**EHL-İ BEYT SEVGİSİ VE KERBELAYI ANLAMAK**

1. **Ehl-i beyt kimdir? Kimlerden oluşur?**
2. **Efendimizin ehli beytim diye belirttiği 4 kişinin genel özellikleri nelerdir?**
3. **Ehli beyti sevmek neden gereklidir?**
4. **Ehli beyt hakkında birçok hadis zikredilmiş olmasına rağmen neden öldürülmüşlerdir?**
5. **Kerbela meydanında neler yaşanmıştır?**

Bu günkü sohbetimizde/vaazımızda zikredilen konulara ayetler, hadisler ve tarih aynasından bakmaya, sonuçları günümüz açısından değerlendirmeye gayret edeceğiz. Öncelikle Rabbimiz Kuranı Keriminde hane-i saadeti teşkil edenler hakkında bazı ayetler zikretmiştir. Peygamber eşleri müminlerin anneleri sayılmışlardır:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

"**Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir.** **O'nun hanımları da onların analarıdır.** Akbaba’da Allah'ın kitabında birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf (uygun bir vasiyet) yapmanız müstesnadır. Bu, kitapta yazılıdır." ***(Ahzab, 33/6)***

Bir başka ayeti celilede Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesidir.

وَقَرْنَ فٖى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٖينَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرٖيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهٖيرًا

“(Ey peygamber eşleri) **Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin.** **Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor”** (Ahzâb, 33/33) âyeti nâzil olduğunda, **ashâbın Peygamber Efendimiz’e Ehl-i Beyt’in kim olduğunu sormaları üzerine,** Allah Rasûlü Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i yanına çağırarak, abasının altına almış ve onların Ehl-i Beyt’i olduğunu ifade etmiştir.

 Efendimiz Necran Hristiyanlarından bir gurubun Hz. İsa hakkındaki hakikatleri kabul etmemeleri üzerine onları lanetleşmeye çağırmış, onlarda bunun kötü sonuçlar doğuracağını anlayarak yanaşmamışlardır. Bunun üzerine “Mübahele ayeti” diye bilinen Al-i İmran suresinin 61. Ayeti nazil olmuştur.

3.61\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*فَمَنْ حَاجَّكَ فٖيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا واَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبٖينَ

“Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.” (Al-i İmran 61)

Resulullah (a.s) hemen yakınında bulunan Hz. **Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i** (r. anhüm) çağırarak: "**Allah’ım, bunlar benim ailemdir**" buyurmuştur." (Müslim, Fezailu'l-Ashab 32; Kuran Yolu, C.1, S.590)

إنّى تاركٌ فِيكُمْ مَا إنْ تَمَسّكتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِى: أحَدُهُمَا أعظَمُ مِن اخرِ، وَهُوَ كِتَابُ اللّهِ تَعَالى حبلٌ ممدودٌ مِن السّماءِ إلى الارضِ، وَعتْرَتِى أهلُ بَيْتِى لنْ يَفْتَرِقَا حتّى يردَا علَىّ الحوضَ فانْظُروا كيْفَ تَخْلِفُونِى فِيهمَا

Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki:

"**Size, uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür.** **Bu, Allah'ın Kitabı'dır. Semâdan arza uzatılmış bir ip durumundadır.** **(Diğeri de) kendi neslim, Ehl-i Beytim'dir.** **Bu iki şey, cennette Kevser havuzunun başında bana gelip (hakkınızda bilgi verinceye kadar) birbirlerinden ayrılmayacaklardır**. Öyleyse bunlar hakkında, ardımdan bana nasıl bir halef olacağınızı siz düşünün” (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/328-329)

Müslim'in sahihinde geçen vechi ise şöyledir:

"**Ey insanlar, bilesiniz ki: Ben bir beşerim. Rabbim'in elçisinin (Azrail aleyhisselam) gelmesi ve davetine icabet etmem zamanı yakındır.** **Ben size iki kıymetli şey bırakıyorum: Birincisi içerisi nur ve hidâyet dolu olan Kitabullah'tır. Allah'ın Kitabı'nı alın ve ona dört elle sarılın**." -Resûlullah (s.a.v.) Kur'ân-ı Kerîm'e birçok teşviklerde bulunduktan sonra devamla dedi ki: **"Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatıyorum. Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatıyorum. Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatıyorum...”** (İ. Canan, Kutub-i Sitte Ter. ve Şrh., 2/329-330)

İşte bu hadisler dolayısıyla, Emevî halîfesi ve Hulefa-i raşidin’in beşincisi kabul edilen **Ömer ibn-i Abdülazîz**, hilâfeti zamanında, Ehl-i Beyt’e hakaretlerin edildiği hutbelere son verdirerek, halihazırda camilerimizde okunan âyetin (Nahl, 16/90) okunmasını emretmiştir.

Ayelerde ve hadislerde geçen Ehl-i Beyt farklı manalarda anlaşılmış ve farklı yorumlar ortaya çıkmıştır.

1. Bazıları Ehli beyt olarak Hz. Peygamber efendimizin Hz. **Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i** yanına çağırarak "**Allah’ım, bunlar benim ailemdir**" buyurmasından hareketle bunları ve bunlardan gelenleri ehli beyt kabul etmiş.
2. Bazıları peygamber eşlerini de bu gruba dâhil ederek biraz daha genişletmiş
3. Bazıları da Ali Beyt Peygambere samimiyetle iman eden bütün müminlerdir diyerek ümmeti kastetmişlerdir. Salli-Barik dualarını da delil getirmişlerdir.

