 Kerimde bir Nur, bir rahmet ve bir hidayet kitabı olarak tavsif edilmektedir. Ayrıca hakkı batıltan ayrılan, her hakikati apaçık gösteren ve insanların doğru yola götüren bir rehber olarak da anlamaktadır (2)

Tevratın Musa (a.s) a verildiği, özellikleriyle birlikte, Kur’anda şöylece beyan edilmektedir:

(1) Al-i İmran: 84.
(2) Er’üm: 91; Hûd: 17; El-Kasas: 43; Mi’minmin: 49; Al-i İmran: 43; Saffât: 117; Fussulet: 12

---

"Hani, Musaya (sapukliklardan ayrılp) doğru yola gelesiniz diye (Tur’da) o kitabı (Tevratı) ve Furkani (Hak ile batılı ayırt eden hükümleri vermiştir)" (3)

İsra suresindeki ayet ise şöyledir: "Biz Musaya da kitap verdik ve o (kitabi) "benden başka hiçbir vekil tutmayın" diye İsrail oğulları için birhidayet (reberi) kıldık." (4)

Enbiya suresinde de bir ziya, bir aydınlık ve takva sahipleri için bir şeref kitabı olarak zikredilmiştür.

"Andolsun ki, biz Musa ile Haruna bir ziya, takva sahipleri için de bir şeref olan Fâirâni (Hak ile batılı, helal ile haramı ayırt eden Tevratı) verdik." (5)

Gene Kur’an-ı Kerimde, gerek Hz.Isa ile ona gönderilen İncilin, gerekse Peygamber (s.a.v) Efendimizin, Hz. Musaya verilen Tevratı tasdik edici olduklarını okuyoruz (6).

Al-i İmran suresinde Tevratı, yahudilerin ruhani ve cisimli bütün ihtiyaçlarının kaynağı teşkil ettiği gioruyoruz:

"Şüphesiz Tevrat biz indirdik ki, onda bir hidayet, bir nur vardır. Kendisini (Allah’a) teslim etmiş olan (İsrail) Peygamberler (i) Yahudiler (e ait davalarına onunla hükümederlidi. Alimler, fahkiler de Allahın (O) kitabını hıza memur olduklarını için (yine hükümlerini onunla verirler.) Hepsin de onun (Allah tarafından gönderilmiş olduğu) üzerinde (bilîttifaq) şahit idiller. O halde (Ey Yahudiler) söz insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimiz az bir pahaya (hasıst menfaatlere) sahip olmayın. Kim Allah’ın indirdiği (Hükümler) le hukmetmez ise onlar kafirleri te kenderiderdir." (7)

Mü’mün suresinde ise İsrail oğullarına, Tevratın miras bırakıldığına şahit oluyoruz:

(3) Baqara: 53
(4) İsa: 2
(6) Al-i İmran : 50; Maide: 46; Saf: 6
(7) Maide: 44.

"Andolsun ki, biz Musaya hidayet verdik. (Kendinden sonra) İsrail oğullarına da- hem doğru yolun rehberi, hem temiz akl sahipleri için bir öğüt olmak üzere- Kitabi (Tevratı) miras bırakıktı." (8)

İşte bu ifadeler kendinde taşıyan Tevrat asıl ve gerçek manada Hz. Musa (a.s) ‘a inzal buyurulan ve bizim de kabul ettiği izah-i kitabını.”

II. TEVRT ÜZERİNDE YAPILAN TAHİRİFLER

İsrail oğullarının Allah kanunu Tevratı değişikliğe uğrattıkları ve bozduklarını kitabımız Kur’an-ı Kerim haber veriyor: Şöyle ki: "Artık (ey müminler) onların (Yahudilerin) inanclarını unum misiniz? Halbuki onlardan (Hahamlık eden) bir zümre vardır ki, Allahın kesmini (Tevratı) dinlerlerdi de akıllan alıktan sonra onlar bunu bile bile tahrifb (ve tayşiye) ederlerdi" (9)

Şu ayet bu hususı daha açıktır bir şekilde beyan buyuruyor: "Artık elleriyle kitabı (Tevratı yalan yalanı) yapıp da sonra onu az bir paha ile satabilme için "Bu, Allah katından" diyenlerin vay haline. Vay ellerininizdenden başlar geçecekler, vay şu kazanmakta olduklarını (rüşvet, giyâb) yüzünden onlara" (10) Görtüldüğü gibi ayet-i kerime; Yahudilerin Tevratı nasıl tahrifb ettiklerini, nasıl bugünkü şekilde soktuklarını çok güzel bir şekilde belirlemektedir.

Şimdi bugünkü kutsal kitap üzerinde bu tahrifb eserlerini nasıl misallerle görelim.

Yahudilerin Tevratı, sonra旦d elleri ile yazıp Musa (a.s) a isnat ettiklerini tesniye kitabındaki şu satırlar ibat ettiktedir:

"Ve Rabbin sözüne göre, Rabbin kulu Musa orada, Moab diyarında öldü ve Moab diyarında Beyt-Peer karşısındaki dere-
de onu gömdü, fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilemez." (11)


Konu ile ilgili olarak diğer bir cümle ise şöyleledir:

"Ve İsrail oğulları, Moab ovasında, otuz gün Musaya ağladilar ve Musa için yaş ağlama güngüleri tanam olduu." (12)

Anlaşılan o ki Musa (a.s) daha hayatta iken İsrail oğulları onun ölümü için yaş tutmuştur. Öte yandan Tekvin (14: 14) Hakimler (18: 29) cümlelerini karşılaştırdığımız vakti bunu daha açık görmekteyiz. Tekvinde geçen "Dan" bir şehir adıdır ve Musadan seksen sene sonra bu ismi almıştır.

İste bütün bunlar Yahudilerin Tevratı elleriyle yazdıkları gösterir: Bu işi yapan "Ezra" olabileceğini gibi başkaları da olabilir.

Bu ilave ve değişiklikleri Eski Ahidde bulunan diğer kitaplardaki da müsahebe ediyoruz. Bunların da çok sonra sahiplerine izafeten başkaları tarafından kaleme alınarak anlaşılmaktadır. (13)

Eski Ahiddeki tahrif unsurlarından biri de içinde bulunan çelişik ifadelerdir.

"Ve Allah insan kendi suretinde yarattı." (14)

"Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemiyeceksin" (15)


Aynı çelişkiye tekvinde de görüyoruz. Çünkü 17. cümlede adı geçen ağaç bir ölüm ağacı, 9. cümlede ise bir hayat ağacı olarak geçmektedir.

Tekvinde Hz. İbrahimin bir dağa ilk defa "Yehova" adını verdiği yazılmaktadır. Halbuki Huruçda Tanrı'ın İbrahimle birlikte diğer peygamberlere Yehova adı ile malum olduğu kaydedilmektedir.

I. Samuel de Hz. Dadvud, Yese'nin sezikinci, I. Tarihlerde ise aynı zıtın yedinci öglu olarak geçmektedir.

II. Samueldede Saul'ün kızı Mikal'ın hiç çokluğu olmadığı söylenirken, gene II. Samueldede bu oğlundan bahsedilmektedir (16)


İlahi kitaplar insan hak ve hürüyetleri garanti altına alır ve hukuk dişi davranışlarla azla izin vermez. Şimdi görüşün.


Levililer ile Çıkışta cinci kadın ve erkeğin, bir de female kadının oldurulması emredilmektedir.

Tesniyede ise mağlup edilen düşmanının, hiçbir anlama zemin aramadan ve hiçbir acıdan toptan ötürülmesi telkin edilmektedir.

Bütün bunlar Allah'a insadı mümkün olmayan çok haksız ve acımasız davranıslardır. (17)

Ilahi kitabı insan aklına ve mantığına uyumayan ifadeler bulunmaz.

Levililerde: "Ve tavşan, çünkü o geviş getirir, fakat ayakları çatal değildir, size muddardır." denilmektedir.

Sayılarda eşeğin konuşşuğunu okuyoruz.


Çıkışta yazılğığına göre Musa (a.s) "Tur"da iken Hz. Harun'ın kvmının teşviği ile bir bulaştırılmış ve hem kendisi bu bulaştıguna tapmış hem de kvmini taptırmıştır. Putperestliği yikmak için gönderilen bir peygamberin putperest olacağını ve Allah'tan başka bir varlığa tapma halkı sevkedecedi hiç bir ölçüye sigmaz. (18)

Nübüvvet Semavi dinlerde bir esastır. Peygamberler birtakım sıfatlara sahip şahsiyetlerdir. Bu sıfatlara aykırı her niyetin onlara iftiradır.

Tekvinde Hz.Nuh'un bağ yetiştirip şarap yapmak suretiyle (17) Bu kısım için bakınız: Çıkış 21; 20 ve 22: 18; Tesniye 7: 2; Levililer 20: 27
(18) Bakınız Tekvin19: 26, 46; Çıkış 32: 1-6; Sayılar 22: 28

sarhoş olduğu ve gayri ahlaki druma düşüp oğulları tarafından müstehcen harketlere maruz kaldıgı yazılı bulunmaktadır. Hz. Nuh için büyük bir iftira olan bu olay, insana tıksıntı vermektedir. Bu ifrâgen insadı Tevrata girişi mührarreliğine kesin bir delildir.

Yine Tekvinde Hz. Lut'un iki kızı ile zina ettiği yazılmaktadır. Sarhoş ederek babaları ile yatan iki kız kardeşe gebe kalmıştır. Hiç bir tesfîre ihtiyaçsız olsayan ve hiçbir tevildi referde de bulunmayan bu korkunç hikaye, hem ahlak, hem de hakikat anlayışı bakımdan çok çirkin ve ifrâgen. (19)

Bundan başka Hz. Süleyman puta tapmış, Hz. İsa yalan söylemiyor.

Hersheyden münezzeh Allahın bu sevgili kullarına isnat edilmek istenen nevi çirkin iftiralardan, ancak hak vasfını kaybetmiş bir kitapta bulunabilir.


III. ESKI AHİDİN SON PEYGAMBERE DAIR BEYANI:

Hz. Musa Ya inzal başvurulan (indirilen) Tevrat, Kur'an-1 ve Peygamber (a.s) Efendimizi haber vermiştir.

Bunu evvela Kur'an-1 Kerimden öğreniyoruz. "... İşte (Tevratın şehadet ve serifatiyle) tâmdıkları o şey (19) Tekvin 9: 20, 22 ve 19: 30-36.
(Kur'an) kendilerine gelince ona (hastetlerinden ve mevki hırsından dolayı) kırıftetiler. (20)

Hz. Musannın Tevratında Resul-i Ekremin ismini ve sıfatlarının bulunduğu şu ayetlerden okuyoruz:

"(Onlar) nezlederindeki Tevrat ve Incilde (ismini ve sıfatını) yazılı buluakları Ümmi nebiy olan resule tabi olanlardır." (21)

"Kendilerine Tevrat yükeltip (öğretip) de sonra onu taşımayanların (Resul-i Ekremin sıfatlarını bildikleri halde onu kabul etmeyenlerin) hali, koca koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Allahın ayetlerini (Hz. Peygamberin sıfatlarını) yalan sayan kavınin vasfi ne kötüdür. Allah zalimler gürühunu muvaflak kılınz." (22)


Allahın Rab senin için arzırdan, kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkarcak; onu dinleyeceksiniz." (23)

"Onlar için kardeşleri arasından tam senin gibi bir peygamber çıkarcğın: ve sözlerimi onun ağzına koypacağın." (24)

Görüntüler ki bu cümlelerde iki defa "kayserlerin arasından" deniliyor ve gelecek peygamberin bunlar arasında çıkacağı bildiriliyor.


Hz. İsan'ın kendi de Musannın benzeri olduğunu söylememiş ve Havârileri de "O peygamberin" gelişini beklemişlerdir. Nitekim Resul'lerin işlerinde:

Gerçek Musa demiştir:

"Rab Allah size kardeşleriniz arasından benim gibi bir Peygamber çıkarcak; bütün şeylerde size her ne söylese, onu dinleyeceksiniz." (25)

Ahkaf suresinin 10. ayeti, Resul-i Ekremin (s.a.v)ın Hz. Musâya benzeyen peygamber olduğunu, yani "Israil oğullarından bir şahidin kendi gibi biri için şahitlik edip iman ettiği" bildiriyor. Ve Israil oğullarından bir şahit de onun benzerine istinen şahitlik etmiş, iman etmiş olduğu halde siz (iman etmeyi) kibrinize yediremiyorsunuz (zulmetmiş olmaz misin)."

Ayrıca Peygamber Efendimizin geleceği aşağıda gösterilen kitaplarında da müjdeleminin. (26)

Bütün bu değişimlerle ve inkarlarına rağmen Kur'an'ın beyan ettiği hakikati Eski Ahidin derinliklerinde görebiliyoruz. Bahsi Kur'an'ın kerimin şu ayeti ile bitirelim:

"(Buna rağmen) onlar(verdikleri) o kat'ı teminati çözüm bozmuş oldukları iýindir ki biz,kendilerini rahmetimizden kovduk, kalplerini kasktaki yaptıklar. Onlar kelimeleri (Allah tarafından) konulan yerlerinden (kaldirip) değiştirilerler. Onlar nasihat ve ihtara edildikleri şeyden (hakikatlardan) bir nasip almayı da

(20) Bağat: 89
(21) Araf: 137
(22) Cuma: 5
(23) Tesniye: 18: 15
(24) Tesniye: 18: 18
(25) Yeni Ahid Resul'lerin İşleri 3: 22
(26) Habbuk: 3: 3-7; Nefisler Nêzîdë: (1: 5-6; 2: 7; 3: 5-7; 4: 9, 102; 5: 9 16);


IV. BÖLÜM

YAHUDİ MILLETİNIN RÜYASI


Birleşmiş Milletler, İsrail’in red oyunu ve bazı devletlerin çekimsel kalmalarına rağmen, Siyonizmin dünyada Yahudi ırkçılığı olduğuna karar vermiştir. (29) Bugünkü manası ile Yahudilik, siyonizmi ve mevcut Yahudi şeriatını içine alan bir sentezdir. Teokratik bir devlet düzeni içinde, üstün bir ırkın dünya hakimiyeti mekmuresi, muharref bir kitabin hadürlarını çözümcü bir coğrafya bölgesinin istilası için rüya gören bir milletin Emperyalist İdeolojisidir. Yahudi milleti bu inanç ve zihniyetini Tevrat’ın Tekvin kitabındaki bir cümle ile meşrulaştırmaktadır ve bunun mükteseb bir miras olarak dünya kamu oyunu telkin etmektedir.

(28) El-Hucurat: 13
(29) Bu karar, Yahudî lobisinin gayreti ile daha sonra kaldırılmıştır.
Tekvindeki bahsımız ile ilgili cümle aynen şöyledir: "Ve Rab Abram'a göründü dedi: Bu memleketin senin zürriyetine vereceğim...(30)


Yahudilerce Tekvindeki bu cümlede geçen memleketten maksad, dar manası ile Filistinidir. Geniş manada bümlemeketin hudutları beş ayrı devletin topraklarını içine alır. Şöyle ki: Merkez Kudüs, doğuda Şeria Nehri, batıda Akdeniz (Kibris dahil), güneyde Nil vadisi, kuzeyle ise Urfa topraklarını içine alan büyük bir coğrafya bölgesidir. (32)


Yahudi tarihi Hz. İbranîmle başlar. Tarihte İbraniler diye anılan bu kavim, Hz. Yakuptan itibaren İsrail, Yakubun dördüncü oğlu YeHUDadan sonra da Yehudi nami ile meşhur olmuştur.

İbraniler Güney Filistine yerleşmişler, bir ara Misrda gidip gelemişlerdir.

Yusuf (a.s) in Misrda gidişi (M.Ö. 1788-1580) yıllarında

Hiksoslar devrine rastlar, İsrail oğullarının, bir kitlik sebebiyle, Misrda gidislerinin de aynı zamanda olduğu tarihi kaynaklara tesbit edilmiştir. Beni İsrailin Misrda dört yüz yıllık bir esaret hayatı vardır. Bazı kaynaklar Yahudilerin pislik veya sari hastalı sebebiyle Misr'dan kovuldukların, bazıları ise sendika faaliyetleri dolayısıyle kısa zorlandıkların ileri sürmektedirler.


Yahudiler Musa (a.s) a karşı çıktılar. Tevratı ve onun emirlerini dinlemek istemediler. Kudüs girmek için yerli halk (Filistler) le savaşmaktan kaçındılar.


Kudüsün fethi Hz. Musa (a.s)ın vefatından ve esir bir nes-


Babil esareti sonunda iki önemli olaya şahit oluyoruz:
1. Tevratın yazılışı
2. Talmudun doğuşu


Tevrat'ın orijinali olarak ileri sürulen İbranice metin ise MS. 1. yüzyıla aittir.

Talmuda gelince:


İslam devrinde Kudüs'in fethi Hz. Ömer'le tamamlanmıştır. Peygamberler şehri Kudüs ve Mükaddes Mabed Mescid-i Aksa artık Müslümandır. Bu açıklamalarдан sonra Süt ve Bal akan Arz-1 Mevudur bir masal, Fildin'ı ruyasına da bir Siyono ideoloji olduğunu, bu top-rakları adı geçen millet için tab-
sis edilmiş mukaddes bir vatan olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz.


Misrin Babilin ve Romannın intikamı mutlaka alınmalı idi.


O tarihte yapılan şu istatistik, Yahudiler hakkında bazı zeceri tedbirler almayi kafile geliyordu:

Hekim %:48, Prof. 43, Ord. Prof. 44, I. Smf Doktor 68, Hastahane Müdürlüğü 46, Dişçi 38, Kimyager 32, Avukat 56, Tiyatro Rejisörü 80, Tıp. Fak. Hocası 50, Felsefecı 25.. (33)

II. Cihan Harbi insankırı için olduğu gibi Yahudiler içinde büyük felaket oldu. Nazi idaresinin Şefi, İkinci Cihan Harbi dramının baş aktörü Hitler'e göre, Yahudiler Almanyası için Marksist ideolojisi ile birlikte iki büyük düşmandan biri idi. Yine Hitler'e göre: "Yahudiler Dünyada ahlaksızlığının kaynağı ve insanlık aleminin tedavi edilmeyeceğini warrasidir. Bu milletin bedeni ve ruhi pişirisi, üstün irk telakkiller ile tezat halinde-..." Temerkız (toplama) kampları ve toplu imha harekete-

(33) Yahudi Tarihi, S. Kanıman, s. 6.
Bu yerli Müslüman ahalı Osmanlıya silah çekkerken ve ara-
xisini sızdırılarak bedellerle Yahudiyi satarken, bu arada zevk safası-
na bakarken, bugünkü dramın senaryosunu yazdığıını farkına 
特别声明に。Söylemek çok zor anma, arastıruda dal ve getit 
burakarın nekkerde pusuya düştülmüş Şehid Mehmedçiğin fid-
yesini ödevorlar sanki. I. Cihan Harbi, çöle uzamış yatan şehit 
Mehmed. (1967) savaşı yine çöle yatan şehid Muhammed. 
iki de aynı, ikisi de acı.

Haziran (1967) savaş sonrası İsrail radyosu dünyaya şu 
ideolojiyi haykırıyordu: "Yahudi milletinin ikibin ylliık rıyası
hakkı olmaktır."

Bu ne uzun rıya, bu ne bekleyiş. Kudüs işgal edilmiş, Şe-
ria Nehri sınırlı olmuştur, Yahudiler Arz-ı Mev'da masalını gerçek-

Yukarıda da belirtilmiş gibi bugün işgal edilmiş topraklar 
ruyannın dar çerçevesidir. Bu rıya, geniş planda Nl Vadisin-
den Tufanın sona erdiği Ağrı dağının güneye uzanan eteklerini, 
Fırat havzası ve Urfa topraklarından. Fakat unutulmamalıdır ki, 
bu hayalin kuzeyindeki bölge hala Mescid-i Aksa'da nöbet tu-
tan Mehmed'in yurdudur. Camilerinde Kur'an, minarelerinde 
ezan okunur. Toprağının rengi şehidinin kandır. Burası, bu 
mana kompozisyonu ile yoğunlaş insanların namus beldesi 
olan anayurtur. Hırda dansı Türküler comme tutuşmuş dağı-
lar aşıp, ovaları geçip gelen levantilerin öz vatam, Anadolu'nun 
köpmaz parçası.

