**MEVLÂNÂ’DA AŞK VE HOŞGÖRÜ**

**Sezai KÜÇÜK[[1]](#footnote-1)**

Bir mutasavvıf ve mütefekkir olarak Mevlânâ, ilmiyle, irfanıyla, aşkıyla, sade yaşantısı, güzel ahlakı ve bütün haliyle çağını ve sonraki çağları peşine takmış, *“Âlimler peygamberlerin varisleridir”*[[2]](#footnote-2) düsturunca tüm insanlığın ihyası için zaman ve mekân kaydından azade olmuş bir Hakk aşığıdır.

Mevlânâ’nın hayatı ve eserleri iyi tetkik edildiğinde görülür ki; onun bütün söz ve fiillerinin kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberdir.[[3]](#footnote-3) Başta meşhur eser *Mesnevî* olmak üzere her bir eseri, bir Hakk aşığının lisanından çağının ve daha sonraki çağların idrakine söyletilmiş bir Kur’an tefsiri ve Hz. Peygamberin hadislerinin şerhidir. Mevlâ’na bir rubaisinde hayatının bütün gayesini oluşturan bu gayretini şu şekilde ifade etmektedir:

*“Canım bedenimde oldukça Kuran’ın kölesiyim,*

*Muhammed-i Muhtar’ın yolunun toprağıyım.*

*Birisi, sözlerimden, bundan başka bir söz naklederse,*

*Ben nakleden de, o sözden de şikâyetçiyim.”[[4]](#footnote-4)*

Mevlâ’na bu rubaisiyle Kur'an-ı Kerim'e bağlılığının yanında Hz. Peygamber’e karşı sevgisini de apaçık ilan etmektedir. Dahası Eflaki’nin naklettiği şu örnekte olduğu gibi hayatının her anını Hz. Peygambere ittabaya hasretmiştir: Mevlâ’na daima şeyh Muhammed Hâd im’e: *“Bu gün evde bir şey var mı?”* diye sorardı. Eğer şeyh Muhammed; *“Hayır efendim, hiçbir şey yok”* derse sevinir, şükürler eder ve ellerini açarak: *“Allah’a şükürler olsun, bugün evimiz Peygamber evine benziyor.”* derdi.[[5]](#footnote-5)

Bir rubaisinde; *“Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Biz aşkın çocuğuyuz, aşk da bizim annemiz…” [[6]](#footnote-6)* diyen Mevlânâ’nın tasavvuf anlayışının temel taşı aşktır.

**Aşk nedir?**

Aşk, sevginin ileri derecesidir.

Kur’an’da “Mü’minlerin Allah’a karşı pek şiddetli sevgisi”nden bahsedilir (Bakara 2/165).

Mutasavvıflar ayette geçen “eşedd-i muhabbet”i aşk olarak yorumlamışlardır.

Sufiler; “Hz. Peygamber Allah sevgisini imanın şartlarından sayar.[[7]](#footnote-7) Çünkü O, “Allah ve Resûlünü her şeyden çok sevmek gerektiğini”, böyle olduğu takdirde “imânın tadının bulunabileceğini” [[8]](#footnote-8) beyan buyurmuştur” derler.

Aşk sonradan kazanılmış bir şey değil, ilâhi bir vergidir.

*“Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler”* (Maide 5/54) âyetine göre; Allah’ı sevenler, Allah’ın sevdiği kimselerdir.

Aşkın mahiyetini kelimelerle izah etmek imkânsızdır. Onu “vuslat ve yakınlık makamlarının sonu” olarak ifade edenler; *“Aşk kalbde vücud bulan bir ateş olup, mahbubtan başka her şeyi yakar; o, yakmak ve öldürmektir, ondan sonrası ise Allah’ın ikramı olan sonsuz bir hayattır. O, akıl binasını yıkan ilâhi bir cinnettir”* demişlerdir.[[9]](#footnote-9)

Ayet-i kerimede *“Sevdiğiniz şeylerden sarfetmedikçe, iyiliğe erişemezsiniz”* (Âl-i İmran 3/92) buyrulur.

Hz. Mevlânâ’nın ifadesiyle; *“Aşk o yalımdır ki, bir parladı mı, maşuktan başka ne varsa hepsini yakar.”*[[10]](#footnote-10)

Şimdi Hz. Mevlânâ’nın aşk ile ilgili sözlerine göz atalım.