**Hangi gurup olursa olsun ehli beyt olmak resule sadakat ve teslimiyeti, samimiyetle bağlanmayı, onun yolunda sapmadan yürümeyi, Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmeyi gerektirir. Aksi halde ehl-i beyt olmak bir anlam ve üstünlük ifade etmez.**

Peygamber efendimiz 4 insana Hz. Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin hakkında “Allahım onların günahlarını temizle” diye dua etmiştir. (Tirmizi, Menakıb 32)

**Efendimizin pekçok övgüsüne mazhar olan bu dört güzide insanı yakından tanımak gerekir.**

**Hz. Ali,**

Hz. Peygamber’in amcası **Ebû Tâlib**’in en küçük oğludur. Hz. Ali, mîlâdî 600 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi, Hz. Peygamber’e, yetim ve öksüz kaldığı sekiz yaşından itibaren annelik yapan **Fâtıma bint-i Esed**’tir. Bu nedenle, Peygamberimiz ona **“ikinci annem”** demiştir.

Hz. Ali, **hiç puta tapmadığı** için, **kerrema’llâhu veche** (Allah yüzünü şereflendirsin) sıfatı verilmiştir. Aslan anlamına gelen **Haydar, Esedu’llâhi’l-Gâlib, el-Mürtezâ, Sultânü’l-Evliyâ, Ebu’t-Türâb** gibi lakaplarla anılmıştır.

Efendimiz Hz. Ali hakkında:

“**Ali’yi seven beni sevmiş olur, beni seven de Allâh’ı sevmiş olur,** Ali’ye buğz eden bana buğz etmiş olur, bana buğz eden de Allâh’a buğz etmiş olur.” (et-Taberânî, Mucemü’l-Kebîr, c. 23, s. 380, Hadis No: 901)

“ **Ben kimin dostu isem, Ali de onun dostudur**” ( Tirmizî, Menâkıb, 3714),

“**Yâ Ali! Sen dünyada da âhirette de benim kardeşimsin**” (Tirmizî, Menâkıb, 3722),

“**Ey Ali, ben ilmin şehriyim, sen ise onun kapısısın. Şehre ancak kapıdan varılır. Bir kimse, beni sevdiğini söyleyip sana buğz ederse, beni sevmiyordur ve yalancıdır. Zira sen, bendensin ve ben de, sendenim.** Senin ve senden gelecek evlatlarından olan imâmların misali, Nûh’un gemisi gibidir. Her kim gemiye bindiyse, kurtuldu ve her kim muhâlefet ettiyse, helâk oldu.” (Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi, Osman Eğri, Doç. Dr.)

1. Mekke’li müşriklerin, ezâ ve cefâlarını gittikçe artırmaları, hatta kendisini öldürme planları yapmaları üzerine Hz. Peygamber, **Medîne’ye hicret edeceği zaman yatağına Hz. Ali yatmıştır.**
2. Hz. Peygamber, Hicret’in beşinci ayında, muhâcirler ile ensâr arasındaki kardeşleştirme **(muâhât) anlaşmasında kardeş olarak Hz. Ali’yi seçmiştir.**
3. Hz. Ali, hicretin ikinci yılında, Hz. Peygamber’in **kızı, Hz. Fâtıma ile evlenmiştir**.
4. Hz. Ali, **Tebûk dışındaki bütün savaşlara katılmış** ve sancaktarlık yapmıştır.
5. Uhud Savaşı’nda, düşman tarafından tuzak olarak kazılan çukurlardan birisine düşen Hz. Peygamber’i elinden tutarak, Talha bin Ubeydullah’la birlikte, buradan çıkartmıştır. ***“*Ali gibi genç, Zülfikâr gibi kılıç yoktur*”* “Haydar-ı Kerrâr” ve “Şâh-ı Merdân”**
6. Hz. Peygamber’in **kâtipliğini yapmıştır**. Hudeybiye antlaşmasının metnini yazmıştır.
7. Mekke’nin fethinden sonra, **Kâ’be’nin ve daha sonra Taif’in putlardan arındırılması görevi** de Hz. Ali’ye verilmiştir.
8. Hz. Peygamber’in vasiyeti üzerine, **cenazesini Hz. Ali, Hz. Abbas**, onun oğulları Fazlı, Kusem ve Üsâme bin Zeyd birlikte yıkamışlardır.
9. Hz Ali, miskin (fakir)lere, yetimlere, kölelere karşı sofrasını, yüreğini açık tutan bir **şefkat ve merhamet insanıdır.**
10. Hz. Ali, **güzel ahlâkı** ile birlikte bilgisi ile de, Hz. Peygamber’in iltifatına mazhar olmuştur. **Fıkıh alanındaki üstünlüğü**, tartışılmayan bir gerçektir.
11. **Kur’ân-ı Kerîm’i, Hz. Peygamber hayatta iken ezberlemiştir**. Âyetlerin ne zaman, nerede nâzil olduğunu bildiği kaynaklarda yazılıdır.
12. Hz. Ali, Hz. Peygamber’den **586 adet hadîs rivâyet etmiştir**.