Ortaoğudaği siyasi durum ve son gelişmeler konumuzun 
dışıdır. Bizi ilgilendiren İsrail devlet adamlarının son za-
mankârdeki beyanlardır. O zamanki İsrail Başbakanı Men-
hem Begine kulak verelim: "Bu topraklar Eski Ahidde Yahudi
milletine verilmişdir. ABD Başkanının Eski Ahidde muhalif bir 
teklifte bulunmaya hakkı yoktur."

"Kur'an-ı Kerim'e göre kudüs İsrail milletinin mukaddes
toprağıdır."
"Biz yabancı toprakları işgal etmedik, kendi topraklarınıza döndük." (34)

Görülüyor ki, dava aymıdır. Eski Ahid, Arz-ı Mevud ve mukaddes topraklar, İşrail Devleti, Yahudi milleti, toprak ilhakı ve Talmud emrine göre Müslümanların topyekun imhası, Nihayet cihan hakimiyeti ve Siyonizmin Zaferi...


Öyleyse bu vebal kimin? Müslüman ! neredesin?

Dördüncü Kısım
HİRİSTİYANLIK
(Kitab-ı Mukaddese Göre)

Yahudi milletini Babil esaretinde iken dağılmaktan, yok olmaktan ve mahkumu Babilin kültürünü içinde ermekten kurtaran en büyük faktör, Yehovâ'nın yahudi irkı en bütün milletlerin üstüne çıkaracağını vaadetmesi ve bu ilahi vaadi gerçekleştirmek için de bir kurtarıcının (Mesihin) geleceğini umit ve sabırla beklemeleridir.


İSANIN ŞAHSİYETİ


Hristiyanların inançlarına göre İsanın doğumundan hemen sonra Beyt-Lahim civarındaki bahçelerin üstünde bu mukaddes olanın teremtimi eden meleklar görülmüş, kurtarıcının doğduğunu işaret eden bir yıldız sark cihetinde gökyüzünde parlama, bir ateşperest (Mecusi) cemaati kendilerine rehberlik eden bu yıldızda uyaran çocukun doğduğu yere gelmişler; çocuğa gerçekler ve ona secde ettikten sonra dönüşüp çıkmışlardır.


İsanın bu durumuna şahit olan yahudiler onun aleyhinde yalan dözümeye başlarlar. Onun halkın dini inancını bozduğuna, Roma kayserine çizye vermelerine mani olduğunu ve Yahudi tahtının kurtarıcısı olduğunu iddia ettiği ileri sürüler.

Bu şikayetler Filistin hakimii Platüüs kıldı. İsanın yakalanmasını ve idam edilmesini emretti. Yahudiler onu yakaladılar ve mahkemeye teslim ettiler.

II. Bölüm
HIRİSTİYANLIĞIN KURULUŞU VE PAVLOS

İsanın çarşında caranımlardan sonra Nasraya dönüştü, eski dinleri üzerine yaşamakla beraber beklenen mesi-}

hın geldiği ve çarşında gerilerek öldürüldüğine inanıyorlardi. Bu inançlarını yaymak için tekrar Kudüs dönüştü, memlek-

tevine nisbetle "Nasrani" diye anılan şareti, Kuduste ve Kudüs dışında yeni dinin talimlerini çeşitli sebepler yüzünden}

yayma imkanını bulamadılar. Hristiyanlığı Kudüs hücumları dı-

şında yayan, Ona mahalli ve milli vasıfları dışında yepiyeni bir hüviyet kazandıran şahıs Pavlostur.

Lukanun beyanına göre Pavlos, yeni dine inanılanların öldü-

rülümlemerine taraftardır. O, mabedi basiyor, evlere giriyor, erkek

ve kadınları yakalayıp haspe attırıyordu. Hatta birgün mabede

giderek baş hahamdan Şam'daki Havarileri takip için selahiyet

veren mektuplar aldı ve Şam yolunu tuttu. Giderken yolda rast-

lağıdı kadın ve erkeklerle elleri bağla olarak Kudüs'e gönderdi.

Luka, Pavlosun Hristiyan oluşu ile ilgili şu bilgiyi vermek-

tedir: Pavlos Şam yaklaştığı bir sırada etrafında aniden gökten

bir ateş parlamış, Pavlos hemen yere düşmüş ve şu sesi duy-

muştu:

- Paul: Paul beni niçin tazyik ediyorsun?

Pavlos:

- Sen kimsin?

- Ben tazyik ettiği İsayım.

Pavlos hayretle:

- Yarab ne yapmamı istiyorsun?

Ses:

- Kalk, Hristiyan ol!

Hadise (M.37) yılında Kudüsle Şam yolunda olmuş ve Hi-

ristiyanlığı'nın yönünü değiştiren İsanın Allahın oğlu olduğu fikri

Pavlosun zihnine burada gelmiştir.

Bu hikayeye inanınlar olduğu gibi, onun icat edilmiş bir oyun olduğunu anlayanlar da olmuştur:

Böylece Hristiyanlığa girmiş bulunan Pavlosa acaba bu di-

ni kim öğretilmiştir ve hocası kimdir?

Bu soruya Pavlos çok enteresan bir cevap hazırlamıştır. O,telkin etmeye çalıştığı İncili bir insanın değil, bizzat İsanın

kendinden almıştır. Bu iddiası ile Pavlos, İsayi hiç görmediği ve onu hiç dinlenmediği halde bütün selahiyetini eline alarak Kili-

yetin talimlarını vazgeçmiş (ortaya koymuş) ve kendi zihniyetine göre bugünlük kiliseyi kurmuştur.

Pavlosun yegane talebi Lukadır. Luka her şeyi ile bağlı bu-

lunduğu hoca'nın hayatı demek olan "Resullerin İslleri"ni ka-

leme almıştır.

İngiliz tarihçisi Welse göre Pavlos, zamannın bütün dini ha-

reketlerini büyük bir akıl kuvveti de sahipti. Ayrıca yahudilik, Mitraizm ve İskenderiyedeki dînler hakkında da
geniş bilgisi vardır. Bu itibara Hristiyanlığı bu inanıkların bir-

cok fikir ve tabirleri nakletmiş, onun genislemesine ve bozul-

masına kulak asmasımış. O, İsanın zannedildiği gibi vadedilen

Mesih olmasından, bilakis Allahın oğlu olduğunu ve insanların

gününlerine kaффaret olmak üzere kurtaran olanı hayattı verdi-

ğini ileri sürmüştür.

Garpta Hristiyan putperestliği ve kiliseye karşı Théizm'i

kuran dindar düşünürlerden "Bery" Pavlos hakkında şu bilgiyi veriyor:

"İsa bir Yahudi idi ve dâima böyle kaldı. Fakat Pavlos İsa-

nin namına Hristiyanlığı meydana getirdi. Gerçekte O, Hristi-


Romada halk arasındaki tahrirlerin esası ise söyleldir; İnsan kurbanları, adaklar, dualar ve efsunlar sayesinde fanlıkten kurtulup ölmezliğe erebilir. Romada böylece ilah mertebesine ulaşan insan hainlikle öldürülten daha sonra oğlanastırı bir şekilde hayata kavuşan genç bir kahraman olarak tasvir edilmiştir.

Pavlos'un "Hristos" kelimesi üzerine kurduğu ve Hristiyanlığın değişmez prensipleri haline koyduğu şahsi fikirlerini söyleyece sıralayabiliriz:

1- Hristiyanlığın sadece yahudilere mahsus bir din olmadığı, bilakis bütün insanlığa hitap eden umumi (evrensel) bir din olduğunu;

2- testis ve buna bağlı olan İsa ile Ruhul- Kudüs'i'nin aynı derecede tanrı oldukları;

3- İsyanın Allah'ın oğlu olması ve insanların günahlarına keffaret olarak kendini kurban etmek için yeryüzüne inmesi;

4- Isyanın ölüler arasında dirilerek kalkması ve insanları idare etmek gayesiyle babasının sağına oturmak için göğe çekilmesi.

Öte yandan Hristiyan kaynaklarının hemen hepsi Pavlos veya onun yaklarınına aittir. Yakunun risalesi gibi istina teşkil edenleri ise sondan bozularak edilmişdir.

Kilise talimlerine gelence, tamamen Pavlosun risalelerine dayanmaktadır. Diğer kaynaklarda zikredilenler ancak birer tekrardır.

Pavlos, Tevhi'di Teslise çevirmiş, İsyanım ve Ruh'ül-Kudüs'ünuluhiyetlerine inanmış, umumi fidyе hikayesini uydurmuş ve süsnet olmak, domuz eti yememek gibi İsyanın koyduğu prensipleri kalmıştır.

Bütün bunlar niçin? Acaba Pavlos Hristiyanlıkta ne istiyordu?


III. BÖLÜM

YENİ AHİD - İNÇİL


Yirmiyeedi ayrı kitaptan meydana gelmiş olan Yeni Ahide İncil termini kullanmak bugün gelenek haline gelmiştir. İncilerin sadece dört tane olduları inkar kabul etmeyen bir geçiktir. Aslında bu İncilerin sayısı altmışn üstündedir. Dört tanesi bunlar arasında temayı etmiş ve kilise tarafından benimsenmiş olmalıdır.

Yeni Ahidi iki büyük bölüme ayırmak ve bu bölümlere göre incelemek mümkündür:

I. TARİH İNÇİLLER:

Bu kısımda dört İncile Resullerin işleri yer almıştır. Tarihi kısalar ihtiva ettiklerinde dolayı onlara bu isim verilmiştir. İnciller, İsanın hayatından, vaazlarından ve mucizelerinden bahseder.


16 yap olan ve İsansın hayatı çok basit bir dille anlatmakta olan eser, ayrıca Yahudi adetleriin teşhiridir.


Matta, markos ve Luka tarafından yazılan İncillere mukayese İnciller ad verilmiştir. Sebebi, bu üç İncil arasında sıkı münasebetler bulunmasıdır.

Mukayese İnciller arasındaki benzerlikler, bu üç İncilin müşterek bir kaynağıın tesiri altında meydana geldikleri kanadını doğurmıştır.

Zira Markosun anlatıklarının yüzde doksanı kısaltılmış olarak Mattada, yüzde ellisi Lukada bulunmaktadır, P. L. Coucho'da'ya göre bu müşterek kaynak Markiyon İncilidir.


Markiyon İncilinin derlenmiş şekli mevcut değildir. Fakat müellif "Tertullianus" eserinde ondan o kadar bölümler nakletmiştir ki, bu sayede tamamını görmek mümkündür.


II. TALİMİ (ÖĞRETİCİ) İNCILLER:

Bunlar iki şair olup ondördü Pavlosa üç tanesi Yuhannaya, iki tanesi Petrusa, bir tanesi Yakuba ve bir tanesi de Yehudaya aittir. Bunlara eklenebilen bir şairse daha vardır ki o, Hz. İs'ayi boğazlanmış (kurban edilmiş) bir kuzu olarak tasvir eden Yuhannanın vaheyidir.
A. Pavlos'un mektupları:

1. Romalılara mektup: (M. 55) yılında yazılmıştır, 16 babdur. Pavlosun teolojik görüşlerinden ve vaftizden bahseder.


4. Galatyahılara (Ankara ve dolayları halkına) mektup: Galatyahılara hitaben yazılmış bir müdafaa mektubudur. (M. 50) yıllarında kaleme alınmış olup, 6 babdur.

5. Efesoslulara (Efesililere) mektup: Bu mektubun Pavlosun bir şakirdi (öğrencisi) tarafından yazdığı tahmin edilmektedir. Hristiyan hayattan ve ahlaki esaslardan bahseder.

6. Filipilere (Filibelilere) mektup: Roma hapishanesinden yazılmıştır, 4 babdur.


8. Selanikilere I. mektup: Kıyamettenve İsansın gelişinden bahseder, 5 babdur.


10. Timeteosa I. ve II. mektup: Pavlosa ait değildir. İnsanın insan ile tanrı arasında yegane aracı olduğunu telkin eder, I. 6, II. 4 babdur.


12. Titüs'e mektup: Titüs Kudüsü tahrip eden kumandanın adıdır, 3 babdur.


B. Yakubun mektubu: İyı amellerle beslenmeyen insanın öül olduğuunu söylemektedir, 5 babdur.

C. Petrus'un I. ve II. mektubu: Orta ve Kuzey Anadolu'da oturan halka yazılmış ahlaki nasihatlardır, I. 14; II. 3 babdur.

D. Yuhannanın I., II. ve III. mektubu: İsansın en çok sevdiği şakirdine nisbet edilen bu mektuplar özellikle Allah sevgisinin bahsetmektedir, I. 5; II ve III. 1 babdur.

E. Yehudanın mektubu: Nasihatlerden ibaretir ve 1 babdur.


Böylece Yeni Ahid, yukarıda söyleniği gibi dört İncil, Resülerin işleri ve yirmi iki risale olmak üzere yedi kitapta meydana gelmiş bir mecmuadır.

Hristiyanlara göre Yeni Ahid meydana getiren kitaplar, nisbet edildikleri şahsılara ait olup vahy veya ilham dayanmaktadır. Eski Ahid bölümüne girdiği gibi (1546) Mera no ruhani meclisi Yeni Ahidin Tanrı kelamı olanı düşüneyi yasak etmiştir.

Hz. Isa İbrani lisanını kullanmıştır. Rivayete göre Pavlosa da aynı dille hitap etmiştir. Fakat bugün elde mevcut İncilerin ve mektupların İbrani dili ile yazılmış tek orijinal metnini bulmak mümkün değildir.

En eski metinler hep halk Yunancası ile yazılmıştır. En eski el yazmaları ise ancak miladın III. aşırına aittir. Bunlar; III. yüz yillarda sonunda yapılan Süryan metin; II. ve IV. yüz yillardaki
iki kipti (Misr) metni ve dörtüz yıllarına doğru tamamlanan Latince tercemedir.

XIII. asını başında Başpiskopos "Stephen Langton" Yeni Ahid bölümlere ayırmış, bu şekil (1551) yılına kadar devam etmiştir. (1551) tarihinde ise "Robert Estienne" tarafından Cenevre'de yayımlanan baskısında ilk defa olarak numaralanmış, cümleler eyni durumda.

Son söz olarak Yeni Ahid hakkında Hristiyan yazar F. Chatley'ın ifadesi ile tarihin verdiği hüküm şudur: "Muhakkak olan şu ki, bunlar (Yeni Ahid meydana getiren kitaplar) insan elinden çıkma eserlerdir. Bu kitapları Tanrı kelamı saymağa imkan yoktur."

Markyoun Pavlosun, İnciller ise Markyounun tahririnde kaldıgına göre İncillerin hangi şartlar altında meydana gelüşünü tahmin etmek ve bu hususta kesin bir hüküm varmak kolaylaşmamakta.

Din tarihinde eşine rastlanmayan garip bir olaydan bahsetmek yersiz olmamak icabeder ki, bu da Yeni Ahidin Pavlosun icat ettiğiiman esaslarına göre kaleme alınmış olmasıdır.

IV. BÖLÜM

HİRİSTİYANLIKTA İMAN ESASLARI

Bu bölüm, Hristianlığın en mühim ve en mümkün olabileceğini kanıt etmektedir.

Asılar dördüncü ölü ve iki türlü ilmin hudutlarını içine sokulamayanı ve bir türlü ilmin hudutlarını içine sokulamayan telsis, insanların yar头顶en İslamın çarşını gerilmesi ve kıyamet gününe insanların hava tescili gibi meseleler. Hristiyanlığın üzerinde kurulu bulunduğunu temel iman esaslarıdır. Şimdi bunları sırayla açıklayalım:

I. TESLİS (EKANIM-I SELASE):

Hristiyanlıkta başta gelen iman esası "Teslis"dir Teslis, Baba, Oğul ve Ruhul- Kudüs'ten meydana gelmiş üçlü bir Allah inancıdır. Teslis, meydana getiren her Uknun, Hristiyan mezhepleri arasında bir taktik görüş ayrılıklarına yol açmış ve bunların mahiyetleri üzerinde uzun yıllar münakaşa edilmiştir. Teslis, gözden geçirilirken bu münakaşalar kısmen görülcektir. Teslis meydana getiren unsurlar şunlardır:

A. Allah Baba:

Gökleri ve yeriyü兹ünü yaratan, gizli aşkın her şeyi yorunan var eden, Cihannın elinde tutun üç ükmünda bir Allah iman etmek Hristiyanlıkta imanın ilk şartıdır. (1) Üç ükmünda iman edilen bu Allah "Cümlenin Allah'ı ve pederdir. Bütün yar takımının arasında ve içinde bulunur. Ekemvel aziz olan bu Allah hiçbir şey muhtac değilken lutfu ve keremi ile bütün alemi yaratmıştır.

"Ol" dedi, Her şey var oldu. Allahun mahiyetini melekler dahi bilemezler. Peygamberler aracılığı ile de söylediği gibi

Hristiyanlıkta İman Esasları/ 221

Allahın bütün sıfatlarını kendisinde toplamış olan İsa Allah düğünü bizzat kendisi söylemiştir. "Ben ve Baba biriz" (3) "ve işte gökten bir ses dedi, sevgili oğlum budur, ondan razıyım." (4)

"Ve baş kahin: Havy olan Allah hakkı için sana and ettiririm. Eğer Allahın oğlu Mesih isen bize söyle. İsa da ona dedi : evet ben oymu." (5)

Onun tabiatüstü doğumu, ölüleri dirilten, körleri görduren ve hastaları iyi eden mucizeleri, öldüken sonra dirilişi ve Hristiyanlığın ayakta durabilişesi gibi haller, iddiaya göre, hep onun tanrılığıni isbat eden delillerdir.

Böylece İsa, insan şeklinde bir ilah kabul edilmiştir. Fakat Allahın İsada tezahüretmesi başka bir meseleyi ortaya çıkarmıştır. İsadaki uluhiyet ile beşeriyetin münasebetti nedir?

(431) de Efeste toplamın I. Efes konsili, Allahlık ve insanlık tabiatlarından her birinin fitratan (doğuştan) İsada var olduğunu ve bu iki tabitin değişmeksizin onda yaşadığı karar alta aldı. Bu karar (451) tarihinde Chalecedon (Kadıköy) konsilinde teyit edildi.

(680) de İstanbul'da toplamın III. konferans, İsadaki bu iki tabiattan her birinin bir iradesi bulunduğu ilan etti ve İsada iki iradenin varlığı kabul edildi.

Bu toplantılarda alınan kararlar kiliseler tarafından bir doğma (nass) olarak kabul edildi. Bu kararlara göre Rab İsa Mesih hakkında Hürsütiyanlılığın imanı ikraî özel olarak söyleydi:

"Ebederden evvel olan ve pederden neşet eden Allahın biricik oğlu İsa Mesih, doğuran fakat yaratılmayan İsanın pederle aynı çevherden olduğuna.

Biz insanlar ve bizim kurtarılmamız için göklerden inen rahla Meryemden ten alıp insan olana, Bizler çın Haça gerilen, çefal çeken ve gömülen, üçüncü gün ileride göklerle çıkıp, pederin sağına oturan ve tekrar gelecek ana iman ederim.

C. Ruh’ul - Kudüs (Allahın Makaddes Ruhu) :

Hristiyanlıkta üç ukundan üçüncü lossa mukaddes ruhtur. İhsanlı ruh tanrı soluğu olup,(tfanda topaşı birmuştur. İlk Hristiyanalara göre ruh, intiyazlı varıklarları idare eden tanrı soluğu, dur ve güvencilin şekilde girip Meryeme hulul etmiştir. Felsefiklikten olan Hristiyanlara göre bu, kelamin (Logos) bir bât.

(381) de İstanbulda toplanan birinci ruhani meclis Ruh’ul- Kudüs’un peder ve oğul gibi, Allah olduğuuna karar verdi.

Fakat (879) da İstanbulda akdedilen konsilin kararına göre Ruh’ul - Kudüs yalanız Babadan etmiştir. (Bu yüzden doğru ile ilati kiliseleri bıririnden ayrılmasıdır. Ortodoks kiliseleri mukaddes ruhun aynı zamanda oğuldan çıktığını kabul etmez.)


Hristiyanlıktaki Teslis inancı Matta İncilindeki şu bir cümleye dayanmaktadır:

"İmdi, siz gidip bütün milletleri şakhir edin, onları Baba ve Oğul ve Ruh - ul - Kudüs ismi ile Vafız eyleyen." (6)

Hristiyanlıkla teslis adiesi muhtelif merhaheler geçirmiş ve çeşitli şekiller almıştır.