Hz. Ali, Kûfe’de, sabah namazını mescitte kılarken, bir hâricî olan ve yıllarca kendisine hizmet eden **Abdurrahman bin Mülcem** tarafından, zehirli bir hançerle yaralanmış ve aldığı yaranın etkisi ile, 63 yaşında Ramazanın 27. gecesinde 40/661 tarihinde şehit olmuştur. Cenaze namazını, oğlu Hz. Hasan kıldırmıştır.

İbn-i Mülcem hapse atılır. Hz. Ali, ölüm döşeğindeyken kendisine verilen bir kâse sütün yarısını İbn-i Mülcem’e gönderir. İbn-i Mülcem zehirlenme korkusuyla sütü içmez. Durum Hz. Ali’ye bildirilir ve şöyle der: *“O bana sû-i zanda bulundu. Eğer gönderdiğim sütü içseydi mahşer günü ayağımı cennetin eşiğine koyar ve Rabbime Ya Rab! İbn-i Mülcem’i cennete koymadıkça ben de cennete girmeyeceğim diyecektim.”* (Ehl-i Beyt'in Örnek Hayatlarından Kesitler I, Mehmet Ergün. http://www.mehmetergun.net)

**Hz. Fâtıma,**

Hz. Peygamber’in en küçük kızıdır. 615 yılında dünyaya gelmiştir. *“***Hakîkaten Allah, kızım Fâtıma’yı ve onun evlâtlarını ve onları sevenleri ateşten uzaklaştırmıştır***.” (Kenz’ül-Ummâl,* c.6, s. 219*)* Kendisine “Zehrâ”, “Betül” de denmiştir.

Hz. Peygamber, Hz. Fâtıma için şöyle söylemiştir: *“***Kızım Fâtıma, geçmiş, gelecek, bütün kadınlardan üstündür. O, vücûdumun bir parçası, gözümün nûru ve kalbimin meyvesidir***.”*

Hz. Fâtıma, konuşma ve sohbetinde Hz. Peygamber’e en çok benzeyen kişidir. Hz. Peygamber’in Fatıma yanına geldiğinde yerinden kalkıp Fâtıma’ya doğru giderek ona hoş geldin dediği, kendi yerine oturttuğu bilinmektedir.

Hz. Peygamber, her yolculuğa çıktığında en son Hz. Fâtıma ile görüşmüştür. Her yolculuktan döndüğünde de, önce mescitte iki rek’ât namaz kılmış, mescitten çıktıktan sonra, hanımlarının yanına varmadan önce, mutlaka Hz. Fâtıma’yı görmeye gitmiştir.”

Bir gün Hz. Muhammed, Ka’be’nin yanında namaz kılarken Ebû Cehil, yanında bulunanlara, bir deve işkembesini, Hz. Peygamber’in boynunun üzerine koymasını emreder. İçlerinden biri, kalkıp onu alır ve secde halinde bulunan Peygamberin boynunun üzerine koyar. Onlar, birbirlerine bakıp gülüşmeye başlarlar. Bir kişi gidip, henüz küçücük bir kız olan Hz. Fatıma’ya haber verir. Hz. Fatıma, gelip onu bir kenara atar ve sonra o adamlara yönelerek onları ayıplamaya ve kınamaya başlar. (*Buhârî,* Hadis No: 233)

Hz. Ali, onu babasından istemiş, babası da kızından izin alarak, onları evlendirmiştir. Bazı rivayetlerde sahabilerden başkaları onunla evlenmek istemişler efendimiz onlara “**onun hakkında Allahın emrini bekliyorum**” cevabını vermiştir. Hz. Fâtıma Ebû Tâlib’in hanımı olan kayınvalidesi Fâtıma bint-i Esedidi ve onlarla birlikte aynı evde yaşamıştır.

Hz. Fâtıma evlendikten sonra da, sık sık babasının ziyaretine giderek, onun hizmetinde bulunmuştur. Hem Hz. Fâtıma’ya, hem de yanında büyümüş olan Hz. Ali’ye derin bir sevgi besleyen Peygamber Efendimiz’in, zaman zaman onların evine giderek, onların arasına oturduğu, onlarla sohbet ettiği anlatılmaktadır.

Hz. Peygamber, bir gün Fâtıma’nın devetüyünden bir abaya bürünmüş olarak, buğday öğüttüğünü görmüştür. Bu durumu görünce, ağlamaya başlar ve şöyle buyurur: *“***Ey Fâtıma! Dünyanın acılarına sabret ki, yarın âhiretin bol nimetlerine kavuşasın.” Bunun üzerine şu âyet nâzil olur:** وَلَسَوْفَ يُعْطٖيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى  **“Ve elbette yakında Rabbin, öyle şeyler verecek ki sana, sonunda râzı olacaksın***.” ( Kenz’ül-Ummâl,* c. 6, s. 296. Duhâ, 93/5*)*

Hz. Fâtıma, sağlık ve sosyal hizmetlerle de meşgul olmuş, Uhud savaşında gâzîlere su ve yiyecek taşımış, yaralıları tedavi etmiştir.

Peygamberimizin soyu, Hz. Fâtıma’nın çocuklarıyla devam etmiştir. Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere; “şerîf”, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere ise “seyyid” denmiştir.

**Hz. Hasan: Kendi Zevcesinden Bile İhanet Gören, Rıza Ve Teslimiyet Eri…**

Hicri 3. Yılda (625) Medine’de dünyaya gelir. İsmini efendimiz verir. 8 yaşında dedesini, 9 yaşında annesini kaybeder. Hz. Osman’ın öldürülmemesi için günlerce kapısında nöbet tutanlardan biridir. Hz. Ali’nin vefatından sonra 28 ocak 661’de Kufe’de halife seçilmiştir. Eylül ayında kan dökülmemesi için halifelikten vaz geçerek Muaviyeye bırakmıştır. Medine’ye yerleşmiş ve 669 yılında vefat etmiştir.

Hz. Hasan Efendimiz birkaç defa hainler ve Muaviye’nin tuttuğu insanlar tarafından zehirlenmiştir.

Evinde **karısı Câ’de binti el-Eşas b. Kays** tarafından da zehirlenir ancak bundan kurtularak şifa bulur.

Musul’da iken kör taklidi yapan biri Hz. Hasan’a çarpar ve elindeki zehirli bastonla ayağını yaralar. Peygamber torunu acılar içinde kıvranır. Fakat ilâhi inayet imdadına yetişir ve kurtulur.

Tekrar Medine’ye döner. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm’e misafir olur. Bir Gece Düşmanların kinle şişirdiği ve Yezit ile evlendireceklerine dair söz vermeleri üzerine karısı Câ’de binti el-Eşas b. Kays, Hz. Hasan’ın yattığı hücrenin yer seviyesindeki penceresinden uzanmış ve oradaki su güğümünün içine elmas tozu dökmüştür. Ölüm döşeğinde kimin yaptığını soran kardeşine:   *“Bize düşen sabır ve teslimiyettir”* cevabını verir.  (Önce Alkışladılar Sonra Öldürdüler, Vehbi Vakkasoğlu, Yeni Asya Yayınları,  Güryay Matbaası, 3. Baskı, İstanbul,1976, s.25–31.)

Hz. Ali: "Ey Yavrum! Doğruluk nedir?" Hz. Hasan: "**İyiliği yaparak kötülüğü ortadan kaldırmaktır.**"

Hz. Ali: "Şeref nedir?" Hz. Hasan: "**Dostlara güzel davranmak, hatayı kabullenmektir**."

Hz. Ali: "Kardeşlik nedir?" Hz. Hasan: "**Darlıkta ve bollukta her şeyini paylaşabilmendir**."

Hz. Ali: "Hilm nedir?" Hz. Hasan: "**Kini yutmak, benliğe sahip olmaktır**."

Hz. Ali: "Yücelik nedir?" Hz. Hasan: "**Borçluya yardım etmen, suçları affetmendir**."

Hz. Ali: "Erdem nedir?" Hz. Hasan: "**Güzel davranmak ve kötülükleri terketmektir**."

Hz. Ali: "**Gaflet nedir?**" Hz. Hasan: "**Yüce ve ahlaklı insanlara değil, fitne ve fesat peşinde koşanlara boyun eğmektir**.“ (Diyanet Aylık Dergi Sayı:147)

**Hz. Hüseyin,**

10 ocak 626 da hicretin dördüncü yılı Şaban’ın beşinde Medine’de dünyaya geldi. Efendimiz Cebrail’in kendisine getirdiği isim olan “Hüseyin”i torununun kulağına ezan okuyarak bizzat kendisi koymuştur. Bir fakih ve muhaddis olarak yetişmiştir. **Beden yapısı itibariyle dedesi Hz. Muhammed’e çok benzeyen Hz. Hüseyin**, huyca da ona benzemiş; halim, selim ve kerim ahlakıyla Muhammed ahlakının devamına vesile olmuştur.

Hilafetin saltanata dönüşmesinden korktuğu için onlarla mücadele etme yolunu tutmuştur.

**Efendimiz Torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le ilgili pek çok hadisi bizlere ulaşmıştır.**

*“***Hasan ve Hüseyin’i seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuş olur***”* (Ahmed bin Hanbel, Müsned.)

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أهْلِ الْجَنَّةِ. وَأبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا

**“Hasan ve Hüseyin Cennet ehlinin iki gencidir” (**Tirmizi, Menâkıb, 3778**)**

Hz. Peygamber, Bir başka hadisinde de Hz. Hüseyin’le ilgili olarak;

*“***Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim. Allah’ı seven Hüseyin’i sever”** buyurmuşlardır. (Tirmizi, Menakıb, 3777)

**“Allah’ım ben onları seviyorum. Sen de sev, onları sevenleri de sev!”**  (2 Tirmizî, Menâkıb, 30)

**Esas Olan Allah İçin Sevmektir**

**أفْضَلُ الاعْمَال الحُبُّ في اللّهِ، وَالْبُغْضُ في اللّهِ.**

Hz. Ebû Zerr (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "**Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir**." ***[Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).]***

**Müslümanlar yüz yıllardır hz. Peygamberi ve onun soyundan gelenleri sevmiş, onları bağrına basmış, acılarına ortak olup yüreklerinde yaşamışlardır.**

**KERBELA ÖNCESİ YAŞANANLAR**

Hz. Hüseyin Raşit halifeler devrinde ve Muaviye döneminde aktif bir şekilde siyasi olaylarda bulunmamış, sadece kendine verilen görevleri yerine getirmiştir. Doğal olarak babası Hz. Alin’in ve Abisi Hasan’ın yanında yer almıştır. **680 yılında Yezid B. Muaviye halife olunca Medine valisine haber gönderip Hz. Hüseyin’in biat etmesini istemiştir.**

Kufeliler Hz. Hüseyin’e biat edeceklerine dair mektuplar yazmışlar ve bunları araştırmak üzere **Kufeye amcasının oğlu Müslim Akil’i göndermiş** ve orada gizliden gizliye insanları örgütlemeye başlamış. Vali önce **Makil** adında bir ajan tutmuş (3000 dirhem vererek) onlara biat etmesini ve böylece kendilerinden haberdar olmayı sağlamıştır.