Aklın uzanamadığı hakikatlerin bulunduğu doğrudur. Aklı kanunlarına ve mantık ölçürlere uyuman bazı meseleler vardır ki, aktı bunlar bir inceleme konusu olarak sahasına almayi reddeder. Asrı kilisenin bu gerçekçi sezmiş olması böyle bir tevil yolunu zoru kılmıştır. Bu bakımdan teslis aktı üstünde bir mesele olarak değil, aktın gerisine itilmiş bir iddia olarak kabul etmek kanaatimizce daha doğru olur.

II. İSANIN ÇARMIHA GERİLMEŞI :

Hristiyanlığın iman esaslarından ikincisini, Hz. İsanın insanın günahların yüzünden çarımha gelerek idam edilmesi akıdesi teşkil eder. Bu mesele nin esas kiliseye göre şöyle edilmisti: İlk insan olan Adem, Allahın suretinde ve günahsız olarak yaratılmıştır. Fakat tanrı suretindeki bu insan, Onun ya-
Nitekim Pavlosun risalesinde bununla ilgili olarak şu cümleyle tesbit ediyoruz:

" Çünkü Mesihin hüküm kürsüsü önünde hepinizin görünümesi gerekir. Ta ki herkes, gerek iyi ve gerek kötü, yaptığı şeylerle governorsı önünde bedende yapılan şeyler olsun" (9)

Bu hususu beyan eden diğer nasslar Yeni Ahidde yer almış bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

" Çünkü hepiniz Mesihin hüküm kürsüsü önünde duracagız. " (10)

" Çünkü baba hiçbir kimseye hükümmez. Fakat bütün hüküm uğula vermiştir." (11)

" Ben kendiliğinden bir şey yapamam; işittiğim gibi hükümderim ve benim hükümüm doğrudur. " (12)

İnsan organlarının kendileriyle yapılan işlerde şahitlik yaptıkları gibi, peygamberler ve de ilahi kanunları kendilerine tebliğ vazifeli tutuldukları milleterle birlikte, Allahın huzurunda tebliğ vazifelerini yeralı getirdiklerine dair şahit olarak bulunacakları, fakat son ve kesin hüküm Allah’a ait olduğu bilinen ve inkar edilemeyecek bir hakikattir.

Hz. Isannın hüküm günü insanlarla birlikte bulunması, şekil bakımından asla uygundur. Fakat burada ince, ilahi mahkemeden sonra verilecek son hüküm Hakim-i mutlak Allah’a değil de İsa Mesih’i ait olduğu görüş ve inancıdır. Hristiyanların bu sakat görüşleri İsyan da Allah’a aynı derecede tanrı kabul etmelerinden ileri gelmektedir. İşte bu marazi hal onlara, Allahın gerçek hakim, Peygamberlerin de kavmelerine birer şahit olduklarını esaslarını kabul etmelerine mani olmuştur.

(9) Korintoslulara II. Mek. 5:10
(10) Romahtara mek. 14:10
(11) Yohanna 5:22
(12) Yohanna 5:30
IV. DIĞER ESASLAR:


İlk kiliseye göre son yargılama günü yakın idi. Fakat bu uzayına ölülerin hemen olumlarını muteakip geçici olarak muhakeme edileceklere kabul edildi. Buna göre iyiler Cennete, kötüler Cehenneme gideceklere, katolik kilisesi Cennetle Ce-
KILISE VE HİRİSTİYAN İBADETİ

1. KİLİSE VE GÖREVLERİ

Kilise kelimesi Yunanca "Eklesia"dan gelmektedir. Lügat itibariyle "Topluluk ve Birlik" manasını ifade eder.

Hristiyanlarca bu kelime Allah, İsa ve Kutsal ruh topluluğunun semboludur.


Kilisenin, mimari açıdan özellikleri olduğu gibi iç düzenlemesi de son derece ilgi çekici, bazı da sıkkı ve ruh kararlıdır. İlk zamanlarda resim ve heykelin bulunmadığı kiliseler, daha sonra Haç, İsa, Meryem figürleri, melekler ve azizlere ait resimler, hatta baba ile kutsal ruhun hayali çizgileri ile süslenmiştir. Protestan kiliseler bu mübalağa karşı çıkmışlar ve Hristiyan imamı gereği kilisede bulunması gereken kutsal düzenlemeyi eza indirmiştir.

Ilk önce bir yoksullar hareketi olarak başlayan kilise teşkilatına karşı çok kötü reaksiyonlar gösterilmştir. Birinci asırda "Neron"la başlayan iskele hareketi, ikinci asırda daha şiddetli olmuştur ve Hristiyanlar pis suyıldıklarının unumla açık olan yerlere sokulmamışlardır. Hele üçüncü asırda İmparator "Dekledianus" Kiliselerin yıkılmasını ve mukaddes kitapların yakılmasını emretmiştir.

Bunun neticesi olarak çok kötü işkencelere maruz kalan Hristiyanlar, ya diiri diiri yakılmalar veya vafti hayvanların pencerelerde canvermilerdir.

Miladi (313) yılında İmparator Kostantin Hristiyan kilisesi-ne karşı büyük yakınlık duymuş ve "Mişan hattı" ilan edilerek din hürriyeti tanınmıştır.


Katolikliğin merkezi Roma başını dini riayet etti Ruhani liderinin adı Papador.

XI. asırda önce bunalı her birine "Papa" denildiği halde "VII. Gregory" devinde papalık Romaya tahsis edildi. Miladın (445) yılında Romada bulunan Papa, bütün Hristiyan aleminin reisi olarak ilan edildi.

Hristiyan kilisesi umumiyette Doğu ve Batı kiliseleri diye ikiye ayrılmıştır.


Süryanı Patriği Şamda, Ermeni Patriği ise Erivanda bulunmaktadır.

Protestan kiliseler reformdan sonra kuruluş kiliselerdir. Batı Avrupa, İskandinavya ve Birleşik Amerika kiliselerini içine alır. Protestan kiliseleri mümkün, merkezleri ve ruhani li-
derleri yoktur. Anglıtan kilisesi daha çok katolikliğe yakın aynı milli bir kilisedir.

Presbiteryenler, Baptüler, Metodistler ve Mormonlar reform edilmiş diğer kiliselerdir.

Hristiyanlıktaki kilise, Hristiyan kentlen ruhani ve cisimli bütün hayatına hakim olmuştur. Hatta kilisenin bu hakimiyeti ölmenden sonra da devam eder.

Kilisenin Hristiyanlar üzerindeki otoritesini şu faaliyetleriyle özdeşleyebiliriz:


2 - Communion ayını (Evharia): Bu, ekmekli kırıp üzerine sarap dokerek yemektir. İsanın şakirtlere (Havarillerde) birlikte son gece yediği yemeği sembolize eder. Ekmek İsanın, insanlığın Kurtuluşu için kılısan cesedi, sarap da ayni gaye uğrunda akan kanıdır.(1)

Kim bu ayine izin verir ederse(Isa ile kendi arasındaki bir birleşme meydana gelir.

(1) Evharia, milli diller balsinde görüldüğü ve not edildiği gibi bir çok eski den- de görülen bir ayin şeklidir.

Pavlosun Korintoslulara I. mektubuna ve Yuhannanın beya- nına göre bunun böyle olduğunu bizzat Isa kendisi söylemiştir.


İslam dininde af yetkisi Allah'a aittir. İnsanlara böyle bir yetki verilmemiştir.

4 - Ölüm doşeğindeki bir hristiyanı yaş sürmek kilise adına din adamlarını görevidir. Bu yaş, bilhassa İsanın çarmıha civile- nerek acı çektiği yerde sürülür. Böylece hastanın şifa bulacağına, şayet ölürse rahat öleceğini ve günahlarının bağışlanacağıını inanır.

5 - Bütün toplularda olduğu gibi Hristiyan toplumunda da aile kurumu kutsal sayılır. nikahın kilisesinde takdis edilmiş anlamin devamı için son derece önemlidir. Aile bağı kilisesede- ki birlik ruhu ile pekiştirilmiş egerdir.

Katolik Kilisesi aile bağı’nın (nikahın) bozulmasına, evlen- mede ayrılığa izin vermez. Diğer mezheplerde böyle bir hayat yoktur.

Günümüzde batıdaki aile kurumunun ve nikah bağılarının bu kadar sağlam olduğunu söyleyemiyoruz.

Kilisede icra edilen önemli ayinler arasında ruhanilerin tak- disi de vardır. Bu da kilisenin önemli görevleri arasındadır.

II. HİRİSTİYAN İBADETİ (SACREMENT):

Hristiyanlıktaki kilisede icra edilen günlük ve haftalık ibadetlerden başka senelik bayramlar da vardır.

İçinde kilise azizleri, Haç ve Isa heykelleri bulunuran kilise
kendine mahsus mimari bir yapıya ve dini bir atmosfere sahiptir.

Kilisenin orta kısmında bulunan sıralara halk, mevkiine göre oturur ve ayını takip eder. Ön taraftaki yüksek yer ise ayını idare eden ruhaniere mahsus tutur.

A. Günlük İbadet:

Evvelce yedi defa iken bugün, her gün kilisede iki vakit ibadet ve dua vardır. Sabah ve akşam yapılan bu ibadetler için tesbit edilmiş bir vakit yoktur. Bu, durumda göre ayarlanır.


B. Haftalık İbadet:


Diğer merasimleri, dünyanın olduğu için, ikindiden sonra yapılır. Zira kilisye göre ikindiden sonra artık pazartesi başlamıştır.

C. Büyük Bayramlar:

Hristiyanlıktaki senenin muayyen zamanlarında yapılan ve çok önem verilen ayin ve bayramlar vardır. Bununla başlıcaları şunlardır:


Hristiyanlıktaki Noel bayramı, yılbaşı kutlamaları adı altında, İslam ülkeleri dahil bütün dünyaya yayımı, Kilise dünyadaki sosyal faaliyetler bu ülkelerde de sirayet etmiştir.

İsansın doğumunu kutlarken, dinden olmayan unsurlar bu bayramda yer almamayı gerektiğiine inanyorum. Hele müslümanlar için söylenecek söz bulamıyorum.


3 - Transfiguration (şekil değiştirme) günü: Paskalyadan üç gün sonra. İsansın saldını evvel üç havarısının önünde Tabor dağında beyazlar içinde insaniyeten ruhaniyete intikal ettiği ilgilidir. İnciden bu olaya ilgili parçalar okunur. Haziran - temmuz aylarına raflar.

4 - Meryem Ana günü: Ağustosun onbeşine yakın pazartesi günü yapılır ve bu günde kadınlara ve kızlara Meryem Ananın iffeti temsili olarak gösterilir.


(2) Noel agesi için bakınız: Tööllerin dini
VI. Bölüm

HIRİSTİYANLIKTA BÜYÜK MEZHEPLER

Asıl kaynağın uzaklaşan Hristiyan dininin asli talimlerini tesbit etmek gayesiyle zama zaman toplanan ruhani meclislerde bir takım görüş ayrılıkları belirmiş ve bu ihtilaflar, esaslar üzerinde aynı görüşleri müdafaa eden çeşitli mezheplerin doğmasına sebep olmuştur.

Herbiri aynı bir dinin tezahürü gibi görünen bu mezhepleri sırası ile ve anahatları ile görelim.

I. KATOLİK MEZHEBI:


Katolik mezhebinde herkes kilisenin doğmalarını (nastıların) itirazsiz kabul etmek mecburiyetindedir. Aksı takdirde tefriktir olacak kabul edilir.


Meleklere karşı aşırı sevgi gösterilir. Afrafata kalınlar için de dua edilir.
Başlıca takdis ayinleri: Vafız, tövbe, çıle, nikah, papazlığa tayin ve öülere yağ sürme gibi törenlerdir.

Hristiyanların rahiplere günah çıkartma mecburiyetleri vardır. Cuma günleri et ve yağı yemmez.

İbadet latincedir, herkes ayinlere düzenli olarak iştırak eder.

Katolik ayinlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Önceleri sara raba batırılmış ekmek herkese verilirken, sonra rada sadece ruhanilere tahsis edilmiş, halka yalnız ekmek verilmiştir. Bu duruma göre Katolik doğmaları ezeli bir tanımdan gelmemektedir.

Merkezi Vatikan olan Katolik Kilisesi kendini, bütün Hristiyan kiliselerinin anası ve muallimi sayar, Hristiyanlıgı dünyaya yayan tek evrensel kilise olduğunu iddia eder.


II. ORTODOKS MEZHEBİ:


Bu ayrılığın bir sebebi de papa ile patriğin otorite kavgasıdır.

Ortodoks kilisesi A'rafi kısmen kabul eder, Papanın yanılışlığını ise reddeder, papazlar umumiyetle evlenir, tapan eski usullere uygun olarak her memleketin kendi dilinde yapılır. Halk şarap ve ekmeke komşunun ayını yapabilir.

III. PROTESTANLIK:


Protestanlık reformdan doğan bir mezheptir.


En yüksek otorite kutsal kitaptır. İnanan insan inanç te mellerini bunun içinde serbestçe araştırabilir. Zorla kabul ettilen bir şey yoktur. Meryem anının insan dış gelbiğini, azizlere ve A'rafi inanılmaz. İbadet ülkenin kendi dilinde yapılır.

Protestanlık Almanyada, İskandinav ülkelerinde ve Amerika yayılmış bulunmaktadır.

IV. SÜRYYANILIK:


Suryani Kadim Kilisesinde, Diyakosluk, keşişlik (papazzik) ve Episkoposluk olmak üzere üç çeşit dinî rütbeye vardır.


Kendi ifadeleri ile Namaz, Oruç ve Perhz, Vaftiz, Evlenme, Ölüm merasimleri, Tövbe ve İtfira başlıca ibadet ve ayin şikilleridir.


Suryaniler tarih boyunca Türk devletine Sadık kalmışlar ve Lovanda, kendiine ermenilere teklif ediligi halde, azmîk statüsü taclebinde bulunmamışlardır. Bu insanların bölge şartlarının dışında herhangi bir sikinti olmamıştır. Son yıllarda Suryanilerin, Batıya girişine isteklerinin ardından dış güçlerin tahririnin yattığı bıçimde edildi. (1)

V. DIŞER MEZHEPLER

Hristiyanktaki mezhep sayısı bu sayılardan ibaret değildir. Mustakil hareket eden, millî karakter taşıyan ve varlığını her zaman hissettiren iki mezhep vardır ki, bunlar Ermeni Gregoryan Mezhebi ile İngiliz Anglikan mezhebindir.


Ermeni Gregoryen kilisesinin dünya yüzündeki faaliyeti siyasi ağırlıklıdür.


(1) Türk Suryaniler Tarihi, Aziz Güneş, Dıyarbakır, 1970, 229 - 42, 303 - 327
- Suryani Türkçeleri Sıyası ve İdârî Tarihi, Mustafa Serçeğil, İst. 1974, s. 34 - 36, 66 - 71
Üstler dedir. Bu kilisein ibadet dili İngilizcedir, daha çok İngiliz sömürge lerinde yayılmıştır.

Dünya üzerinde çok etkili olmuş geniş bir misyoner teşkilatına sahip bulunmaktadır. Anglika Kilisesinin katolik kilisesinden kopması dini değil daha çok siyasydır.

Katolik inanışa yakın bir yerde bulunan "maruniler"in merkezi Beyruttur. Suriyede de bulunurlar. İlim dili olarak Arapça-yi, aynı dili olarak da sürüyeni diliini kullanmaktadırlar.

Maruni ruhanilerin Arap dili üzerinde büyük hizmetleri olmuştur.

Katolikliğe bağlı cizviler Fransada kurulmuştur. İsa tarzıları manasına gelen cizv papazları dünyanın her yerinde faaliyet göstermİŞler ve bu sebeple de başlarda gelmedik kal-mamıştır.

İngilterede meydana çıkan Presbiteriyenler, Amerikada etkili olan Metodistler ve Baptıstler, Hristiyan teokrasisini gaye edinmiş Mormonlar diğer reformist görüşlerdir.


(Bütün tutarsızlıklarına rağmen günümüzde en etkin görünen Yehova Şehitleri için bakım Hristiyanlıkta Misyonerlik faaliyetleri.)

VII. Bölüm

REFORM HAREKETLERİ VE REFORMCULAR

I. REFORM VE SEBEPLERİ:

Hristiyanlığın üçüncü devri XVI. ve XVII. asırıdır. Bu asır-да Hristiyanlığın geniş çapta reform hareketlerine maruz kaldığına şahit olmaktadır.

XVI. asırda Avrupada hızla gelişen ilerlemeler karşısında ileri bir zihniyeti temsil edemen ve düşünen kafaları tatta-민den uzak bulunan Hristiyan dinine yeni bir şekil vermek istenmiş ve dini hayat yeniden tanzımı edilmiştir.

Din üzerinde yapılan bu yeni harekete "Reform" denir.

Reformu hazırlayan birtakım sebepler vardır. Bunların baş-lıcaları şunlardır:

A. Papanın Tahakkümu:


B. Evharistiya:

Evharistiya şaraba batırılmış ekmek yemek suretiyle İsa ile beraber olma anıncıdır. Kilise bahsinde geçtiği gibi ekmek İsa'nın bedeni, şarap da onun kanıdır. Bunu yiyen insan İsa ile bir-
II. REFORMCULAR:

XVI. asırda Avrupada reform hareketlerini idare eden reformcuların başında Alman Luther gelir. Önceden fakir bir aile çocuğunu iken sonradan teoloji profesörü olan Martin Luther, Roma'ya ilk kafa tutan adamlardır. Lutherin en çok kızdığı şey, Endülüsün meselesi idi. (1517) de "Vittenberg" kilisesinin kapısına astığı (95) maddelik bildiride, insanları tanrı arasına hiçbir kimsenin giremeyeceğini ileri süren kiliseye ilham attı.


Bunlardan başka kralların, Papa'nın otoritesine uygun eğmek istemeleri de önemli bir sebep olarak gösterilmektedir.

İşte bu manevi, politik ve ekonomik sebepler XVI. asırda reformun doğmasına hazırlamıştır.

İngilterede Reform işini bizzat Kral idare etti. XIII. Hanrî'nin müsaadesiyle Katolik ve Kalvenizmin bir karşılığı olan Anglikan mezhebi ve kilisesi kurulmuş oldu. XIII. Hanrî'den sonra İngilterede de hayli din kavgaları oldu ise de L. Elizabeth zamanında Anglikanizmin resmi mezheb olarak kabul edildi. Bugün de İngilterenin resmi mezhebi Anglikanizmdir.

III. REFORMUN SONUCLARI:

Netice itibariyle reform yeni bir kilisenin kurulmasından ibaret kalmıştır. Reformun, bu yeni kilisenin talimleri haline...
gelmiş bulunan, getirdiği bazı yenilikler vardır. Bunları şöylele özetleyebiliriz:

1- Kitab-ı Mukaddesin Hristiyanlar için tek kaynak kabul edilmesi.

2- Her Hristiyanın Kitab-ı Mukaddesi okuma ve izah etme hakkına sahip olması.

3- Protestan kiliseler için umumi bir riyasetin bulunmaması ve her kilisenin müstakil idaresi.

4- Kilisenin günahları bağışlama hakkına sahip olmaması.

5- Kitab-ı Mukaddesin çeşitli dillere tercemesi ve ibadetin buna göre icra edilmesi.

6- Communion ayırında ekmek ve şarabın İsyanın eti ve kanı ile ilgisi bulunmadığı, bunun ancak bir hatradan ibaret olması,

7- Günahların itirafının zaruri olmadığı ve din adamları ile evlenmenin mübah sayılması.

8- Kilisede resim ve heykellerin bulunması

Bu çok araştırma, çeşitli bölgelere yayılmasına bakarak, Reform büyüklerinin başarılı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Fakat Reform başarısızlıkla neticelenmiştir. Onun tutumması ve yayılması uygun bir devreye rastlamamıştır.

Reform hareketi evvela bozulan kiliseyi iştek edememiş ve Papanın otoritesine gölgе düşürememiştir. Becerdiği şey yeni bir kilisenin kurulmuş olmasıdır.

Sonra Luther ve arkadaşları, reformu Hristiyanlık için değil, kilise için düşünmüşlerdir. Bu bakından Hristiyanlığa sonradan sokulan Teslis, İsyanın insanlarını günahları yüzünden canını, vermesi, bugünkü Kitab-ı Mukaddesin durumu ve İsa'nın İncilinin nerede olduğu gibi hususlar boşluka kalmıştır.

Bu duruma göre reform bozulan dini temsil eden bozuk kilsel şu da ishah edememiş ve başarısızlıkla neticelenmiştir.
I. Bölüm
Hz. İSÁ (a.s)

İsa (a.s) in anaşı olan Hz. Meryem, Beni İsrail'in ileri gelenlerinden "İmran" in kızıdır. Hz.Meryemin annesi de Beyt-i Mukaddeste vaktini ibadete geçiren temiz bir zatin kızıdır.


Hz. Zekeriyya, Meryemi hiç kimse ile temas ettirmiyordu. Fakat onun yanına girdiğinde hayrete düşürecek iyiyeceklerle karşılaşıyordu.


Allahın bu ihsanına Hz. Meryem memnun oldu.


Ona babasının kötüm bir adam, annesinin de iffetsiz bir kadın olmadığı ve kötüm bir iş yaptığını söyledi. Bunu üzerine Meryeme, bu ihami reddetmesi ve bunu kendisi değil de, çocuğu bırakması bildirdi.


İste hakkında şekt (ve ihilaf) etmekle oldukları Meryemoğlu İsa Hak kavince budur! (1)

Bazları bunu tasdik etti. Geri kalanlar ise bu bir sihirdir dediler.

Hz. İsa otuz yaşlarına yaklaştıncı Allah, Beni İsrail peygamber olarak gönderdi ve risaletini teyit için de birtakım mucizeler verdi. Kur'an-ı Kerim İsa (a.s) in peygamberliğini ve mucizelerini şöylele bayan etmiştir: "Onu İsrail oğullarına

(1) Meryem: 29 - 34.
peygamber gönderecek", (Onlara diyecek ki: "Hakikaten, ben size Rabbinizden bir ayet (mucize) getirdim. Hakikaten ben size çamurdan bir kuş biçiminde bir şey yapar, ona türürüm de Allahın izi ve derhal (canlı) bir kuş olur. (Yine) Allahın izniyle anadan doğma körü ve abrasi (Alaca hastalığına tutulan hastayı) iyi eder, ölülerle diriltirir. Evlerinize ne yiyecek, ne biriktiriıyor sanız size haber veririm. Elbette bunlarda sizin için, iman edicilirseniz, katını bir ibret vardır." (2)

İsansın bunların dışında kalan başıcını mucizesi Havarilerin isteği üzerine, Allahın izniyle gökten bir sofra indirmesidir.

Bilindiği gibi, bir peygamberin mucizesi zamanında yaygın olarak sey ne ise o neviden olur. Mesela Musa (a.s)ın mucizesi sihir, Hz.Muhammed (a.s)ın mucizesi Belagat, Hz. İsanın ise tıptur. Fakat İsa (a.s) zamanında up ilminin çok iceriği kimliği söyleniyor. Bu, ruhu inkar eden Beni İsraile karşı ruhun varlığı isbatır.

Allah, İsa (a.s)ın insanları tek ve bir benzeri olmayan Allaha ibadete ve yalnız onun önüne eğilmeye davet emretti. Fakat hiç kimse onun bu davetine kulak asmadı.

C. Hakkin kendisini yetiş için verdiği mucizeleri tek tek gösterdi. Gene de inanmadalar ve bunların birer sihir olduğunu iddia ettiler.


Yahudilerce Hz. İsa haça gerilerek katlı edilmişdir. Hristiyanlanlar: İsa (a.s)ın uluhiyet sifatı ile ebediyen olmediğine, tekrar gelip bütün insanları Hristiyan yapacağına inanırlar.

Hz. İsa (a.s)ın idamı, ref'i ve nuzulü ile ilgili İslam akidesinin özü ise şöyledir:


Müfessirler, Miraç hadisini delil kabul ederek, ref'in ruh ve bedenle olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hadiste Hz.İsânın yanyında Yahya (a.s) da vardır. Halbuki Hz. Yahya ve diğer peygamberler için böyle bir iddia yoktur (5)

Îbn-î Hazm, Kadi Ilyaz, Sadettin Razi gibi zevat, Kur'anda ve sahîh rivayetlerlerde Hz.İsânın bedenine ref'in dair sarah olmadiği görünüşünde birleştirmişlerdir (6).

(3) Nisa: 157- 158
(4) Al-i Imran: 55.
(5) Menar Tesiri: c.VI, s.20.
(6) Menar Tesiri, c. VI, s. 21: İslâm'a Yönelen Yüksel Hareketler. 162- 166.
İsa (a.s) in ruhu, eceli gelmediği için henüz kabzedilmemiş, ruhanı bir semaya ruhanı ref'edilmiştir. Miraç hadisine göre bu iktinci kat semadır. Bu duruma göre ayetin meali şöyle naklediliyor:

1- Seni ecelin gelinceye kadar koruyacağım, sana hiçbir zarar dokunmayacak, idam edilmekszin normal bir ölümle öleceksin, bundan sonra senin ruhunu yakmama, Melekillerin eğlenteği mahalle yükseleceğim.

2- Seni vefat ettiriceğim ve yükeltip yükseleceğim(7)

Ayette geçen "Teveffiy" canlı varlıklar, bilhassa insan için kullanıldığına "vefat ettirerek yani eceline yetişirdir ruhunu kabethmek" manasına ifade eder.

Teveffiy ile ref arasındaki "Vav" tertibe delalet etmediğinden burada nakteli bir takdim-tehir vardır ve ref önce, teveffiy sonrasıdır. Buradaki nükteler: Allah'ın, Hristiyanların Isaya İlahi bir kudret isnat etmeleri karşısında onun vefat edeceğini, dolaysıyla kendi İlahi hakimiyetini anlatmak istemesidir (8)

İsa (a.s) kıyameten önce nüzul edecektir. İslama göre vaziyesini ifa ettikten sonra, diğer insanlar gibi vefat edecek, Müslümanların namazını kılarkan defnedecikler ve kıyamette tekrar diriltilecektir.


Buhari ve Müslim Ebu Hürevre (r.a)den şu mealle bir hadis rivayet etmişlerdir: "Hayatım yedi (kudretin)de olan Allah'ı ye- min ederim ki, muhakkak Meryemoğlu İsa yakında aranız bir

hakim-i adil olarak (göktten yere) inecek, salibi kıracak, domu- zu öldürecek, cizyeye kaldırıracak, mal çokalacak, hatta kimse mal kabul etmez olacak." (9)

Ebu Hürevre bundan sonra isterseniz şu ayeti okuyunuz der:

"Ehl-i Kitaptan hiçbirı hariç olmamak üzere ölümünden ev- vel, And olsun ona (İsaya) mutlaka iman edecek, O da kıyamet gününü kendi aleyhine bir şahid olacaktır." (10)

Et-Tasrihdeki hadislerde, henüz yaşadığı, nüzulünden sonra İslama göre hükmedeceği, herkesin Müslüman olacağı, sonra vefat edeceği ve Müslümanların namazını kılarkan defnedecikleri kaydedilmektedir(11)

Şehristaniye göre Isa (a.s)ın peygamberlik süresi üç sene, üç ay, üç gündür (12).

(7) El-Mesihîyye, c. 23- 24; Hak Dini Kur'an Dili, c. II, s. 1111- 1115; Menar Tefsiri, c. VI, s. 20.
(8) Hak Dini Kur'an dili, c. II.s. 1112.
(9) S. Buhari Terc., c.VI, s. 658- 659 (1018), Müslim, c. I, s. 203- 204- 242 (15).
(10) Nisa: 159.
(11) Et-Tasrihi, c. 160- 165 (15) ve 246 (65).
(12) Al-i İman: 34- 37, 44; Meryem: 19, 21, 23,33; Enbiya: 91; Maide: 112- 115. 
II. Bölüm
KUR’ANDA İNCİL

İncil Isa (a.s) Allah tarafından gönderilen ilahi kitabın-adi-
dur. İncil Kur'anda diğer kitaplardan birlikte, bir iman esasi ol-
arak söylece kabul edilmektedir: "De ki; Allah'a iman ettik, bize
indirilen (Kur'an-ı Kerim)e, İbrahim'e, İsmail'e, Ishaka, Yaku-
ba da oğullarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere
Rablerinden verilenlere de inandık..."(1)

Maide suresinin 68. ve Tevbe suresinin 111. ayetlerinde İlla-
hisel kelim olmaları ve aynı esasları telkin etmeleri yönünden İnci-
l, Kur'an ve Tevrat'a aynı seviyede zikredilmişdir.

Ayrıca Hz. İsmail'ın İncilini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Keriminde
bir hidayet, bir nur, bir rahmet ve fenalıkları olanların için bir
nasihat (öğüt) kitabı olarak tavsif etmiştir. Şöyle ki: "Arkalar-
ından da (bu peygamberlerin) izlerine Meryem'ın İsa'yı-
Tevrat'ın bir tasdikcisi olarak- gönderdir. Ona da içinde bir hi-
dayet, bir nur bulunun İncili -ondan evvelki Tevrat'ın bir tas-
dikcisi ve saklananlar bir hidayet ve öğüt olmak üzere-
verdir (2) Allah teala İncili Hz.İsaya vahyettigini Kur'an-ı Keriminde
beyan etmiştir.

"Arkalarından da Meryemoğlu İsâyi gönderdir. Ona İncili
verdir." (3)

Meryem suresinin 30. ayeti de şöyledir:

"(İsa dile gelip dedi ki: Ben hakikat Allahın kuluyum. O ba-
naka kitap (İncil) verdi. Beni peygamber yaptır."

Allah teala İsaya öğrettiklerinden şöyle bahsediyor: "(Allah)
ona yazarını, hikmeti, Tevratı, İncili öğretecek." (4)

---

(1) Al-i İmran: 84
(2) Maide: 46; Al-i İmran: 3
(3) Hzadd: 27
(4) Al-i İmran: 48
3- O devirde yazılan kitaplar arasında hiçbiri Yunanca esere rastlanmamaktadır, hepsi İbranicedir.

4- Şayet Roma'nın tesiri olsa idi, İbrani diline Yunanca değil, latince kelimelerin girmesi gerekirdi. Hem o zaman Roma İmparatorluğu ikiye bölünmemiştir.

5- Yeni Ahidde orijinallığını muhafaza eden bazı terimler Yunanca değil, İbranicedir.

Bütün bunlar gösteriyor ki, Yeni Ahid'de meydana getiren kitaplar Hristiyanlığın Yunana nüfuzundan sonraki asırlarda yazılmış, fakat İsa ve şapkırlarına inanıldığı belirtti. Bu nevi kitaplar insana ne derece güven verebilir? Her türlü şüpheden uzak ve ilahi kelam olduğu hemen anlaşılan başka bir kitabin Allah'tan gelmesi elbette lazımdır.

B. İNCİLİN TAHRİFI:

Matta İncilinin bildirildiği göre Hz. İsa, Musa (a.s)ın şeriatını yükteyce değil, yapmaya tamam etmeye geldiğini beyan etmiştir. (5)


Hristiyanlığın temeli sayıulan Teslis ile ilgili yegane ayet söyleydi: "Cünkük gökte şehadet edenler üçtür: Baba, keline ve Ruh'ul-Kudus ve bu üç birdir ve yerde şehadet edenler üçtur. Ruh ve su ve kan ve bu bir de mutabikts." (6)

(1881) de basılan tashihli nüshadan birinci kısım çıkarılmış ve bugünkü yeni baskılarla bu yoktur.

Bu misal bize, Hristiyanlığın kutsal kitabı üzerinde tahrifleri yapıldığını ve bu tahriflerin devam ettiği göstermektedir.


Yeni Ahid'in ahlak kuralları ile ilgili olarak Yuhanna ve Matta İncilerinden tipik iki örnek bu konuda fikir vermeye kafı gelecektir.

"Üçüncü gün Galilene'nin Kana şehrinde düğün olduğu. İsansın anası da orada idi. İsa ile şapkırları de düğüne çağrıldı ve şarap ekşilince, İsansın anası ona dedi: Şarapları yok, İsa ona dedi: Kudin benden sana ne? Saati daha gelmedi." (7)

Ve biri İsaya dedi: "İste anan ve kardeşlerin seninle söylemek isteyerek dolar adarılır. Fakat İsa cevap verip kendi- sine söyleyene dedi: "Benim annam kimdir ve kardeşlerin kim- lerdir?" (8)

Yuhanna ve Mattanın naklettikleri bu cümlelere göre İsansın, annesine karşı pek saygısı yoktur. İkvel dinlerde ve en hassas in- saularda bile ehimmeytele el alınan anne sevgisi ve ona gösterecek hürmet ve nezaket İsa da mevcut değildir. Böyle bir insan nasıl peygamber olabilir?

Acaba İncil yazarları böyle çinkir bir insan için neden İsa (a.s) seçtı? Daha doğrusu, bir peygamber için böyle ahlak
dişi örnekler veren bir kitap Allah kelamı olabilir mi?

Halbuki Kur'an-ı Kerim, Meryem suresinde İsa (a.s)ın annesine karşı çok hürmetkar olduğunu söylece beyan buyurmuştur:

"... (Rabbim) beni annemde hürmetkar kıldı, beni bir zorba, bir bedbaht olarak yaratmadı... " (9)

Verilen bu kısa bilgilerden sonra netice olarak diyebiliriz ki, Hz. İsa (a.s)'ın konuştığı dille olmayan onun müdafaa ettiği fikirlerle zıt görüşler ileri süren, içinde çelişkiler bulunan ve insanlar ahlak kurallarına uymayan telkinlerde bulunan bir kitap, Kur'anın temsil ettiği yüce zihniyette asla başımsız.

Kur'an ve onun önünde eğilen Müslümanlar,bugünkü Yeni Ahid mecmuusunun haklı olarak ilahi bir kitap kabul etmeler. İslam aleminin başına bastığı İncil, İsa (a.s)sa Allah tarafından inzalByUrlan ve ilk şeklini muhabaza etmiş bulunan Kur'anın habere verdiği ilahi kitaptır.


III. Bölüm
MÜSLÜMANLARA GöRE DİGER ÖZELLİKLER

Bundan önce gördüklerimizin dışında Hristiyanlığı Müslümanlar şu esas özellikleri ile de tanırlar.

1. Müslümanlar, tahrif edilmiş, Hristiyanlığın mutlak Tevhid dini olduğuna ve her şeyi yoktan vareden ve tek olan Allah tealayı itiraf ettiği ayrıca Hz.İsänın Allahın Resulü ve kulu olduğunu kabul ve ilan ettiği inanırlar.

İslamin ve bu inançları Kur'an-ı Kerimin şu ayetlerine dayanır:

a) "... Ey İsrailoğulları benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allaha kulluk edin..." (1)

b) Allah hakikaten üçün (uç tanrının) biridir" diyenler ve olsun kafir olmuşur. Halbuki bir tek Tanrıda başka hiçbir tanı yoktur. Eğer diyegeldikleri (bu sözdən) vageçmezerle içlerinde de kafir kalanlarına her halde pek acıklı bir azab dokunacaktır (2)

c) "Sen emrettinse ben onlara bundan başkasını söylemedim (dediğim hep şu idi:) Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allaha kulluk edin. Ben icherinde bulunduğum müdütçe üzüzerinde bir kontrolcu idim. Fakat vakti sen beni içlerinden aldın, üstlerinde nigeban yalnız sen kaldın. (Zaten) sen (her zaman) her şeye hakkıla şahıtsin." (3)

Markos İncili (12:28-32) de Allahın üç değil bir olduğunu beyan etmiş bulunuyor.

Bilindiği gibi bugünkii Hristiyanlıkta esas prensip "Teslis"
akidesidir. Bu inanca göre Baba- Oğul ve Kutsal Ruh ülsolesinde tezahür eden bir Allah vardır.


Bu inanca Hristiyanlıkta sonradan sokulmuştur. Eski dinlerin bazlarınınca bu inancın önkerkelerini buluyoruz. Hind dilindeki Brahma, Vişnu Şiva; Mısır dilindeki Oziris, İzis, Horus; Ön Asya dillerindeki Sin, Şamaş, İsrar uclerleri ile Eski İran dillerindeki Hürmüz- Ehrmen ikili Hristiyanlıktaki Teslis akidesinin temelini teşkil etmiştir.

Sonra İzisin kuçakında oğlu Horus, Tanrı İştan öldürülen oğlu Temmuz, Totonlardaki Tanrı Balder ve Bhagavat-Gita'da yer alan Krişna eşsanesi, oğul tanrı olan Isanın daha önceki önkerkeleridir.

Halbuki Hz. İsa (as)ın telkin ettiği Allah birbirdir, eşi ve benzeri yoktur. O ne doğmuştur, ne doğmuştur.

Ayn fikri (325) de Ariyos da mukafat etmiştir. Bu görüş Romada (381) sensine kadar benimsenmişse de sonradan söndürtülmuştur.

2. Müslümanlar Hz. İsanın yalnız İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildiğine, yani peygamberliğinin hususu olduğuna inanırlar.

Al-İmran, ayet 8- 49)da şöyle bulurulmaktadır:

"(Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevratı, İncili öğretecek. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak göndererek..."

"Allah beni, hastalar sıfa bulsun, gına haklarla doğrulan diye İsrail ailesi üzerine Peygamber yapmışa da, ben Allahın kılıyorum.." (4)


Meryeyoğlu İsa bir zaman (şöyle) demiştir: "Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden evvelki Tevratı taksik eder; benden sonra gelecek bir peygamber di - ki adı Ahmeddir- müjdeleyici olarak (geldi). Fakat o, kendilerine açık açık deliller getirince, buapaşik bir büyüdür dediler." (5)

Kur'annı bu ayetinden sonra ikinci delil olarak Yuhanna İncilindeki şehadetleri zikredebiliriz.

"Bununla beraber ben size hakikat söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem, tesellici gelemez." (6)

Buradaki Tesellici (Paraklitin) tercemesidir ki, bu peygamber efendimizdir.

"Size söylenecek daha çok şeylerim var, fakat şimdi dayanamazsınız, fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterir..." (7)


Hz. Hatice (r.a) amcazadesi "Varaka b. Nevfel"e Resül-i Ekreme ilk vahiy geldiği vakit durumunu anlamsa Varaka aynen şöyle söylemiştir; "Ya Hatice, Muhammed her halde İnci,de İsanın müjdelediği Peygamber olsa gerekir. Ben onda o

Barnaba İncilinde ise daha açık müjdelar vardır. 220. fasın sonunda gelecek Peygamberin adını “Muhammed” olduğu yazılı bulunmaktadır.


Kur’anın dışında buna en büyük delilimiz Hristiyan dünyası-gında gizli tutulan Barnabas İncilidır.

Kılıçerlerçe meşru kabul edilen dört İncilin yazarlarından hiçbiri Hz. İsaiyi tanımamışlar ve onunla yüz yüze gelmemişlerdir. İsa (a.s.)ın konusuğu dil Aramice olduğu halde İnciller Yunanca yazmış olup milli dört ve başını yüz yüzlarda ortaya çıkmıştır. Buna mukabil Barnabas İncinin Havarilerindendir. Peygamberliği süresince onun yanından hiçbir ayrılanı ve ondan alındığı mesajları bizzat tesbit etmiştir. Barnabas İnci (325) Iznik Konülü’ne kadar İskenderiye kilselerince Kanonik (doğru) bir İnci olarak kabul edilmiştir. (366) yılında papa olan Demasus, daha sonra da piskopos Gelasus tarafından Apokrif (halktan gizlenen) İnciler arasında alınarak okunması yasaklanmıştır.


Barnabas İncili İngilizce, Almanca ve Arapça ya terceme edilmiştir.

Son Pakistan baskısı kongre kültüphanesinden elde edilen nüshadan yapılmıştır (8)

Havari Barnabasın İsadın bizzat alarak yazdığı İcili gezden geçirildiği zaman onun, Tevratla Kur’an arasında ilahi bir köprü vazifesi gördüğünü anlıyoruz. Şöyle ki;

1- Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur, doğurmamış ve doğu-rulmamıştır.

2- İsa Allahın kulu ve resuludur.

3- Hz. İsa Çarmıha gelmemiştir. Allah onu himayesi altında almıştır; tekrar dünyada dönecekтир.

4- Hz. İsa Allahın oğlu değil, Meryemin oğlundur.

5- İsa yalnız Beni Israile peygamber göndermiştir.

6- İsadın sonra gelecek Peygamberin adı Muhammeddir.