**Yezit küfe valisi Numan b. Beşir’in olayların üzerine tam gitmemesinden dolayı görevinden alarak yerine Ubeydullah b. Ziyad’ı vali olarak görevlendirmiştir. Yeni vali Müslim Akil’i misafir edenleri idam edeceğini bildirmiştir.** **Müslim’i evinde misafir eden Hani b. Urveyi yakalatmış ve şehrin meydanında idam ederek asmıştır.** Daha sonra Müslimi de yakalatıp öldürmüştür. Bu haber yola çıkan Hz. Hüseyin’e ulaşmış olmasına rağmen geri dönmemiştir. **Zulme boyun eğmemek adına çıktığı yolculuk dünyaya ibret olsun, zalimlerin nasıl bir ruh haline sahip olabilecekleri anlaşılsın ve ümmeti Muhammed bu tür tefrikalardan ders çıkarsın diye geri dönmemiştir.**

Hz. Hüseyin 10 Eylül 680 yılında kufeye gitmek üzere 54 yaşında Mekke’den ayrılmıştır. Bu haberi alan Kufe valisi onu şehre girmeden durdurmayı hedeflemiş ve **Temimli Hür b. Yezid komutasında yaklaşık 1000 kişilik öncü birlik göndermiş** ve kerbela mevkiinede **Sad b. Ebi Vakkas’ın oğlu ve** Rey Valisi **Ömer komutasında 4000 kişilik bir ordu görevlendirmiştir.**

Hz. Hüseyin’in yanında eli silah tutan 72 kişi vardı. Bunlarla birlikte aile ve yakınlarından kadın ve çocuklar. Kafile 2 Muharrem’de Kerbela’ya varmıştır.

KERBELA GÜNÜ

Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,
Aylar bize hep muharrem oldu!
Akşam ne güneşli bir geceydi...
Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!.
Âlem bugün üç yüz elli milyon
Mazlûma yaman bir âlem oldu!
Çiğnendi harîm-i pâki ser'in;
Nâmûsa yabancı mahrem oldu!
Beyninde öten çanın sesinden
Binlerce minâre ebkem oldu.
Allah için, ey Nebiyy-i ma’sûm,
İslâm'ı bırakma böyle bîkes,
İslâm'ı bırakma böyle mazlûm.

Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi / Mehmet Akif Ersoy

**Kerbela, kahpelik, döneklik, satılmışlık, acımasızlık, hainlik, bencillik, çıkarcılık meydanıdır. Din, ahlak, namus ve masumiyet kurallarının hiçe sayıldığı, peygamber sözünün yere düşürüldüğü, suyun kesildiği, kırmızı kanın hâkim olduğu meydandır.**

**İmam Hüseyin 10 muharrem günü üzerinde Hz. Peygamberin gömleği elinde efendimizin kılıcı ve kalkanı olduğu halde meydana çıkıp karşıdaki orduya seslenerek onlara şu şekilde nasihat ve öğüt vermiştir:**

 **“Ey insanlar! Soyumu söyleyin, ben kimim?**

**Sonra kendinize gelin, nefsinizi kınayın.**

**Bakın, beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz size caiz midir?**

**Ben, Peygamberinizin kızının oğlu değil miyim?**

**Ben, Peygamberinizin vasisi ve amcası oğlunun oğlu değil miyim?**

**Ben, herkesten önce Allah’a iman eden ve Peygamber’in risaletini tasdik eden kimsenin oğlu değil miyim?**

 **Seyyid-uş Şüheda olan Hamza, babamın amcası değil midir?**

**Cafer-i Tayyar amcam değil midir?**

**Peygamber’in benim ve kardeşim hakkındaki:** **“Bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir”** sözünü duymamış mısınız?”

**Bu öğüt ve nasihate binaen karşıda kendilerinin Müslüman olduklarını ve peygamberin cennetle müjdelediği bir sahabeyi hatta bir peygamber torununu nasıl öldürebilmişlerdir? Bu akıl almaz bir durumdur ve kıyamete kadar da tam anlamıyla anlaşılamayacaktır.**

Kufelilerden kendisine mektup göndermek suretiyle davet eden ve Ömer b. Sa’d ordusu içerisinde olan ünlü kişilerden bazılarının ismini sayarak: “**Ey Şebes b. Rib’i, ey Haccar b. Ebcer, ey Kays b. Eş’as ve ey Yezid b. Haris**! “**Senin emrinde olacak donanmış bir ordu da hazırdır” diye mektup yazan siz değil miydiniz?! Söz ve ahdinizi unuttunuz mu**?”

Onlar: “**Biz böyle bir şey yazmadık**” diye İmam’ın sözlerini inkar ettiler.