7- İnsangunakan doğru. Onun günahkarlığı sonraki amelle-rine bağlıdır.

8- Hiç kimse günahları bağışlanyaya yetkili değildir. Bu Allah-ha mahsus bir yetkidir.

9- Ekmek ve Şarabın İsının kanı ve bedeni ile ilgiyi yoktur.

10- Bütün peygamberler masumdur ve Allah onlara kitapları vermiştir.

11- Bir hesap günü vardır. Bu hesap ta İsa yalnız şahittir.

(8) Barnabas İncili, K.B.Y.Bırılgı İst. neşri, S.47-54
IV. Bölüm

HIRSTIYANLIKTA MISYONERLIK FAALIYETLERİ

Hristiyanlar, silah kuvveti ile dinlerini yayamıyacaklarını ve İslam ortadan kaldırılabacaklarını anlayıncaya(method)değiştirildiler. Vaaz, nasihat, kitap, risale, okul ve hastahane gibi yeni metodlara başvurular.


Tarih teknerründen ibarettr. Ne hazırlık, ne gerçekle son Hristiyan ülkeler, ekonomik, siyasi ve askeri güçleri sayesinde

İslamiyetin doğuşu ile aldıkları ilk tavır dönümşülerdir. Ancak, ilan edilen savaş dolaylı ve maskelidir. Daha üzücü olan ise bazı Müslüman ülkelerin, Müslümanlara karşı yapılan bu savaşlarla, küçük hesaplarla, çanak tutmalardır.

I. TARIHÇESİ:

Hristiyan misyonerlerinin hareket noktası Hz. İsanın şu telkinidir.

"Gidin ve yerinize her yaratağa İnci telki edin."

Bu emir, Hristiyanlarda Yahudilerden sonra ikinci bir Arz-ı Meud (vadedilmiş kursal toprak) idealini doğurmuştur. Bunun neticesi olarak (1662)de Vatikanda bir (Propaganda Bakanlığı) kurulmuştur. Bu bakanlık Pariste (Dış Misyonlar Papaz Okulu)nu açmış, daha sonra buna yenilere eklemiştir. I. Cihan Harbinden sonra (1917 de) Katolik misyoner teşkilatı, faaliyetini bütün dünyaya yönlendirmiştir.


İlk önce İran üzerinde tesir icra eden misyoner teşkilatı, daha sonra faaliyetini Mısır ve Habeşistan üzerine yönlendİtİ.


Daha sonra Hristiyan Genç Erkekler Cemiyeti (Y.M.C.A) ile Hristiyan Genç Kadınlar Cemiyeti (Y.W.C.A) kuruldu.

Türkiye ile ilgili faaliyet (1854) yıllarında baş gösterdi. Türkiye için şu hususlar taviyye edildi:

1- Türk ve Ermeni dilinde kitap neşretmek için teberruda bulunmak,
2- Misyoner okullarına yardım bulunmak,
3- Protestan Kiliseler kurmak.

Bir süre sonra Ermeniler vasıtasıyla Türkiyeye nüfuz etmek için "Cenubi Asya Misyonlarının Yardımcı Cemiyeti" kuruldu. Buna bağlı olarak bazı kiliseler ibya edildi ve Bursada, Kız-Erkek olmak üzere iki misyoner okulu açıldı. İstanbul'da Riza Paşa Yokuşunda kurulan Bible House (İncil Evi), Türkiye'deki misyoner faaliyetlerinin karargahı oldu.

İslam aleminin merkezi kabul edilen Türkiye, önem srasına göre, üç faaliyet sahasına ayrılmıştır.

1- Batı Türkiye (İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Merzifon, Sivas ve Kayseri)
2- Merkezi Türkiye (Antep ve K. Maraş)
3- Doğu Türkiye (Van, Erzincan, Mardin, Bitlis ve Harput)

Osmanlı Devleti misyonerlere ait bazı müesseseleri kapatıyordu. Bunun üzerine Amerika hükümeti Kayseri, Tar-
da. Kulak dolgunluğu ile Türkçeye öğrendim. Evimizin önünde toplanan çocuklarla top oynamaya başladım. Bir sene sonra çocukları elebasiyım. Mektepe hoca efendi de teveccüh gostermeye başladı. Derslerimde ileri gittim...


Türkiye'de yetiştirilen misyoner Mr. Jon'un anlatıkları çok muhîmdir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere bir misyoner, çağırsaça memlekten diliini, dinini, örf ve adetini bütün incelikleri ile öğreniyor ve yaşiyor. Hatta birçok kimsenin elde edemediği seviciye yükseliyor ve hayal edemediği makamları işgal edebiliyor.

Hristiyanlığın protestan kanadı ile benzerlikler gösteren Bektaşlık gibi bazı tarihatların da misyonerler için bir eğitim yeri olduğunu gerçekçi araştırma ortaya çıkıyor.

III. MISYONERLERİN ÇALIŞMA METOJLARI:

Misyonerler çeşitli metodolarla çalışırlar. Çok defa gezil ve dolaylı bir metod uygularlar. Bunların faaliyetlerinde dinilş sira rayai almayıbılır. Hedefle dini telkin olduğu için sosyal ve ilmi faaliyet sahalarına yayılmışlardır. Misyonerlerin kullanıkları metodları üç ana grupta toplamak mümkündür:

1. Dini Teşkilat:

Kitat-ı Mukaddes, dini kitap ve broşürler yapılır; dini telkinler yapmak; barış gönülileri kılında insanlık gösterileri ile Hristiyanlığı sevdirmek... gibi faaliyetlerdir.

2. Mektep ve Müesseseler:

Bu müesseseler, bulundukları memleketin çocuklarını Hristiyanlaştırarak, hiçbir değişte, milli ve dini karakterlerini bozmak gayesile açılmasılardır. Bu hedefe ulaşmak için de okulların bünyesinde kütüphaneler, ibadet yerleri, spor ve müzik salonları ile pansiyonlar tesis etmişlardır. Her türlü dini telkin yapılır, maddi ve manevi yarım ihmal edilmeyez.

3. Maskeli Teşkilat:

Bu teşkilat, faaliyet gösterdikleri miletin kıyafetini, örf ve adeti, dinini ve dilini kabullenir görüşerek bu perdenin arkasında çalışır.

Gayeleri milleti aldatmak, milli ve siyasi tefrikaya düşürmek, halkın her türlü ilerlemeye karşı kayıtsız kılın, dolaylısiyle geri kalınmuş halde bırakmaktır.

Bu maskeli faaliyete birkaç örnek verelim:

(1877)de İngiliz Avam Kamarsında Liberal Parti lideri Lord Gladston Kur'anı göstererek: "Bu kitap yeryüzünde kaldıca, bu batak katliamları gibi vaşvetlerde yeryüzünden eksik olmaz." diyordu.

Halbuki bu katliamlar misyonerlerin tertibi idi.

Loyd Georg ise Türklerin Avrupada atılması ve Ayasofyanın tekrar kilise yapmasını ilan ve tavsıye diyeordu.

Loyd Georg bu konuşmayı yaptıgı zaman Avrupa'da Osmanlı vardı. Simdi Avrupada çeşitli etnik kökenli müslümanlar bulunmaktadır. O zaman batıda Türk kelimesi Müslüman kar-

4. Diğer Yollar:

James E. Dittes, (Hristiyan Misyonu ve Türk İslamiği) adlı eserinde propaganda metodunda şu şekilleri teklif etmiştir.

a- Hristiyan tebliğini hakla doğrudan doğruya bildirmek,

b- Kendini davaya vafmetmek,

c- Çalışmanın asında dini olduğunu sezdirmekem,

d- Vahrin derinliği üzerinde durmak, Teslisi asla münakaşa etmemek ve İncili Ko'ranla karşılaştırmak.

e- Türk kültüründe önemli değişiklikler yapmak ve Türklerin, Hristiyanlığı iyice sevdir dikten sonra dini telkinde bulunmak.

Kültür yolu ile yapılan faaliyetler her zaman ümit verici olmaz.

Enine boyuna düşündeden yeni bir sistem kabul eden kimselede, eski inançlar tamamen yok olmayacaktır, eski yeni arasında bir çatışma ve huvarализm meydana gelir. Böylece, ne Müslüman ne de Hristiyan, fakat hayatından bitmiş ve huvaralı bir bezginler zümresi türer. Osmanlı devleti bu tip din değiştiricilerden çok zarar görmüşür.

f- Faaliyetleri kolaylaştırılmak için din adami kılğuna girmek. Büyük harpte bu tip din adamları, çok zararlı faaliyetler göstermişlerdir.

g- İslama doğrudan hüküm etmemek, gizli çalısmalarla temelini sarsmak

k- Faaliyetlerde harb, hastalık ve ölüm gibi çok hassas ve sıkmıtı anları seçmek.

Anlaşılacağı üzere, James E. Dittes’in tekliflerinin büyük bir kısımı İslam alemini ve Müslümanları için ileri sürülmiştir.

IV. MISYONERLERİN TÜRKİYEDEKİ FAALİYET
SAHALARI:

1. Okullar


2. Hristiyan Genç Erkekler Birliği:

Bu teşekkül, bilhassa büyük harpette bol para harcayarak general Hristiyanlaştırma faaliyetleri göstermiştir.

3. Hastaneler:


4. Patrikhane:

Ortodoks alemimizde idare merkezi olan İstanbul Fener Patrikhanesinin esas gaye ve hedefi eski Bizans ve Hristiyanlığı diri hâle ettirilmektir.

Patrikhanesin bu gaye hizmet eden okul ve teşekkülere büyük destek sağladığı bilinmektedir.

Bu teşekkülün her türlü faaliyetlerinin, millitımizin milli ve dini helakine yönelik olduğu tarihi bir gerçekettir.

Unutulmamak lazımdır ki, İstanbul Fener Patrikhanesi Doğu kiliseinin tek temsilcisi, Ortodoks dininin ruhani lideri değildir. İleri ülkeler arasında kurulan dini etniklerin tam ortasında Patrikhane bulunmaktadır. Lâzıma belirlenen statüstrconvayıgen Fener Patrikhanesi Patrik seçimindeki uluslararası kuruluşla şairiyle arkadaşa geçen tapak ve statü doğrultusuna taşmıştır.


Bu misyoner okullarında okuyan millet çocukları Hristiyan olmamışlar ama, Müslümanlık ve Türkçülüklerin unutulmaları, ruhları ve ideallerini kaybetme eğiliminde.

Bunun tek çaresi, milletine inanmış ve manevi değerlerine bağlı öğretenin orduyunun yetiştirilmesidir. Aksı takdirde, Haçlı zihniyetinin işgaline ve tesiri altında yaşamaya mahkum ve mecburuz.


Merkezi Amerikada bulunan Moon tarikatının da aynı bölgede bir şube açtığı ve çalışmaya başladığı bilinmektedir.

V. YEHOVA ŞAHİTLERİ:

Günümüzde kesif bir propaganda faaliyeti içinde bulunan Yehova Şahitleri adlı Hristiyan Misyoner teşkilatından ayrıca söz etmek genelki, hatta zaturu hale gelmiştir.

Yehova, Yahudi milletinin milli ilahıdır. "Yehova Şahitleri" ise müstakil bir din olmayıp, Hristiyanlık içinde doğmuş reformist ve karnın bir mektebî tarihtarlar yeriyle ise imişdir. Kursal kişaplar, İskâ ve Yeni Ahidi (Tevratı İncili) içine alan Kitab-ı Mukaddes mecmuusudur.

İslamın çevresinde Tek tanrıdan bahsederek Teslis akidesini


Onlara göre Ahiret yoktur. Cennet dünyası İsansın kırallığı altında yaşamanıktan ibarettir. Ölüler tekrar dirilmeleri.

Sünnet olmayı, domuz eti yemeyi ve cumartesi isterahlânetini benimsenezler.


A. İleri sürdükleri fıkir ve görüslü:

Yehova Şahitlerinin yayımaya çalışıkları fikirleri şöylele sıralayabiliriz:


2- Milletlerin hürriyet sembolü olan bayrağa saygı puta ta-pıcılıktır.

3- Milli marşlar lüzumsuzdur.

4- Milli şiir youtur, her türlü savunma tedbiri ve harp sana-yi vursızdır.

5- Yehova Şahidi olan bir yabancı kardeştir. Yehova Şahidi olmayan herkes yabancıdır.

6- Kan verme, serum ve aşı, organ nakli gibi sihhi ve tibbi tedbirler yasaktır.

7- Yehovannın Teokratik düzeni tek devlet şeklindedir. Milletler, hükümetleri ve hudutlar lüzumsuzdur.

8- Kıyamet yakındır. Bu teşekkülün kıyametle ilgili daha önce verdiği tarih çıkmamıştır.

Bu vasiyleri ile Yeovacalar, dinin kısvesi altında faaliyet gösteren ve dünyânın kendi lehelerine değiştirmek isteyen bölücü bir teşekkül vardır.

B. Propaganda metodları:

Yehova Şahitlerinin kendilerine has propaganda ve telkin metodları vardır. Bu metodlar bir kısmı da psikolojik esasla-rğı göre testib edilmistir. Başlıcaları şunlardır:

1- Dünyadaki tabii ve suni afetlerden bahsederek, manevi bir buhran meydana getirmek, insanlara umitsizlik ve bezginlik telkin etmek.

2- Çok kötü ve yakının felaketlerden bahsederek, Yeovact olmayan kimseleri korku ve baskı altında tutmak.

3- Kadını-erkekli toplantılar yapmak suretiyle meydana gelen hissi ve manevi atmosferden istifade etmek.

4- Başka dinleri kötuleyip, kutsal kitapın zaafını tevıl ederek düşünsesiz ve şuursuz, ezberci ve körü körüne bağılı bir nesil ortaya koymak.

5- Seyahatler ve toplantılar tertip ederek dini telkinde bulunmak.

6- Yehova Şahidi kadın ve erkekleri evlendirmek.

7- İş bulmak ve maddi inançlar hazırlamak.

8- İman yönü zayıf, iyi eğitilmemiş genç kuruluşlara maddi
sikinti içinde bulunan halkın kimselere tek kurtuluş yolunun Yehovacılık olduğunu telkin etmek.


Yehova Şahitlerinin kitle iletişim araçlarını kullanarak, görevlerinin İslam inançlarına uygun olduğu dair beyanları takip etmek ve ahlakierleri olarak yönetmektedir. Bazı Müslümanların bunlara karşı çıkması Yehovacılığın doğruluğunu değil, bizim insanımıza ve din kültüründen habersiz olduğunu gösterir.

Türkiye'deki faaliyetlerini mühim bir kavram ile meşrulaştırarak bulunan Yehova Şahitlerinin kendilerine mahsus mabedi yoktur. Mabed derdileri şey toplantı salonlardır.

Dünyanın dini kaynakları, karşı olduklarını iki süreçleri, Yahudi ve Hristiyanlık kitap ve peygamberleridir. Bu nedenle bunlar hakkında kullanlan "Hristiyan Yahudilik" ismi son derece uygun düşmektedir.

Bu teşkilat, dünya çapındaki hızlı faaliyetlerini büyük mali destekler sayesinde yürütülebilmektedir. Maddede mahküm edilmiş dünyada hissetilen ve kılıç olarak parçalan daha cazip ne olabilir? Akl ve iradesini mefsune etmiş halkın his hayatından başkaları bir işe değil olmasa ise hiçbir düşünülemez.

C. Mali kaynaklar:

Yehova Şahitlerinin mali kaynakları son derece geniş ve maniştir. Bu kaynakları şöylece sıralayabiliriz:

1- Dünya devletlerini hedef almış gizli teşkilatlar,

2- Yahudi teşkilatları,

3- Milletlerarası komünist ve sosyalist teşkilatlar,

4- Din ve İslam düşmanlarının bağışları,

5- İslamiyekite isteyen Hristiyan misyoner teşkilatları,

6- Reformcu Hristiyan zenginlerinin bağışları,

7- Yunan ve Ermeni zenginlerinin bağışları,

8- Türk devletini ykmak hevesine kapılmış dış teşkilatların yardımları.

D. Türkiye'deki destekleri:

Memleketimizde bu rahatlık ve cüretleri, bir davayı ideal olarak ortaya konulmasından ibaret değildir. Perde arkasında büyük güçler vardır. Bu güçler ve bu davayı Türkiye'de yönteten teşkilatlar şunlardır:

1- Amerikan Hristiyan Yehovacılıarı,

2- Yunanlılar ve Rumlar,

3- Ermeniler,

4- İtalyan Hristiyan Yehovacılıarı,

5- Dış ülke yahudileri,

6- Beynelmilel komünist ve sosyalist teşkilatlar,

7- Diğer misyoner teşkilatlar,

8- Türkiye'yi iç bunalma itmek isteyen ard niyetli vatan ve millet düşmanları.

E. Misyonerlerle münasebetleri:

Yehova Şahitlerinin misyoner teşkilatları ile sıkı münasebetleri vardır. İstanbul'daki Bible House, Kitab-ı Mukaddes Şir- keti, Okul ve Hastanelerle münasebet halindedirler.
VI. MISYONER FAALİYETLERİNE KARŞI ALINACAK TEBDIRLER:


Bu itibarla, daha kuvvetli bir silahla mücadele imkanı çok azalmıştır. Misyoner faaliyetlerine ve dini teliklerine maruz kalan Müslümanların, bu teşkilatın tesir şahasının dışında tutulabilmesi için, kökli bir dini ve milli eğitim şarttır. Buna karşılık alan tebdirler, vaaz ve nasihatın ötesine geçmemiştir. Çünkü tebdirler için şu hususların tahakkuku zoruridir:

1- Kaliteli ve kültürlü din adami yetiştirmek,
2- Dinimiz, nişfat zaafından kurtarmak, genç nesli din ve milli terbiye ile yetiştirilmek.
3- Başı kültürünün Hristiyanlığa dayandığı ve onun neticesi olduğu anıç ve telkin yanıldığını bilmek ve bildirmek.
4- Başı hayranlığın hiçbir haklı sebebe dayanmadığını halka anlatmak.
5- Hayatımıza hakim olmuş, Hristiyanı inanış ve yaşamının sürdürülüğünü kesin olarak açıklamak.

6- Türk milli ve dini kültürünü genç nesle öğretecek, insanımıza vatan-millet sevgisi ve manevi değerlerimizle beslemek.

7- Kanuni tekbirle almak.

8- Misyonerlerin temelsiz telkinlerini ilmi yanalara açaı çıkarmak.

9- Radyo ve Televizyonla halkı aydınlatmak (1)

10- Dini konuşmalara halkı uyarmak.

11- Basın yolun hali halkı şurlandırma.

12- Milli Eğitim yolun ile çocuklarınıza milli, ahıaki ve dini öğretem ve eğitme vermek.

Bu tekbirle daha birçokları eklenibildir. Asında, Avrupayi kararanlık kurtaran, Endülüs ve Sicilya yolu ile Batıya geçerek, bugünkü Avrupa medeniyetinin temelini teşkil eden Rönesansı hazırlamış bulunan İslam dininin ve Müslümanların Hristiyanlıktan öğrenecekleri hiç bir şey yoktur.


Misyoner teşkilatlarının bazı yayın organlarına verilen ücretsiz kutsal kitap kampanyalarını yine hiç bir teşkil almamaktadır.

Öte yandan çeşitli isimler altında misyonerler ülkenizin her köşesinde cirit atılmaktır.

Komünun sorumlulu ıs, Fundementalizm ve Radikal dincilik ifhamı, şeriat korkusu ve Laiklik endişesi ile, farkında olmadan bu faaliyetleri zemin hazırlamaktadır. Hâlâ bir üçle, yarının teşlim edeceği gençleri bu kadar ihan etmemiştır. Devlet, vatandaşlasına kendi dinini doğru bir şekilde öğretecek ve kendi değerlerini yabancı eklere karşı mutlaka korumaklardır. Bu, ayn zamanda devletin görevidir. Akıb takdirde, genç-yeşişkin, insanımıza nasıl kimlik kazandıracağını?

"Dinde zorlama ydayor.." ve "Sizin dininiz size, benim dinim bana" kalesi ve temel presi ile İslam, herkesi kendi inanışında hür ve serbest bırakılmıştır.

Güstav Le Bon:

"Kur'an, insanlara kendini zorla kabul etirmeye vebalenden tamamiyle uzak ve arınmıştır. Kur'an, ancak kanaat ve inanç yolu ile dünyaya yayılmiştir..." derken bu hakikati ifade etmiştir.