İmam: “Hayır! Vallahi siz böyle yazdınız" dedi.

Bu arada Kays b. Eş’as yüksek bir sesle: “Biz ne dediğini bilmiyoruz. Niçin amcan oğlu Yezid’e biat etmiyorsun? Biat ettiğin takdirde sana karşı istediğin gibi davranılacak ve sana en ufak bir zarar bile gelmeyecektir.” dedi.

Yezid halife olmadan önce sahip olduğu bazı kötü huy ve davranışlarını halife olduktan sonra da sürdürmüş ve İslami emirler konusunda lakayt davranmıştır. İçki içtiği, maymunlarla oynaştığı, huzurunda müzik çaldırıp eğlenceler düzenlediği nakledilmiştir. (Ehl-i beyt ve siyasi faaliyetleri, Mehmet Bahuddin Varol, Doktora Tezi, Konya)

**Hz. Abbas’ın su almak için Fırat’a gidişi ve Şehid edilmesi**

Üç veya dört gün kadınlar ve çocuklar susuzluk çekmişler, kendilerine su verilmemişti. Susuzluktan ağlayan çocukların feryadı Abbas’ın kulaklarında çınlıyordu. Su kırbasını eline alan Abbas kılıcıyla karşı tarafta bulunan Fırat’tan su almak üzere düşman saflarına saldırıya geçip zor bela suya ulaşır ve kırbasını doldurup geriye dönecekken gücü tükenmek üzeredir. Saldıranlar Abbas’ın iki kolunu da koparırlar ve dişleriyle kırbayı tutup sürünmek ister. Üzerine oklar yağdırırlar ve kırbadan su dökülür, şehadet vuku bulur.

**Abdullah b. Havze isimli birinin ölüm olayı**

Ömer b. Sad’ın ordusundan **Abdullah b. Havze** isimli birisinin hz. Hüseyin’e şöyle dediği rivayet edililmiştir: “**Ey Hüseyin! Seni cehennemle müjdeliyorum**!”

İmam Hüseyin (a.s): “**Yalan söyledin; çünkü ben bağışlayıcı, kerim, itaat edilen ve şefaat kabul eden Allah’a doğru gidiyorum**” buyurdu ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti: **“Allah’ım, onu cehenneme götür.”**

Abdullah b. Havze Hüseyin’in bu duasına öfkelenerek atını onlara doğru mahmuzladı. Atın ayağı bir taşa takılması sonucu Abudullah b. Havze yere yıkıldı ve ayağı eyerin üzengisine takıldı. At ürkerek onu arkasında sürükledi ve çöldeki taşlara çarparak bedeni parçalanmış ve yarı canlı bir halde ateş yakılmış olan bir çukura atmıştır.

**Hür B. Yezid’in Hz. Hüseyin’in tarafına geçmesi ve şehadeti**

**Hür B. Yezid.** Ubeydullah b. Ziyad’ın gönderdiği 1000 kişilik öncü birliğin komutanı. Yapılanlara daha fazla tahammül edemeyip tövbe ederek Hz. Hüseyin’in yanında yer almış bir Müslüman.

Hür oraya gelmeden önce başından geçen bir olayı Hz. Hüseyine şöyle anlatmıştır: “Sizinle savaşmak için Kufe’den dışarı çıktığımda bir ses duymuştum, biri bana seslenerek dedi ki: “**Ey Hür! Seni cennetle müjdeliyorum**”. Kendi kendime düşündüm ve dedim ki: **Yazıklar olsun Hürr’e! Resulullah’ın evladıyla savaşmaya gittiğinde cennetle müjdeleniyor**.” Daha sonra Hz. Hüseyinin yanında şehadet mertebesine ulaşmakla şereflenmiştir.

**Müslim b. Avsece’nin şehadeti**

**Müslim b. Avsece** Dönemin en cesur yiğitlerindendi. İmam Hüseyin’in elçisi Müslim b. Akil Kufe’ye geldiğinde O mal ve para toplayıp techizat almada ve halktan biat toplamada onun vekiliydi. Hüseyinin yanında yer alan bu kahraman ehli beyt sevgisini kanıyla ortaya koymuştur. Hüseyin onların savaşmadan gidebileceklerini ve üzerlerinden biatı kaldırdığını söylemesi üzerine şu eşsiz cevabı vermiştir:

**“Ey Resulullah’ın torunu! Seni bırakarak nasıl gidebiliriz? Bu durumda Allah’a ne cevap veririz? Hayır, vallahi mızrağımı düşmanların göğsünde kırıncaya kadar ben sizden ayrılmam ve elimde kılıç olduğu müddetçe düşmanlara saldırırım. Silahım olmazsa onlarla taşla savaşırım. Allah’a andolsun, biz Peygamber’in hürmetini gözettiğimizi yakîn edinceye kadar sana yardım etmekten vazgeçmeyeceğiz.”**

**Abdullah b. Umeyr-i Kelbi ve Eşi Ümm-ü Vehb’in şehadetleri**

**Abdullah b. Umeyr-i Kelbi** Şehitlerden bir başkası, aşırılacak bir direniş göstermiş, tek başına karşı tarafa saldırıya geçmiş bir çoklarını kılıçtan geçirmiş ve Sonra bir düşman askeri kılıçla Abdullah’ın sağ kolunu ve bir diğeri de onun ayağını kesmiş. Ölmeden önce Abdullah b. Umeyr esir düşmüş, düşmanlar onu, ordunun gözü önünde mızrak ve kılıçlarla bedenini paramparça ederek şehid etmişlerdi.