Rönasıyla büyük bir darbe indirilen kilise, bir taraftan bu tahrıbatı az zarara kapatma çabası göstermiş; diğer taraftan malî ve siyasi güçe dayalı bir organizasyonla, başka inançların bulunduğu ülkelere karargah kurmuştur. Fakat arzu ettiği manevi bağı tesis edememiştir. Şu bir hakikatır ki, milletler, dinlerini ve manevi değerlerini pek kolay terk etmiyorlar.

Misyonerler, sahip oldukları malî ve siyasi gücü, Allahhiz ideolojileriyle mücadele yere, çaresiz ve zavallı insanlara yönelmekle dünyada çok gülen durumda dışlanmışlardır.

Yabancı inançlar tahrıp edemeyen ve Hristiyanlıktan inanılgı bir şey de verememis olan misyonerler, bunun tutumları ile Allahhiz İdeolojileri hizmet etmiştir.

Kendilerinin inan, ahıak ve uygarlığa daha çok ihtiyaçları bulunan Hristiyan din adamlarının, başkalarının inançları ile ugraşmaları cidden acıdır.

Raymond Rouge'un, Allahhiz ideolojileri karşısında Hristiyan aleminin, İslamiyet ve Kur'an sañında birleşmelerinin zorunlu olduğunu ileri sürmesi ne kadar doğru ve isabetli bir görüştır.

Ancak, misyonerlerin memleketimizin için çok tehlîkeli faaliyet ve icraatlarını gözden uzak tutmamakdadır.

Filistin ve Kıbrıs'ta olduğu gibi, bugün Batı ve Güney Anadolu'da bir kism arazinin Kiliseye tapulandığından
kimsenin haberini yoktur, diyebilir miyiz? Aslında, memleketimiz için büyük bir gelir kaynağı olan Turizm, suursuzluğumuz yüzünden, Hristiyanlıklehine bir takım açı hâkikatları gizlenmiş bulunmaktadır.

Hristiyanların Kabesi sayılan Meyem Anaevinin civarı ile Kuyadı körfezine hakim teşebbülerin misyoner din adamlarının eline geçtiği Türkistanın hâlâ değiliz. Turizm sektörünün içinde bu bölgede kurulmaya çalışan Hristiyan kültür faaliyetinin memleketimiz için netere malolacağı kime tarafından hesap edilmemiştir.

Bu toprakları, aynı metodlarla manen fethettiğimiz düşünülüce olursa, meselenin ciddiyeti kendiliğinden ortaya çıkar.


VII. BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE MÜSLÜMAN

EHL-I KİTAP DIYALOĞU

Bilindiği gibi Yahudi ve Hristiyanlar kitabımız Kuranda-Ehl-i Kitap adı ile anılır. Allah Teala kitabında Ehl-i Kitabi

- Alem-i İslam ve İngiliz Misyoner, Ahmed Hamdi, İst., 1124, ilgili bölümleri. 
- Misyonerlik Karişında Türkiye, Samih Ayverdi, İst. 1969, s.9-30 
- Meydan Lurus, c. VIII.s.,842-843. 
- İzhar'ti-Hak Tercemesi, ilgili bölümleri.

peygamber efendimizin dilinden bir kelime (Allaha inancınız) etrafında birleşmeye çağrımızdır. Onlara bütün insanların kendi inançları etrafında toplamak için teşkilatlanmalar ve hedeflerine ulaşmak için de insanlara tebelle olmuştur. Misyonerlik faaliyetleri ile de bu düşüncelerini fiile geçirmiştirler.


Peygamber efendimizin günümüze kadar müslümanların Ehl-i Kitap ile yaptığı her türlü macadele, çekilen kilica karşı zorunlu bir savunmadan ibaret kalmıştır.

Nitekim müslümanlar hakim oldukları ülkelerde Hak ve Adaletten ayrılması, müslüman olmayan halkın mal ve can güvencini korumalarıdır, kültür ve geleneklerine, dillerine ve dinlerine son derece saygı duymalarıdır.

Müslüman Ehl-i Kitap diyaloğunun tarihi seyri içinde incelenen her insafi kişi bu gerçekler açık bir şekilde görme imkanına sahip olabilir.

Misyonerlik faaliyetleri ile ilgili kısımın sonuna eklenen bölümde devirlerle göre, bu gerçekleri dile getirmek istedik.

İnsan Hayatının hiç saygıları, insan şeref ve hayasıyetinin ayaklar altında çığnemidi, Namus ve iffetin pazara çıktığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, zulmün ve vur-


Sosyal yapı bozuk, kaba kuvvetin ve zorbaların hakim olduğu bu toplumun belirli bir kültürünün, tarihe geçmiş bir sa- nat ve medeniyetinin olmamasını söyleyemeyiz. Fakat bunlar bir toplumun ayak durmasına ve devamını temin eden unsurlar olamaz. Bu itibarla müstakbel bir ilkab şart olmuştur ki, bu kainatın ezeli ve ebedi kanunu İslamlardır.

İslamın semavi dinler (Ehl-i Kitap) ile münasebetlerini, peygamberlikten önce de olsa, peygamber efendimizden ayıramayız. Bu konuda İslam Davet tarihini beklemek, konuya temel teşkil eden bazı önemli halkaları atlamak demektir. Dar

Ne hazırıldı ki, bu olayın durum asır sonra bugün, Necaşinin nestli, müslüman Erirtey, vicdan hürriyeti bir tarafa, hayat hakkı dahı tanımamaktadır.

(1) Benu Kaynuka
(2) Benü Nadır
(3) Benu Kurayza, kabileleri idi.

Peygamber (s.a.v.) efendimiz Mekke muhacirlerini yerleştirdiğini emniyet tadbirlerini aldikten sonra yahudileri de İslam'a davet etmeyi başladı. Yahudilerle yapılan Vatandaşlık anlaşmasının ana maddelerini üç bölümde özetleyebiliriz.

(1) Herkes dininde serbesttir.
(2) Müşterek savunma esastır.
(3) Anlaşmazlık halinde Rasülü Ekrem hakemdir.

Yahudilerin bir kısmı ilk teblige İslam'ı kabul ettiler. Bir kısmı zihrenin müslüman göründüler. (Bunlar müdafıklar) Bir kısmı daveti alaya alıp savaşı başlattılar.


(1) Müslüman olanlar affedildi.
(2) Olmayanlar hicrete mecbur edildiler. (Bunların bir kısmı Haybere, bir kısmı da Filistine göc ettiler)
(3) Şehir hazinesi (KENZ)'in Haybere nakline ve alacaklarının tahsiline izin verildi.
(4) Araplardaki bir adete göre evlat edinilen ve yahudi dine göre yetiştilen yahudileşmiş yerli çocuklarla göce katılarak şart koşuldu. (Peygamber efendimiz bu çocukları konusundaki ricaları reddetmedi.)


Medine devrinde Müslümanların yahudilerle münasebetleri son sathaya gelmiş bulunuyordu. Çok verimli toprakları olan ve kalelerle tahkim edilmiş bulunan yahudiler, büyük sûrğünlerin sigınığı ve müşereklerin desteği durumunda idi. Hayber kuşatıldı ve yahudiler İslam'a davet edildiler. Daha sonra sulh teklifinde bulundu. İlk teklifi de reddettiler. Savaş biraz uzun sürdü. Teslim oldular. Neticede:
(1) İslami kabul edenler bağışlandı.

(2) Müslümanlar üretim tekniklerini bilmediğleri için mahsul ziyana uğramasını diye, kendi istekleri üzerine yarı yı olarak yurtlarında kaldılar.

(3) Ganimet olarak alman Tevrat nüshaları iade edildi.

(4) Sahipsiz arazi Beytül-Mâle' intikal ettiildi.

(5) Mülklerini paraya çevirmek isteyenlere izin verildi.

(6) Göç etmek isteyenler serbest bırakıldı.

Bu arada gazılere bedelsiz yiyecek ve muvakkat nikah yasağı kondu. Müslümanlarla yahudilerin münasebetlerini yuvasıntı ve iyileştirmek için Hz. Safiye (r.a) ile Peygamber (s.a.v) efendimiz evlendi.

Hayber dönümü yol üzerinde bulunan 'Fedek' ve 'Vadîl-Kura' yahudi yerleşim yerleri de aynı şartlarla teslim oldular.

Uzak bölgelerde bulunan yahudi unsurlar sıra ile İslam Peygamberinin himayesine girmişlerdi.

"Teyma, Cerba ve Arzuh" ile Hristiyanlar tarafından yurtlarından kovulan "Mena" yahudileri, çeşitli vergilerle aynı himaye tahsinin Ehl-i Kitap ahlakı arasındadır.

Bu larn dışında Yemen, Umman ve Bahreyn de yahudiler vardı.

Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz Bahreyn valisi "Munzir b. Sara'y verdiği emirde dinini terk etmeyecek yahudiler için tam bir dini müsamah verildiğini beyan etmiştir.


İslam yahudi münasebetlerini bu sahada bağlarken, yahudilerin İslam karşı genel tutum ve davranışlarını tesbit etmeden geçmeyi çekmişler. Özetleyerek olursak yahudilerin bu konuda karakteristiğini şöyle sralayabiliriz.

(1) İslamın Kutsal Kitabı K. Kerimle alay etmek.

(2) İslam Dinini eğlenceye almak.

(3) İslam Peygamberine ve Müslümanlara her firsatta sataşmak.

(4) Tevratı tahrip etmek.

(5) Ahirette çok dünyaya ve dünya malına önem vermek.

(6) Kendi dinlerinde de ya sal edildiği halde faiz ve başkasının malını haksız yere yemek.

(7) Allah kitabı sırtlarının arkasına atmak, Onun ahkamı ile amel etmek.

(8) Peygamberlerini öldürmek.

(9) Üzeyir Peygambere Allah demek.

(10) Tevratin Kısas konusundaki ahkamını değiştirme.

Kur'an-ı Kerim yahudilerin bir kısmını bu ithamların dışında tutmuştur.

İslam Peygamberi de yahudi Müslüman münasebetlerinde daima Tevrat esas kabul etmiş, ancak onlar hakkında Tevrata atf yapan Kur'an ahkamını uygulamıştır. (Kısas Konusunda olduğu gibi). Yine Kur'an-ı Kerim müsriklerin kestiklerini yemek-
ten müslümanları menetmiş, fakat yahudilerin kestiklerini ye-
mebrane Cevaz vermiştir. Bu itibarla, tabık edilen cezalar ko-
nusunda şiyâyet hakları yoktur. Zaten bu uygulamalar kendi
isteğleri ile olmuştur. Vesikalalar ortadadır.

Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz 7. Hicret yılında umumi
bir teblig planı uygulamasına geçmiş ve çeşitli Devlet reisleri-
ne, elçilerle, İslami'na davet mektupları göndermiştir. İslami teblig
inin ve diplomasisinin bu ilk yazılı vesikalari bugün elimiz-
de bulunmaktadır. Bu konuya dönerken İslami- Hristiyani diy-
aloğuna geçmiş bulunuyoruz.

Hiç yahudi bulunmaması karşısında Mekkede bir kısım Hi-
ristiyanın bulundukunu biliyoruz. Bunlardan bir kısımın Hic-
retten önce topluca gelip peygamber efendimizle görüştükten
sonra müslüman olduklarını rivayetler arasında yer almaktadır.

Medinede "Ebu Amir Er-Rahip" isimli bir keşiş vardı. Rab-
sulu Ekrem (s.a.v)'ın Medineye varışında şehri terketmiş ve Mekkeye yerleşmiştir. Bu keşişin Ulut harbine müşrikleri
bûyük yardımlarla bulunduğunu kaydediﬂiyor.

Müslüman- Hristiyan DIALOGU'nda en önemli sahne İslama
davet mektupları ile başlar. Bu mektupların gönderildiği belli
başlı hükümdarlar şunlardır:

(1) Habeşistan Necaşi Adhame.

Habeşistanı yapılan ikisi Hicretle çok iyi başlayan münase-
betleri davet mektubu ile daha da kuvvetlendii. Necaşiye efendi-
miz şöyle diyordu: "... Ben şehadet ederim ki Meryemcuğu Isa
Allah'ın rahu ve kelimesidir. Seni ve halkını İslama davet ediy-
orum..."

Rivayete göre hükümdar İslami kabul etmiştir.

(2) Mısır Valisi Mukavks.

Elçiyi çok iyi karşılamlı ve adetlerine göre kıymetli hediye-
lerle iki cariye göndermiştir. Bunlardan biri İbrahim'in annesi
Marya (r.a)dir. Mektuba verdiği cevapta ise Mukavks; şöyle
diyordu: "... Mektubunun okudum ve anladım. Bir peygamber
da kaldığını biliyordum. Fakat Onun Şamdan çıkacağıni zan-
nediyordum."

Bu yaklaﬂına rağmen Bizansa bağlı vali Mukavks Müslüman
olmanızı.

(3) Yemame Hakimi Nevze.

Veliahdık talebinde bulundu.

(4) Bizans İmparatoru Hirakliyüs.

İmparator Surıyede bulunuyordu. O sırada oraya tacaret için
gelmiş bulunan Ebu صفyan başkanlığındaki mürikk heyetinden
uzun uzadiya bilgi aliakta sonra elçiyeye şunları söyledi: "... Ben
bu peygamberin geleceğini biliyordum. Fakat sizden ola-
çağımı zanmetmedim. Arabistan gidebilsem, Onuza görün-
mek için her zahmete katlanırdım. Yanında olaydımd kendi
eleme ayaklarını yıklardım." 

Mektubunda Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz İmparatora:
"Ey Ehl-i Kitap!..." diyen hitap etmiş ve bu hitapla başlayan aye-
ti yanzıtı. Bu görüşmede papazlara vardı. İmparatora son de-
rece içerlediler. Bunu anlayan Hıráklyüs de hislerini açıklaka-
maaktan çekinmiştir.

(5) Gassani Hakimi Haris.

Bu zat son derece hiddetlenmiş, tehditler savurarak ordu
nu hazırlamış, hatta Medinede saldırmak için imparatorun izin
istemistiir.

Arap yarımadasının kuzeyi pek emniyetli değildi. Kuzeyi
emniyete almak için, "Mute" ve "Tebuk" seferleri düzenlendi.
Ashında Bizans Ordusu, Gassani papazların tahrkili ile hareket
etmiştir. Zafer kazandı ve kuzey bölgesi böylece emniyet altı
na alınımsı oldu.
Eyle, Dümenül-Cendel ve Tayy meseleleri de bu arada halklandı.

Yemende Necran bölgesinde bulunan Belharis (Benül-Haris Ibn Ka'b) kabilesi ile ilişkiler. İslam-Hristiyan münasebetleri yönünden çok değişik bir öneme hakıdır.

Bizansız zulümünden kaçaen Hristiyanların şındığı ve yahudi Kralt Zu - Nuvasın Hristiyanları diiri diri hendekele görüldüğü bu köşede teşkilatlı bir cemaat barınmakta idi.

Bazı yeni tarihçiler "Medinetül-Uhud" (Hendeke şehri) ile mazlum Hristiyanları tebcl için Halife Hz. Ömer (r.a.) tarafından yaptıkları caminin kalıntılarının halen durdugu bu ile sürmüyor.


Bu muahededen daha sonra peygamber (s.a.v) efendimiz Necran keşiflerine hitaben, din hüriyeti yönünden bir garantı vafı taşyıyan önemli bir mektup yazmıştır. Efendimizin vesikalı arasında bulunan şekli ile metin aynen şöyledir:

"Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

Peygamber Muhammed'den Keşiş Ebu'l-Haris'e, Necran Keşişlerine, papazlarına ve onlara tabii olanlara, ayn zamanda onların rahiplerine: Az veya çok olsun ellerinde bulunan her şey, kişiselere, küçük kiliseleri ve manastırları kendilerine ait olacaktır; Allah ve Allah'in resûlinin zimmeti (himayesi) onlara dir. İşte bir keşif dini mevkiinden, hiç bir rahip manastır- dan, papaz kendi vazife çevresinden uzaklaştırılması olacaktır. Arılış olduklarını haklarsın ve yetkililerinde aynı şekilde hiç bir şekilde (örf ve adette) degerlik yapmayaçaktır. Onlar sahimiyetle davranصديق ve vazifelerine uygun şekilde hareket ettirirse Allah ve Rasinin zimmeti (himayesi) onlara üzerine her zaman için temin edilmişdir. Ne onlar zulme maruz kalarılar, ne de zulmedeceklerdir. El-Muşire tarafından yazıldı," (Vesayk Nr. 94)

Bu vesikalı daha sonra şekilleri ve muhreva bakımından bazı ilaveler yapılmıştır.

Nitekim, peygamber efendimiz'e atfen "Sina rahiplerine ve umum Hristiyanlara" hitaben yazılmış bir (Berat) ortaya çıkmıştır. Mis. Başpiskoposun şark memleketleri ahalisinin vasıfları ile ilgili kitabından naklen John Davenport tarafından yazılmış (K. Kerîn ve Hz. Muhammed) adlı esede kıyasıma çikın bu Berat, Necran Hristiyanlarına ve Keşişlerine yazılan
(2) Çocukları, kadınları ve ihtiyaçları öldürmeyiniz.

(3) Hurma ağaçlarını kesip yakmayız, yemiş veren bir ağaça zarar vermeyiniz.

(4) Koyun, çığır ve deve gibi hayvanları, gida endişesi dışında, başka bir maksatla kesmeyiniz.

(5) Yolda manastır ve mabedlere çekilmiş kişilerle karşılaşırsak, onların kendi hallerinde bırakınız.

Hz. Ömer (r.a) zamanında Mısır ve Kudüsün fetihi ile münasebetler devam etti. Suriyeden kaçan Bizanslı kumandan (Artaban) Kudüs'e girmiştir. İslam orduları Kudüs'ü kuşattılar. Artaban şehrini hedefe teslim edeceğini söyledi. Hz. Ömer (r.a) Kudüs geldi ve şehrî teslim aldı. Peygamber efendimizin Medicine yahutlerine, güvenliği müsammahayı Hz. Ömer (r.a) de Kudüs halkına gösterdi.

Kudüs, tarihinde ilk defa kansız teslim oluyordu. Peygamber şehrî artık gerçek sahibine ve hasretini çektiği düzene, İslami idaresine kavuşturuldu.

Hz. Osman (r.a) ile Hz. Ali (r.a) zamanında daha çok iç olaylarla meşgulolunmuştur.

d. Emeviler Devri:

Emevi Devleti çok karışık bir zemin üzerinde kurulmuştur. İslâm Tarihinde kiç devr olarak bilinen Emeviler zamanının en önemli olayları İspanya'nın fethi ve güney Fransız'ın istalasıdır. Hristiyan Batı ile bu temas, Endülüs Emevi Devletinin kurulmasının, bir do rum noktasına ulaşmış. Endülüsün siyasi üstünlüğü bir yana, esas iliskileri Hristiyan Avrupayı yüksek bir medeniyet meyalesi ile aydınlatmış olmasıdır? Endülüs'te kural ilim ve irfan yuvaları sayesinde İslam kültürünün garbi medenileşmesine mümkün olmuş, Endülüs İslam medeniyetinde taşan ilim ve irfan ışıkları, batı insanının ilahi bir mesaja, İslama muhatap kilmış, Rönesans ve Reform gibi iki dev hadisenin
doğrulanmıştır. Ancak, Rönesans'ın başarısı Reform hareketlerinde genelişmiş, hareket noktaları ve gidiş yoluunu yalanış geçen Reformistlerin hataları, Hristiyan halkı, cami yerine yeni bir kiliseye götürmüştür.

Batıya aylıkatan bu yüksek medeniyeti ve Rahle-i Tedrisinde öğrencilik yaptığı İslam zihniyetini hazmedemeyen Hristiyan Kilisesinin tahrik ile teşekkür eden Haçlı ruhu, kaleme kılıç çekmiş ve Endülüs İslam medeniyeti barbara toprağa gömülmüşdür. Müslüman halka yapılan zulüm ve işlenen cinayetler, kilise tarihinde kara bir leke olarak kalaçaktır.

Bugün İspanyada Endülüs medeniyetine ait ayakta duran bir eser bulmak mümkündür.

Büyük alim İbnı Rüşd müstesna, Haçlı ruhu İbnı Rüşdü, Onun eserlerini ve temsil ettiği zihniyeti tarih sahnesinden indirememiştir.


e. Abbasi Devri:


asırdır bizde başlayan İslam orijini Batı medeniyeti hayranlığı, hatta taklid hastalığı son derece düşünüldürüdür.

f. Osmanli Devri:

Müslüman Türkler, başka milletlere, bilhassa muhatap oldukları Ehl-i Kitaba karşı her zaman adalet duyguusu, dini müsamah ve insanlık idealine bağlı bir tutum ve davranış içinde bulunmuşlardır, Hristiyan ve yahudileri milliyetçi, irkçi ve koyu bir din taassubu ile karşılamamışlardır. Kürfürler devanın mümkün olan mülkin zulümle ayakta duramayacağını yahutken inanılan Müslüman Türkler cihad esnasında bile adaletten ayrılmamışlardır.

İslam ordularının kitalararasi fetihleri, Hristiyan tarihçiler, hatta son devir bazı yerli mücellifler tarafından bir istila hareketi olarak değerlendirilmiştir. Fetih ordularının hedefi bu yersiz iddialara göğüslenmek istenmiştir. Bu fetihlerin gayesi İslami teblig etmek, İslam adayetini hakim kalmak, buralardan kürfür, zulüm ve ahlakızlığı kovmakaktır.

İslam ordularının sulh ve suçu götürdüğü Mükaddes belde Kudüs Haçlı ordularının çlıktan geçirdikleri (70) bin müslümanın kani ile sultanmıştır.

Fetih ordularının geçtiği yollarda kopardıkları uzumlarının bedelini asma dallarına asan gaza ererine İstila orduları gözü ile bakmak taraflarız bir davranış olamaz. İslâm fetihlerini hedefinden saptran bu tür iddialar pek de dikkate değer bir husus olmaz gerek.

Yukarıda da işaret edildiği gibi, İslam fetihlerinin gösterdiği dini müsamahayı hazmedemeyenlere slikran bocaunu hatırlatmak düşüyor bize. Biraz da haddini bildirmek, Onlara göre, Haçlı ordularının yapığı gibi, galip bir kumandan yakıp yıkmak, halkı çlıktan geçirmeli, mabedleri yakmalı ve din adamlarını zindanlara atmalı, dinlerinden dönmemeyenlere hayati zehir etmelidir. İşte fark buradadır. İslam bu zihniyeti yikmaya, Hi-
ristiyan Haçlı ruhu ise aynı zihniyete devama kararlı görünüyor.

g. Son Devir:


Müslüman Ehl-i Kitap diyaloğunda seviye itibarile, en önemli olay, 1976 yılında 1-5 Şubat tarihleri arasında Libya ile Vatikan ruhâni devletince müştereken gerçekleştirilen ve her iki tarafından (400) kadar ilim ve din adamının katıldığı "İslam-Hristiyan Diyaloğu semineri" dir. Seminerin gündeminde dört ana konu tartışılması ve (21) maddelik tavsiye kararı taraflarca kabul edilmiştir.

Tartışma konuları şunlardır:

(1) Din, hayat için ideoloji olabilir mi?
(2) İki dindeki müşterek iman esasları ve hayattın bütün saflarındaki birleşikleri noktalar.
(3) Sosyal Adalat Allaha inanır mı?
(4) Bizi hala ayırmaktan Olson geçmişteki yanlış hükümleri ve guvensizlikleri nasıl giderebiliriz?

İslam delegeleri Teyhid akıdesi üzerinde ırşara durmuşlar, Hristiyanlar ise Teslisteki brilken söz etmiştir.

İslamın aleyhine yürütülen Missyonerlik ihaneti ile Filipinelere de benzer dünyannın öteki bölgelerinde sürmekte olan Hristiyan me zalimi, ağırlık verilen diğer önemli ve hayatı konulardır.

Tavsiye kararları, milletlerarası iyi niyet ve ikili ilişkilerde alınan kararların dini atmosferde Klasik metinlerini andırıyor. Papanın yeni yıl mesajlarındaki Barış ve kardeşlik çağrısını gibi.

Geçmişteki yanlış hükümler ve hataların giderilmesinin ilk şartı bunları tekrar etmemektir. Tabii ki bu, karşı taraf için söz konusudur.


Yakın zamanda Avustralyada küçük çapta Trablos toplantısına benzer bir toplantı daha yapıldı.

Melbourne Monash üniversitesinde yapılan bu toplantıyla, S. Arapistan, Mısır ve Malasia gibi bazı İslam ülkeleri de katıldı. İkiz yuz kadar deleg de Hristiyanlıkla Müslümanlık arasındaki benzerlikleri tesbit etmek için bir araya geldiler. Toplantı terrip eden Laurence Fitzgerald, İslam ülkeleri ile münaşbetlerin artması ve Avustralyada (150) bin müslümanın bulunmuşu sebebî ile bu konferansın düzenlenmesini bildirdi.

Gazetelerin verdiği bilgiye bakılsa, bu toplantının altında da pazar bulma ve petrol garantisine dayanma gayretlerinin yattığı intibat uyandırıyor.

Bunlara benzeyen bir başka dinlerarası diyalog çabısı Güney Kore asıllı Sun Myung Moon'dan gelmiştir.

Moon tarafından kurulan "Dünya Kiliseler Birliği" hareketi, her dinden ilim ve din adaminin çağrılması ile oluşturulan "Dünya Dinleri Asamblesi" ve teşekkür tarzi aynı olan "Gençlik Seminerleri" ile yeni bir mesajla faaliyetini sürdürmektedir.
Moon'a göre insanların ilk ebeveyi olan Adem ile Havva, işledikleri kusur sebebiyle, örnek bir aile kavramamışlardır. Kendileri oğullanmışdan ve şeytanı bir sevgiye dayanan mutsuz bir aile modeli bırakmışlardır insanlara.

Dünyadaki çarpık hayat tarzını ve mutsuzluğun sebebi budur.

Mesih bu kusuru ortadan kaldırmak ve insanları mutlulukla kavuşturmak için gelmiştir. Ama aynı çarpıklik devam etmektedir:

Bu itibarla:
1. Örnek nesil yetiştirme,
2. Örnek aileyi kurmak (Toplu evlilikler yolu ile),

Bunu yapacak kişi de, hareketin lideri olarak kendisidir. Önünün dünyayı insanını ve bütün dinleri bir çatı altında toplanmaya çalışmaktadır.

Bu dialogun hedefi ve şansı da ötekilerden farklı değildir.

Ancak, Allah'ın izinini alan, aleyhimizdeki, Hristiyan aleminin misyonerlik ihanetini yerine aynı yoldan geçmesi, ininerin açıdan memnuniyet vericidir.

Bütün bunların üstesinden başka bir gerçeği görmemek imkansızdır. Hristiyan alemin, muhafiz kitabı, kilisenin mevcut kültü tutumu, misyoner faaliyetleri, barış ve kardeşlik çağrısını ile beşeriyeti saplıklıktan, misyoner faaliyetlerinin taslaklarında ve Hristiyan muhafızlık ruh hastalığından kurtarlamayacağının farkına varmış, İslamın sağlam ipine dolaylı yolundan tutunarak, hiç değilse kendisi cemaatini kurtarmak derdiine düşmüşür.

Kurtuluş İslam'a kesin dönüse karar vermekle mümkündür. İnsanılın burya saadetine erişirmek için yönünü Ka-

be'ye çevirmek şarttır. Başıca bir yöne dönmek veya geçilmiş yollardan tekrar geçmek için direnmek, gaflette katmer olur.

Hicretten (14) asr sonra, kainatin efendisinin lisası ile Ehl-i Kitaba Mekke ufuklarından şu ayete tekrar seslenelim: "De ki: Ey Ehl-i Kitap! hepiniz bizimle sizin aranızda müsavı bir kelimeye gelin: (mutabık kalalım) ki Allah'tan başkasına tapmayalım, Ona hiç bir şeyi eş tutuymayalım. Allah'ın bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler diye tanımıyoruz, Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki: şahit olun biz muhakkak Müslümanlariz."

Bu ferman ve açık davete ondört asr kapalı kalmış göze, kulağa ve kalbe artık ne diyelim? Hidayet...

(4) Ahmet Kahraman, Nesil Dergisi, Sayı: Ekim-Kasım 1979 S. 86-91
Altinci kısımlı

Hz. Muhammed (S.A.V) ve İslam DİNİ

İnsanlık tarihinde hayatlarının kendi milletlerinin dini ve sosyal ilerlemesine adamış kimseler hiç bir vakit eksik olmamıştır. Onları her yerde ve her devirde görürüz. Bu çok seçkin insanlardan her biri, umumiyetle ilahi bir vazifeyi teblige müjelle olduğularını beyan etmişler ve arkalarında kendi kavim ve milletlerine rehberlik edecek hayat kanunlarını ihtiva eden mükkades kitaplar bırakmışlardır.


Bütün peygamberler ya bir kavme, ya bir ülkeye, veya muayyen bir zamana ait olmak üzere gelmişlerdi. Halbuki Hz. Muhammed (a.s) dünyannın sonuna kadar milletlerin, bütün insanların saadetini sağlamak için gönderilmiştir.


(1) Yunus: 47.
(2) Ahzab:36.

I. BÖLÜM

HZ. MUHAMMED (A.S)


Bu şehirlerden Mekke, tabii kaynaklarının fakirliği gereken son derece gelişmiş ve on reis tarafından idare edilen bir site - devlete sahip bulunanı, Konuşları arasında kervan ticareti yol ile ıştalat ve ihraçat işleri ile de ileri gitmiş olanun Mekkede şir, hitabet, halk masalları... gibi edebiyet ve güzel sanatlar fazla style yaygın bulunuyordu. Kadınlara iyi muamele yapıldı. Kendi başlarına mal sahibi olurlar, evlenmelerde muvafakatları almır, anlaşılara göre boşana hakkını dahi alabilirlerdi.

Bu üstünliklerinin yanındaahlaki sefaletler, cemiyet hayatının içinden kemirmeekte ve tahrip etmeye idi. Kabileler arasında kan davalı vardı. İşki, kumar, fuhuş ve tefeciğin son hadime varmış bulunuyordu.

yalnız Arapistan'a münhasır değildi. Bütün dünya Cahiliyyet devrinin yaşattığı. Arapların iki büyük komşusu Bizans ve İran, dış görüşlerinin tersine, içten çökmüş bulunuyorlardı. İşte böyle bir devirde Hz. Musa (a.s.)'ın Tevratta; Hz. İsa (a.s.)'ın lúcilde haber verdikleri alemlerin rahmeti büyük kurartıcı Hz. Muhammed (a.s.) dünyaya geldi. Çoçuk parlayan ilahi nur alemleri aydınluğu kavuşтурdu ve ölüm sessizliği içinde kivrmanın insanlık alemi kurtuluşa erdi.

İşte böyle bir muhit içinde Hz. Muhammed (a.s) doğdu. Doğumu 13 Nisan 571 ve Rebiü'l-evel ayının ikinci veya on ikinci Pazartesi rastlardır.


Oniki yaşında amcası Ebu Talib ile Şama gittiğinde papaz "Bahire". İncilin beyana göre sıfatlarından Hz. Peygamberin tanındı ve Sam Yahuudilerinin de çocuğunu tanyabileceklerini söyleyerek münel suikasta karşı Ebu Talib uyardı. Bu olay bize, Hristiyanların katli autosallarının hilaflına, Ahirzaman Pey-

Hz. Muhammed (a.s.) İslami öncesi samimi dostları arasında gizli olarak, sonra akrabalari arasında, şehir ve civARında açık- tan açığa yapıma vardi.


Bu sirada müşriklerin reisleri, Hz. Peygamberin mensup ol-


emanelerini yetiği Hz. Ali (r.a) vasıtasıyla sahiplerine iade ettiğten sonra yakın dostu Hz. Ebu Bekir (r.a) ile Medineye geldiler. (Nisân- 622). Bu tarih Hicri takviminde başı sayıldı.


Bu maddi teşkilatlanmanın yanında ruhi cephe de ihmal edilmemişti. Medinenin ikinci yılın doğu, en sıkı ruhi bir disiplin olan Ramazan ayna mağusa oruç bütün Müslümanlara farz kılındı. Zekat, Bayram Namazları ve Kurban diğer dini hükümleri teşkil etti.


On senelik Medine devrinde Arap Yarımadasının bütün halkı, Irak ve Filistin'in genç kısımlarını halkı İslam dinini isteyerek kabul etmişlerdi. Bu arada bazı Hristiyan ve Musıevi azınlıklar da kendi dinleri üzere serbest bırakılmışlardır. Onunque
hicret yılında, Hz. Peygamber Mekkeye Hac için gittiği zaman Arap Yarımadasının her köşesinden Hac farızasını ifa etmek üzere yüzbinin üstünde Müslüman toplantı bulunuyordu. Bu muazzam kalabalık karşısında talimlerinin bir özeti verdiği mesihr hutbelemini irat buyurdu (9 Zilhicce 632). Resim ve sembol olmaksızın bir Allah'a iman, sırf ve irk farklı gözetmeden bütün müfillerin eşitliği, ferdi üstünlüğün yalnız dink bağlıltı olması, herkesin hayatının, malını ve şerefinin mukaddes olması, faizin yasağı edildiği, kan davranışlarının kaldırılması, servetin tek elde toplanmasını önlemek için olan kimseğin mirasının kadrin ve erkek akrabalar arasından zaruri taksini, Kur'anın ve Sunnetin hukuk için esas ve hayatın her safhası için bir ölçü olarak alınması, bu hutbenin çatışması teşkil eden esaslardır.


Bu hareket, Amerikada "Virgina Haklar Beyannamesi" ile Frs. İtilifah sonunda neşredilen "İnsan ve Vatandaş Hakları" adlı hukuk teblığıni hazırlamıştır.

Daha sonra Amerika Cumhurbaşkanı Ruzvelt, (1941) yılında: "Dört Ana Hak ve Hürriyet" mesajını okumustur.


Peygamber (s.a.v) Efendimizin endü Küyük özelliği, getirdiği yeniliklerin üstünde, başkalarına bildirdiği şeyleri bizdaki kendi-lerinin eksiksiz hayatlarında yaşam olmamızdır.

Onun yaşamı her müslüman için, hatta her insan için en ideal bir hayat tarzıdır.
İSLAM DİNİ


I. İSLAMDA İTİKAD (iman Esasları):

Her insanın doğru veya yanlış bir inancı vardır. İnsanlar ise şahsi meselelerdir. Bununla beraber insanlık tarihi bu hususta yüz kukartıcı hadiselere şahit olmuştur. Bu konuda İslamın temel prensibi şöyleledir:

"Dinde zorlama yoktur. Hakikat iman ile kütür apacık meydana çıkmıştır. Artık kim şeytani tanmayıp da Allah iman ederse o, muhakkak ki kopması (mümkün) olmayan en sağlam kulpa (Mușlümanlığı) yapmış sağlam. Allah hakkıyla işide (hersheyi) kemaliyle bilicidir." (2)

Kısa manası ile İslama iman "La ilahe illallah Muhammed-dür- Resulullah" kelime-i tevhidinde formüle edilmiştir ki: "Allahdan başka Hak mabud yoktur ve Muhammed (a.s) Allahın Rasûldür" demektir.

Geniş manası ile iman ise: "Amentü" formülünü içine alır. İmanın ne olduğu kendisine sorulduğunda Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Allahın bir olduğu Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere (hayır ve şerrin Allahdan olduğu) inanmaktır." (3) Şimdi bu esaslara sıra ile görelim:

A. Allaha iman:

En basit kütürden mahrum bir insan da çok iyil bir ki, bir kimse kendi kendinin yaraticı olamaz. Herkes için ve bütün varlık alemi için her yaratının bulunması lazımdır. Atheisme (Allahsız görüşü) bu mantığı ihtiyacâ cevap vermez.

(1) Bakara: 277; Yusuf: 9; Hud: 23; Lükman: 8; Fussilet: 8; Bûrûc: 11; Beyyine: 7; Ankebi: 7, 9, 58; Fârûk: 2; Şûra: 22; Ahsâf: 2.
(2) 256
(3) Müslüm I, s. 57, (18).


B. Melekler İman:


C. İlahi Kitaplara İman:


(5) Bakara: 85.


Kur’an-ı Kerimi ezberlemek alışkanlığı Peygamber Efendi-


D. Peygamberlerle ilan:


İslamda Allahın elçilerinden hiç birisi diğerlerinden ayrıl-
maz. Hepsi aynı şekilde kabul edilir. Çünkü bu bir iman esası-
dir.

E. Ahirete İman:

İslam hüküm (Kıyamet) günine imanı da öğretmiştir İnsan öldükten sonra tekrar diriltecektir ve Allahın onun hakkında bu dünyadaki hayati boyunca işlediği iyı hareketlerine mükafat
ve kötüüklerine mücazet (ceza) olarak hükümünü verecektir.
Bir gün bu kainat Allahın emriyle mahvolacaktır ve evelce bı-
zi yaratmış olan tekrar hayata iade edecektir. Ahirette Cennet
ve Cehennem vardır. İyiler Cennete, günahlar olanlar Cehenn-
me gideceklerdir. İmanını kurtaranlar ergeç Cennete dönecek-
tir. Ahiret hayati edebidir ve dünyann bir devamıdır. Ölmü ikı
alemi birleşiren bir vasatdır. İnsan dünyadaki hayat hayatın
hakikisini orada yaşayacaktır.

Ahirete imanın sosyal hayat üzerinde büyük tesirleri vardır.
İnsanın, dünyada mesuliyet fikri üzere bulunmasını ve disiplin-
li bir hayat yaşamamasını temin eder.

F. Kaza ve kadere iman:

Bu konudaki münakaşalarla girmeden Ehl-i Sünnetin güçlü-
şüne göre Kaza ve Kader özel olarak gösterildi:

Kader Allah’ın, ilmi sayesinde ezeldaruzzi’ iradesini kulana-
rak insanların ne yapacaklarını bilmesi ve ona göre takdir bu-
yuramasıdır.

Kaza da Allah’nın takdir ettiği şeylerin zamanı gelince ezel-
deki ilmine uygun olarak olmasıdır.

Allahın, insanların ne yapacaklarını önceden bilmesi, insan-
ların onları caresiz yapamalarını gerektirmek. Çünkü biz Allah
yazdığı için değil, kendi davranışlarınız rıademizi kullanarak
isteğimizle yapıyoruz. Bu bakımından hareketlerinizden mesul-
lüz, Hayır ve Şer Allahstadır. Ancak Allah şerî yetapımızı ra-
zi olmaz. Peygamber Efendimiz bu konuda münakaşaya dal-
mamayı tavsiye etmiştir.

Hayatı boyunca alakasız kalp ölüm dışliğinde iman eden,
ibadeti dünya menfaatî için yapan, dini emirlerle alay eden,
Ahrizaman Peygamberini kabul etmeyen ve dinin bazı talimle-
rini iyi göremeyle kimse imanı makbul değildir.

İslam kuru bir iman hayatından ibaret sandıramamalıdır. Onun
bir de amel cephesinin bulunduğu ve bunun çok önemli old-
duğuunu daha önce söylemişik.

II. İSLAMDA İBADET (Ameli esaslar):

İslam dininde ameli esaslar, “İslamın Şartları” adı altında
toplannmış olup, Kelime-i Şehadetle birliktê Namaz, Oruç, Hac
ve Zekat’tan ibarettir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “İslam bir
kimsenin namazını kılmaktır, senede bir ramanız onu kurmuştur,
Hac etmesi ve zekat vermesidir.” buyurmuştur. (6) Görüldü-
ğü gibi İslama bașta gelen ibadet namazdır.

A. Namaz:

Bilindiği gibi namaz bașta gelen bir ibadettir. Kur’an bir-
çoğu ayetinde namazdan bahsetmiş ve onu “Salat, Dua, Zikir
ve Tesbih” kelimeleriyle muhtelif şekillerde adlandırılmıştır.

İslam Dini, yeryüzünde yalnız Allah’ın hükümranlığının ha-
vasıını yaratmak için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak
üzere günde beş vakit namazı emretmiştir. Mümün, her nama-
zin kapladığı on-unden dakikalık zaman içinde, bütün maddi
alakalarını terk ederek yaratının teslimiyet ve mìnhettarlığı
ibat eder.

Ögle namazı, Cuma günleri topluca içra edilen haftalık iba-
det halini alır. Ayrıca senede iki defa bayram namazı kılınır.
Bunların dışında farz-i kifaye (mahdut mecburiyetli) olan cenaze
namazı da vardır.