Çadırlarda bulunan eşi Ümm-ü Vehb oraya gidip kocasının cansız bedeninin yanına oturup yüzünün kanını silerek şöyle der: “**Ey Abdullah! Cennet sana mübarek olsun. Allah’tan bana da seninle birlikte cennette yer vermesini istiyorum**.”

Bu manzarayı gören Sıffin’de Hz. Ali’nin yanında yer alan **Şimr veya Şemir zi’l Cevşen kölesine bu kadını öldürmesini emreder ve Köle, Şimr’in emrini yerine getirerek bu fedakâr ve mümin kadını şehit eder.** Ümm-ü Vehb Aşura günü şehid düşen ilk kadın olur. Daha sonra **köle, Abdullah’ın başını gövdesinden ayırarak onu İmam’ın çadırlarına doğru fırlatır**. Bu durum onların hangi halet-i ruhiye içerisinde olduklarını göstermesi bakımından önemlidir.

**Hz. Hüseyin’in çocuğunu kucağında şehit etmeleri**

Hz. Hüseyin çadırda ağlayan bir buçuk yaşındaki oğlunu kucağına alır havaya kaldırır ve karşı taraftakilere şöyle seslenir: “Şu yavrucağa acıyın, ona bir damla olsun su verin” bu manzarayı gören **komutan Ömer b. Sad yanında iyi ok kullanan Hermele’ye: ona bir cevap ver der: oda çocuğun boğazına nişan alır ve çocuğu şehit eder.**

**Hz. Hüseyin’in şehadeti**

**Emeviler’in ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve Hicri 61,Miladi 680 yılı Muharrem ayının onuncu Cuma günü Hazret-i İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbelâ'da hunharca şehit edilmiştir.** Ehlibeytin çok değerli bir ferdinin hayatına mal olan bu elim olay sebebi ile 10 Muharrem **Şii Müslümanlarca yas günü sayılmış** ve bu matem daha sonraları geniş çaplı hale gelmiş ve bir nevi resmi hüviyete bürünmüştür.

Hz Hüseyin’i kendi iktidarı ve ikbali açısından potansiyel bir tehlike olarak gören Yezid bin Muaviye Hz Hüseyin’e Kufe valiliği vaadiyle tuzak kurmuştur. Hz Hüseyin’e, bunun bir tuzak olabileceği, gitmemesi ve Mekke’den ayrılmaması yönünde tavsiyeler olduysa da dinlememiş, 50-60 kişilik aile fertleri ve arkadaş grubu ile yola çıkmıştır. Hz Hüseyin, Kerbela’ya geldiğinde tuzağa düşürülmüş, **Yezit’e biat etmesi için kendisine baskı yapılmış, çölde günlerce aç ve susuz bekletilmiştir.** Peygamberin güllerine bu zulmü reva görenler nasıl bir kalbe sahipti acaba? Allah böylesi trajedilerin tekrarından bu ümmeti muhafaza buyursun.

**Hz. Hüseyin’in Şehadetini İbret Nazarıyla Düşünürken**

Hz. Peygamber (s.a.v.), savaş ortamında bile, müslümanlarla savaşmayan gayrı Müslim kadınların, çocukların, yaşlıların ve ibadetle meşgul din adamlarının öldürülmesini hatta, ibadethanelerinin yıkılmasını, ağaçların kesilmesini ve hayvanların öldürülmesini yasaklamıştır.

 Genel bir ilke olarak yeryüzündeki bütün canlılara merhametle yaklaşmayı öngören İslam dini, **“insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez**”(Müslim, “Fedâil”, 2319; II,1809.) peygamberî buyruğuyla da bu ilkeyi âdeta perçinlemiştir.

Ehl-i Beyt neslinden gelen seyyid ve şeriflere, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri tarafından **icâzetnâmeler** verilerek, gereken sevgi ve saygıyı görmeleri temin edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bayezid zamanında “**Nakîbü’l-Eşrâf Dairesi**” kurulmuş ve Osmanlı Devleti bünyesinde ne kadar kayıtlı seyyid ailesi varsa, onların kayıt defterleri tutulmuştur.

Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber tarafından, Nûh’un gemisine benzetilmiştir. *Misli Ehl-i Beytî ke misli sefînet-i Nûhin men rakebehâ necâtün ve men münhalifün anhâ ğarkun”* “**Benim Ehl-i Beyt’im Nûh’un gemisi gibidir. Kim ona binerse, kurtulur. Binmeyen de boğulur**.” (Heysemî, *Mecmaü’z-Zevâid,*)

**Yunus Emre, gönlündeki Ehl-i Beyt sevgisini mısralara şu kelimelerle taşımıştır:**

Şehîdlerin ser çeşmesi evliyânın bağrı başı / Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.

Hazret Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri, / Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.

**“Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver, sultân-ı enbiyâya…”** Kâzım Paşa

**Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve yakınlarının, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleri, doğruluk adına samimi yürüyüşleri, bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz izler bırakmıştır.** Resûlullah Efendimiz’in torunlarına bu zulmü reva görenler ise; insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmişlerdir.

Ve o gün bu gündür Irak ve Suriye topraklarında kan akmaya, ağıtlar yükselmeye, masum yavrular susuzluğa terkedilmeye devam ediyor. Şimdi yıllardan 2014. Aylardan Muharrem, susuzluk var Kerbela’da. Suskunluk var yüreklerimizde, yine kan var, matem var, ağıtlar yükseliyor o coğrafyadan.

 Tarihin belli bir kesitinde meydana gelen bu üzücü olayları iyi düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak gerekir. Müslümanlara düşen görev, bu tür müessif olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olmak; kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Günümüzde de aynı veya benzer vakalara rastlamamız mümkün. **Zevkine öldürülen insanlar, sarhoş araç kullanıp insanların canlarına kıyanlar, bilge köyü katliamını düşünün…**

Yüce Allah, insanı ruh ve beden yapısıyla en güzel bir şekilde yaratmış, (Tîn, 95/4) ona şan ve şeref vermiş (İsra, 17/70), ona ruhundan üflemiş (Hicr, 15/29 ) ve yeryüzündeki her şeyi onun hizmetine sunmuştur. (Mülk, 67/15) Bütün bu özellikleriyle insan, yaratılanlar arasında en seçkin ve en değerli varlıktır. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşayan insan, sevgi dolu, merhametli, hoş geçimli, güvenilir, içinde yaşadığı toplumla ve bütün insanlıkla barışık olandır. Bu vasıflar, kuşkusuz olgun müslümanın da belirgin özelliklerindendir.

**Her zaman, sağduyulu hareket ederek Allah ve Peygamber sevgisi etrafında kenetlenmeliyiz. Hz. Peygamberi, O'nun aile fertlerini ve ashabını sevmek hepimizin müşterek heyecanı olmalıdır.**

**Yaşanan olaylara ibret nazarıyla bakıp gereken dersleri toplum olarak çıkarmalıyız**

* **Yaşanan sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeliyiz**
* **Kuran ve sünnete göre yaşamalıyız**
* **Toplumun her kesiminin kuran ahlakıyla ahlaklanmasını sağlamalıyız**
* **Çocukları dini terbiye ile yetiştirmeliyiz**
* **Sahabeyi iyi tanıyıp örnek almalıyız**
* **Birlik beraberliği sağlayacak değerler etrafında bütünleşmeliyiz**
* **Tarihten, yaşanan elim hadiselerden dersler çıkarmalı, aynı hatalara düşmemeliyiz**
* **Barış dininin barışını hakim kılacak adımlar atmalı ve toplumu bu şekilde yoğurmalıyız**

"Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve parçalanıp bölünmeyin”

Bu acı olayın tasvibi mümkün değildir. Müslümanlara düşen görev, bu tür olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olmak, kardeşlik, birlik ve beraberliği koruyabilmek ve yüce Allah'ın; وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ "Hep birlikte Allah'ın ipine / Kur'ân'a sımsıkı sarılın ve parçalanıp bölünmeyin" (Al-i İmran, 103)

 Hepimizin Allah'ı, Peygamberi, kitabı, kıblesi, vatanı ve bayrağı birdir. Bu birlik, birbirimize sevgi ve saygı bağları ile bağlanmamızı gerektirir. Kardeş olarak yaşamamız Rabbimizin ve Peygamberimizin bir emridir.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ Yüce Allah, "Müminler ancak kardeştirler” (Hucurat,10)

 “***Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Mü’min ise, insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir*”**(Tirmizi,“İman”12)

 Milletimiz, Allâh’a duâ ederken, O’ndan günahları için af ve mağfiret dilerken, Allâh’ın sevilmelerini emrettiği Ehl-i Beyt’i anmayı ve onlara dua etmeyi adet haline getirmiştir.

Bu vesileyle, şehitlerin efendisi, rahmet peygamberinin çiçeği, cennet gençlerinin seyidi, ümmetin gözbebeği Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Ehl-i Beyt-i Mustafâ'nın muhabbetinin her daim yüreklerimizde bâki kalmasını, onlardan bize tevârüs eden insani ve ahlaki erdemlerin zihin ve gönül dünyamızı tezyin etmesini Rabbimizden diliyoruz. Geçmişte yaşadığımız keder ve acıların; yeni üzüntülere sebebiyet vermemesini, aksine bizleri birbirimize sevgi ve muhabbetle bağlamasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyoruz.

Bu vaaz İdris YAVUZYİĞİT tarafından “Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi” (İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, 2. Cilt)**; “KERBELA’YI ANLAMAK” (Hutbe Aralık 2011, *Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü); “***Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi” (Osman Eğri, Doç. Dr.); Diyanet Aylık Dergi (Sayı:147); “Hz. Peygamber'in Çiçeği ve Koparılması: Hz. Hüseyin ve Kerbela” (Doç Dr. İlyas Üzüm); “Ehl-i beyt ve siyasi faaliyetleri” (Mehmet Bahuddin Varol, Doktora Tezi, Konya); “Ehli Sünnet ve Oniki İmam” (Seyfullah Erdoğmuş); “Hasenat4 Kuran Araştırma Programı” ve “Diyanet Meali” eserlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Ölenleri rahmetle anıyor yaşayanlara sıhhat ve afiyetler diliyorum.