Beş vakit namaz, Medineye hicretten önce meydana gelen
Miraç mucizesi ile Müslümanlara farz kılmıştır.

(6) Müslim, Kitâbül İman: 1. (8)
Namazın maddi bakımdan faydası, insanları günlük meşgalelerinden, bir an da olsa, değişik bir muhteşem ve büyüklük herkese eşitlik duyguları içinde bir araya getirir. Sosyal bakımdan faydasi ise müminin, etrafında Allah'ın hükümranlığını duyması ve bir disiplin içinde yaşamasıdır.

Namazın makbul olan cemaatle kınlanmıştır. Zorluk olduğu takdirde ferdi kilinir. Şartlarının uygun her mümin imamlık yapabilir.


Bazı rahatsızlık ve zararet hallerinin dışında namaz terk edilemez ve icra şekli değiştirilemez. Yalnız aylık rahatsızlıklar ve lohusalıkları esnasında kadınlar namaz kilamazlar.

B. Oruç:

Bir Müslümanın ikinci vazifesı senede bir ay oruç tutmaktır. Oruç bir mümine feciinden akşam vaktine kadar, yemekten, içmekten, sigara gibi keyif veren şeylerden ve ruhi hayatla hiç bir şekilde bağdaşması mümkün olmayan zevklerden sakınma-


Hastalık, yolculuk ve harp halinde oruç terk edilemez. Kadınların gene rahatsızlık ve lohusalık halinde oruç tutmazlar.

Orucun manevi faydaları dışında birçok tibbi ve sosyal faydaları da vardır.

C. Hac:


Mekke dışında Araflatta, Cennetten çıkarılduktan sonra Hz. Adem ile Hz. Havaanın buluştuşları bu mukaddes yerde, geçmiş günahların affi için dua ve Allahın lütufuna şükredilir. Mi-nâ'da Hz. İbrahim'e tebâîs olan şeytan, İsmaili Allah'a adarın ve nefr mukadmatı yaş geçmesi için ugraştığı sırada, İbrahim (a.s) tarafın-

Hac'm en göze çarpan tarafı sosyal cephesisidir. Müslümanların dünya çapındaki kardeşliği Hacda açık bir şekilde görülür. Müminler irk, dil ve smf farklı gözetmeden bir kardeşlik ruhu içinde birbirlerileyle kaynaşırlar.

Hac aynı zamanda dünya Müslümanlarının katılımı ve uygulanmak istenen projelerin görüşüldüğü, müşavere edildiği en büyük İslam kongresidir. Bütün bunlar Allah rizası için ve ibadet maksadı ile yapılır.

D. Zekat:


Kur'an-ı Kerim zekatın verilmesini emretmiş, zekat veren kimsenin kıymetinde cezeriğini bildirmiş, ayrıca verilen zekatın sarflar yerlerini şöylece göstermiştir: "Sadakalar (Muşlumânların, darar verilen vergiler) yalnız fakirlerle, miskinlerle ve (devlet geliri için) çalışanlara, kalpleri kazanılacak olanlara, kölelikten azad edilecek olanlara, ağır borç alta girmiş olanlara yardım. Alah yolunda harcamaya ve yolculara mahsus dür; bu Allah tarafından bir mecbruiyyet ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir." (8)

Hz. Ömer (r.a)'a göre ayetteki fukara Müslüman muhtılar, mesakin ise Müslüman olmayan muhtıllardır.

(8) Tevbe: 60.

Diğerleri İslam siyaseti yönünden kalbleri (yakınlıklar) kazanmak istenenler, insanca yaşamaya hakları olan köleler, borçcular, yeryüzünde Allah'ın saltanatını kurtarmak için çalışanlar ve kim olursa olsun yolculardır.


III. İSLAM AHLAKI:


(9) Sahîh-i Bukhârî, c. 1, s1(1)
İslam dininde ahlak prensiplerini Kur'anın ve hadislerin işi-ği altında söyleyle sıralayabiliriz:

1- İslam ahlakını, hayatında sembolleştiren zat y True Peygamberimizdir. Resul-i Ekrem'e atfolunan bir söz bize hayat anlayışının İslamda nasıl telakki edildiğini gösterir. Söylendiği göre Hz. Ali (r.a.) bir gün Peygamber Efendimize hareket tarzına tesir eden sebepleri sorduğunda şöyle cevap vermişlerdir: "İlgiyi sermayendir, akıl dinindir, arzu bilinc atımdır, Allah'ın zikir arkadaşımdır, mahremiyet (gizlilik) hazinemdir, koruyu yoldaşımdır, ilim silahındır, sabır elbisemdir, kanaat zenginliğimdir, tevazu (alçak görünülük) övüncümdür, zevkden feragat esas yolumdur, vuzuh (yakın) gidadır, doğru룩 şefatçımdır, itaat büyükülüğümümdür, mücadele alışıltılgımdır ve kalbim nuri namazdır."

2- Peygamber Efendimize: "Hikmetin başı Allah korkusu- du" demiştir. İslam ahlakı Allahdan başka herşeye taptmaktan vazgeçmeke başlar.


4- Kur'an Müslüman topluluğa şöyle emir verir: "Rabbim kat'ı olarak şunları hikmetti: Ondan (kendinden) başkası kulluk etmeyin, ana ve babaya iyi muamele edin, eğer onlardan biri veya her iki senin yanında ihtiyarlığa ererlerse onlara "uf" bile deme, onlara azarlama, onlara güzel söyle, onlara acı- yarak tevazu kanadını indir ve "ya Rab onlar beni çokuk iken nasıl terbiye ettirilece en de onları öylece esirge" de. Rabbimiz sizin içinizdekini en iyi bilendir. Siz iyi kimseler olursanız şüphesiz ki, Allah daima (kendine dönenleri) affericidir. Hıstma, yoksula, yolda kalmışa haklarını ver, malını ifsr ile saçıp savurma, çünkü saçıp savuranlar şeytanların biraderleri olmuşlandır. (11)


(11) Kur: 23-29
(12) Nuru: 36-38
(13) Hicurat: 10-12.

7- Bir kimse bir başkasına zarar verirse onun cezası aynı derecede kötülük tür. Fakat affedese müdafatını Allah verecektir. "Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülük tür, fakat kim affedese ve İslah ederse (düzeltirse) onun müdafati Allah’a aittir." (14)

8- Allahun Rahman, Gaffar ve Tevveb sıfatları vardır. O, kürfürin ve şirkin dışındaki bütün günahları affedecğini Kur’an-ı Keriminde beyan buyurmuştur. (15)

9- İslanda cemiyet hayatında iyiliği hakim kılma ve kötülüğü yok etmek için çok güzel bir ablak müessese vardır. Bu: "Emir bil - Maruf, Nehiy anil- Münker" (iyi ve güzel olan hareketlere teşvik, kötü olanlardan insanları sakindirma) denir.

Kur’an-ı Kerim müminlerin bu işi yaptıkları söyleye beyan ediyor: " Çünkü siz marufu emreden, münveri neyereden, bir olan Allah’a iman edersiniz..." (16)

10- Münker kabul edilen ve neyereden kötülükler katılır (adam öldürme), yaralama, zina, şașma karşı işlenecek suç, hırsızlık ve yol kesmek, namusa karşı iftira ve alkolü içkileri kullanmasıdır. İslam ceza hukukunda bunlar ayrı ayrı incelenmiştir.

11- İslamdaki hukuki müeyyidelerin uygulanması sırasında gözönünde bulundurulacak hüsus, adaletin hakim kılınmasıdır. Kur’an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan (hakimler) ve Allah için şahidlik eden (insanlar) olan. Velek ki kendinizin veya ana ve babalarının ve yakın hissimizinin aleyhinde olsun. (İsterse onlar) zengin veya fakir bulunsun.” (17)

İslam ahlakları, cemiyet nizamını kurarak, ferdi ve toplumu huzura kavuşturacak bu temel prensipler üzerine oturtulmuştur. Onun koyduğu ablak nizami, insanlar için en ideal bir sistemdir.
Yedinci Kisim

SEMAVI DİNLER ARASINDA
BAZI MUKAYESELER

1. Bölüm

YAHUDİLİK


II. BÖLÜM
HIRİSTİYANLIK

Hristiyan inancına göre insanoğlu doğustan guňahkar-
dır. Her çocuk kirli doğar. Bu, ilk insanın işlediği suç ve guňa-
hın veraset yolu ile insaniğa geçmişindediler gelir. Tanrı'nın
adaleti bunu gerekli kılmıştır. Ayni tanrı merhamet sifti ile in-
sansızı bu guňah yükünden kurtarmak istemiş ve bircik oğlu
İsa'yı insan kılığına yeryüzünden göndermiştir. İsa da temiz kan-
ni çarınhta akitarak insanların guňah kirini temizlemiş ve
umumi kurultuş fidyesi olmuştur. İsa'dan sonra doğanların kir-
leri de vaftiz adı verilen kutsal ayinle giderilmektedir. Hz.
İsa'yı idam ederek guňah işleyenlerin guňahları ise muallakta kalmış-
tr. Tarihi boyunca Hristiyanlık adına işlenmiş cinayetlerle, dön-
yanın her yerinde çaresiz insanlara tabık edilen zulüm ve iş-
kence hareketlerini izah etmeye kalkışmak insan mantığını dur-
durur. Bu itibarla Hristiyanlıkta insan sevgisi bir gösteriştan
ibaret kalmıştır.

Hristiyan inanışına göre dünya hayatı esastır. Dünyada iyi
ömür süren, rahat ve refah içinde yaşayan, ahirette de mesut
olur. Dünya haayatında iyi insan kilise ve din adamları nezdin-
de temiz olan insandır. Bu itibarla her Hristiyan, zaman zaman
günahları itiraf etmek ve guňahlarından kurtulmak mecburi-
yetindedir.

Dünyadaki asıl saadet Hz. İsa'nın dünyaya dönüşi ile başla-
yacak ve onun krallığı süresince devam edecektir.

İsannın gelisi ile hesab günü de gelmiş olacaktır. Hz. İsa
Tanrı'nın bütün düşmanlarını yok edinceye kadar hüküm sür-
cektr. En son yok olacak düşman ölmüdür. Ölümün yok olması
ile İsaya inanan bütün insanlar hür ve serbest yaşayacaklardır.

Hristiyanlıkta Allah inancı Teslis akıdesi üzerine kurul-
muştur. Teslis, Baba-Oğul ve Ruh'ul Kudüs üçlü inanışı teşkil
ruh ise bu iki türden çıkılmış aynı derecede tanrıdır. Üçü de
ezeli ve ebedidir. Tanrı'ın bakımından aralarında fark
yoktur. Bu üçlü inanış, Hristiyanlıktan önce başka dinlerde de
modelleri görülmektedir. İsannın, insanların guňahlarına keffaret
olmak üzere çarmıha gerilerek idam edilmesi de bu inancı bes-
leyen temel düştüncelerden biridir.

Hristiyan ibadeti puta tapma şeklinde tezahür eder. Evvelce
günde yedi defa olan guňlük dua bugün sabah ve akşam icra
edilmektedir. Bu dua, Kilisede ve topluca yapılır. En uzun dua
payar ayinleridir. Yıllık ayinler Noel, Paskalya, Şekil değiştiri-
me, Meryem Ana günü ve Haş yortsusudur. Perihin şeklinde oruç
ibadetleri bugünlerde değişik biçimde icra edilir.

Hristiyanlıktaki mutlak otorite kilisedir. Vafız, Evharistiya,
guňah çıkarma, Nikah kıyma ve ölülerin takdisi kilisenin väzi-
felerendendir.
III. Bölüm

İSLAM DİNİ


Kur'an-ı Kerim, Ademoğlunun en güzel biçimde ve şerefli bir varlık olarak yaratılığını beyan buyurmuştur (1). Herkes eşi haklara sahiptir.Üstünlük yalnız Allah'a yakınlık aranmıştır (2).

İslam Dini her türlü intihazi reddetmiş, renk, dil ve din ayyırımı yapmadan herkese eşit muameleyi şart koşmuştur.İslamın insanlık için koyduğu değişmez prensipler, dünyayı insanlığının kurtuluş felsefesini teşkil etmiştir.Renk renk, şekil şekil insanların aynı ölçüler içinde ve bir arada mutlu yıllar yaşadığı an- çak İslam devrinde görülmüş bir hakikattir.Tarihle insanlık adına İslamın sürülerce herhangi bir leke yoktur.

Bu yüce din, yalnız kendi mümün olanların için değil, düşmanı olanların da en büyük сигınağı olmuştur.Bunun öneği tarıhlı sayfalarını süslemektedir.

İslam dininin temel felsefesi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölmecmiş gibi ahiret için çalışmış kadesinde ifadesini bulmuştur.Bu itibarla dünya geçicidir ve bir manada boştulu (3). Esas olan Ahiret yuruduur.Onun için dini müslümanlar, dün-


Kur'an'ın beyanına göre bütün varlıkların sonu gelecek ve kıymet kopacaktır.İnsanlar mahşer adı verilen ilahi huzurda toplanarak amellerine göre hesap verecekler ve hesaplarının sonucuna göre de cennette, ya da cehennemde gideceklerdir.

Maşerde Peygamber efendimizin şefaatı, Mizân, Srait ve amel deffleri vardır.İmanla ölenler, cehenneme gidecek bile, tekrar cennette döneceklidir.


Mevcut şartlara göre ibadetlerde değişiklik yapmak gibi çarpıcı görüşlerin İslâmda yeri yoktur. Kanununu yalanız Allah değiştirebilir.

İslâmda tek otorite Kur’andır. Herkesin bu kuvveti boyun eğmek mecburiyeti vardır.

Buraya kadar verilen bilgiden, üç dinin bazı temel meselelerdeki görüşleri ana hatları ile ortaya konmuş olduğu. Ancak, bu farklılıkların aşağıdaki şekilde maddeleştirelimde bir takım pratik faydalar vardır. Bu temel farklılıklar şunlardır:

1. Yahudilikte Allah inancı teşbihe (insan biçimciliğe), Hristiyanlıkta Tessem ve Teslice (maddi varlığı ve üçlü), İslâm'da ise Tevhide (birliğe) dayanır.

2. Yahudi Tanrısı Yehova yahudi milletinin, Teslice dayalı üçlü inanç Hristiyanların tанdırısır. İslâm'daki Allah, bütün insanların ve varlık aleminin Rabbidir.

3. Hz. Musa ile Hz. İsa'nın peygamberlikleri hususi, İslam peygamberinin peygamberliği umumi (evrensel) ve sonsuzdur.

4. Yâhudîlik ve Hristiyanlık sadece Beni İsrail'e gönderilmiştir. İslâm Dini sonunun olarak bütün insanlığa gönderilmiştir.

5. Tevrat ile İncil tahrif edilmiş, Kur'an ise zamanımıza kadar hiç değişmemiş, ilk şekli ile gelebilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

- A. Ehad Davud; "İncil ve Salib", İst. 1913
- Adývar Adnan; "Tarih Boyunca İlim ve Din", İst.
- Ahmed Hamdi; "Alem-i İslam ve İngiliz Misyoneri", İst. 1334.
- Ahmet Rifat Ef.Lugát-t Tarihiyye ve Coğrafiyye, İst. 1299
- Akgün M. Zerin; "İlim Bakımından İslamiyet", Ank. 1955.
- Akseki Ahmet Hamdi; "İslam", İst 1943.
- Azzam Abdurrahman; "Ebedi Risalet", (Terc. H. Hüsnü Erdem, İst. 1962)
- Abdül Muhammed; "El-İslam ve'n- Nesraniye", Mısıır, 1373.
- Balaban M. Rahmi; "İlim- Ahlak- İman", Ank. 1950
- Barnabas Íncilli; Kültür Bastın Yayın Birliği Neşriyatı, İst.
- Belli Abdülmeçit, Adalet Mülkün Temelidir. İst. 1964
- Buğda A. Hilmi Ömer; "Dinler Tarihi", İst. 1935.
- Challay Félicien, "Dinler Tarihi", (Terc. Samihi Tiryakioglu) İst. 1960
- Danışmand Ismail Hami; "Eski Türk Seciye ve Ahlaki", İst.
- Doğru İ. Ömer Rıza; "Yeryüzündeki Dinler Tarihi", İst.
1947
- Doğruv Ömer Riza; "Tanrı Buyruğu", (Cilt: I.II), İst. 1955.
- Doğruv Ömer Riza; "Kuran Nedir?", İst. 1927.
- Duran Faik Sabri; "İnsanlar Alemi", İst. 1939.
- Ebedi Hayata Sevkeden Hakikat, (Misyoner neşriyatı)
- Gümaltay M. Şemseddin, Ord. Prof.; "Tarih-i Edyan" İst. 1388.
- Gr. K. Moshos Bekliyen; "İmmanuel", İst. 1938.
- Hamidullah Muhammed, Prof. Dr. Mevlut Yaşaroğlu; "Kuran-i Kerim Tarihi", İst. 1965.
- Heykel M. Hüseyin; "Hz. Muhammed Mustafa", (Terc. Ö. Riza Doğruv, İst. 1948).
- İmam Abdülkadir; "Tarihâte ve Bugün Şamanizm", Anq., 1954.
- İmam Afet, Prof. Dr.; "Eski Mısırr Tarihi ve Medeniyeti" Anq. 1956.
- İzmiri Ismail Hakki; "El-Cevabülüs-Saîd fi Beyân-ı Din'i'l-Tevhid", Anq. 1341
- Kaanın S. Sabit; "Yahudi Tarihi", Anq. 1943. (Terce-me).

Kaybolan Cennetten Tekrar Kazandılan Cennete (Misyoner neşriyatı)
- Keskioglu Osman; "Kur'an Tarihi", İst.
- Kitab-i Mukaddes; İst. 1920
- Kitab-i Mukaddes; İst. 1955
- L. Von Ranke; "Reform Devrinde Alman Tarihi", (Terc. Cenal Köprüli, İst. 1953).
- Menar Tefsir; Kahire 1380 .
- Meydan Larus; (Cilt: I-XII).
- Öztuna Yilmaz; "Türkiye Tarihi", İst. 1963, Cilt: I.
- Rahmetullah El-Hindi; "İsharıü'l- Hak", (Terc. J. cilt, Şair Nühbet Efendi, İst.; II. Cilt; O. Fehmi Ankaravi, Bosna 1293).
• Şelebi Ahmet, Dr.; "El-İslam", Kahire, 1965.
• Şelebi Ahmet, Dr.; "Edyanül- Hindi'l- Kübra", Kahire, 1966
• Schimmel Annemaria; "Dinler Tarihine Giriş", Ank. 1958
• Tanyu Hikmet, Doç. Dr.; "Yehova Şahitleri", Ank. (Diyarbakır-ı]-'n İslamiyet-i Âlimiye'nin nüshasından)
• Tercuman Abdullah; "Hristiyanlığa Reddiye", İst. 1955.
• Topçu Nurettin, Doç. Dr.; "Sosyoloji", İst. 1955.
• Topçu Nurettin, Doç. Dr.; "Mantık", İst. 1955.
• Tunç M. Şekip; "Bir Din Felsefesine Doğru", İst. 1959.
• Turan Osman, Prof. Dr.; "Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi" İst. 1969. cilt: I-II.
• Wels; "Cihan Tarihinin Ümumi Hatları", (Terc. Maarif Nezareti, Cilt: I-V, İst. 1927)
• Yazar M. Hamdi; "Hak Dini Kur'an Dili", (Cilt: I-X), İst. 1935.
• Yakovas; "Nuru Ufuklara Doğru", İst. 1953.
• Zehidi Zeyneddin Ahmet; "Sahih-i Buhari Muhtasarı". (Terc. Ahmet Naim-Prof. Kamil Miras).
• Ders notları ve bazı küçük broşürler.
Les étapes suivantes que je propose pour ce procédé sont:

1. **Connaître les étapes**: Préparez un plan détaillé de ce qui devra être accompli.
2. **Organiser les étapes**: Définissez les tâches spécifiques et le temps nécessaire pour chacune d'elles.
3. **Exécuter les étapes**: Commencez à mener à terme les tâches prévues.
4. **Évaluer les étapes**: Réalisez une évaluation pour vérifier si tout s'est bien passé.
5. **S'assurer des résultats**: Si l'objectif n'est pas atteint, reprenez les étapes jusqu'à ce que la tâche soit terminée correctement.

Ce processus est très important pour assurer la réussite de tout projet ou tâche. Il garantit que chaque étape est bien menée et que l'objectif final est atteint.