**Aşk imiş her ne var ise âlemde…**

* Cihânın her cüz’ü, her şey âşıktır. Her şey sevgili ile buluşmak için çırpınır durur. Her şey buluşma sarhoşudur.
* Fakat onlar sırlarını sana söylemezler. Çünkü sır lâyık olandan başkasına söylenmez ki!
* Eğer şu gökyüzü, âşık olmasaydı, göğsü, gönlü böyle saf ve lekesiz olur mu idi?
* Eğer güneş de âşık olmasıydı, onun yüzünde bu parıltı, bu ışık bulunur mu idi?
* Yeryüzü ve dağ âşık olmasalardı, her ikisinin de gönlünden bir ot bile bitmezdi.
* Eğer deniz aşktan habersiz olsaydı, böyle dalgalanabilir mi idi? [[11]](#footnote-11)
* Göklerin dönüşünü aşk dalgasından bil.
* Aşk olmasaydı, her şey yerinde buz gibi donar kalırdı. Her varlık, çekirge gibi uçar, sıçrar, aranır mı idi? [[12]](#footnote-12)
* Kâinatta mevcût bütün varlıkların -cansız sandıklarımız, bitkiler, hayvanlar ve insanlar- birbirini sevmesini şu kudsî hadîsle açıklamışlardır: *“Ben gizli bir hazîne idim, bilinmek istedim. Böylece beni bilsinler ve sevsinler diye varlıkları yaratım.”*
* Her şeyde onun tecellîsi bulunduğundan bütün sevgililer, ona aittir.

*“Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin,*

 *Çeşm-i âşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin.”*

(Allah’ım kendi güzelliğini, güzel çehrelere düşürdün. Sonra âşıkının gözünden kendi güzelliğini seyrediyorsun.)[[13]](#footnote-13)

* Gökyüzü, yeryüzüne “Merhabâ!” der. “Seninle ben kehribarla saman çöpü gibiyiz. Birbirimizi sevmekteyiz.” diye söylenir.[[14]](#footnote-14)
* Kehribârın saman çöpünü dilemesi, çekmesi gibi, âlemde her cüz’ de kendi çiftini, eşini dilemektedir.[[15]](#footnote-15)
* İki el olmadıkça, bir elle el çırpılmaz, bir elden el çırpma sesi çıkmaz.[[16]](#footnote-16)
* Kurnazın biri Hz. Ali’ye ‘Seni çok severim’ demiş. Hz. Ali de o kişiye; “Yalan söylüyorsun” demiş. “Çünkü ben seni sevmiyorum, senin de beni sevmediğine kalbim tanıklık ediyor” cevâbını vermiş.[[17]](#footnote-17)
* Susuz bir kimse; “Ey tatlı su, neredesin?” diye inler, feryâd eder. Su da; “Ey susamış olan, ey su isteyen kişi, neredesin?” diye inler, ağlar durur.
* İçimize düşen bu susuzluk, suyun bizi istemesinden, bizi kendisine çekmesinden ileri gelmektedir. Çünkü Allah bizi onun için, onu da bizim için yaratmıştır.[[18]](#footnote-18)
* Allah’ın hikmeti, kazâ ve kaderi ile bizi birbirimize âşık kılmıştır. Biz suyu sevmekteyiz, su da bizi sevmektedir.
* Cihânın bütün zerreleri, o ezelî hüküm dolayısıyla çift çifttir. Her çift birbirine âşıktır.[[19]](#footnote-19)

Eğer Aşk Olmasa idi….

* Aşk olmasaydı cansızlar, bitkilere girer de onlar da yok olur muydu? Büyüyüp yetişen nebatlar, kendilerini gıda olarak canlılara fedâ ederler miydi? Bitkiler âdetâ can olmak için kendilerini canlılarda yok etmektedirler.[[20]](#footnote-20)
* Aşk olmasaydı, varlık nerden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendini sana verirdi; gelir, senin vücuduna katılırdı da, sen olurdu?
* Ekmek kendini sana verdi, sen oldu! Neden böyle oldu? Aşktan, istekten! Yoksa, ekmeğin senin bedeninde can olmasına yol verirler miydi?
* Aşk, ölü ekmeğe bile can bağışlıyor; fanî olan canını sana katıyor, ebedîleştiriyor!”[[21]](#footnote-21)

**Aşk Sermayesi…**

* Bu fânî dünya pazarında, sermâye altındır. Öteki dünyanın sermâyesi de aşktır. Ağlayan iki gözdür. Elinde parası olmadan pazara gidenin ömrü boşuna geçer. Pazardan eli boş döner.
* Gerçek bir müşteri ol da, sana mânevî bir şeyler vereyim. Haktan, hakîkatten bahsedeyim. Rûhânî cevherlere gebe olan gönlüm, sana mânevî la’ller, ilâhî inciler doğursun.[[22]](#footnote-22)
* Senin gönlünde de Allah sevgisi iki kat oldu, arttı ise, şüphe yok ki Allah da seni seviyor demektir.[[23]](#footnote-23)
* Peygamber Efendimiz bir hadîslerinde; “Kul Allah’ını ne kadar severse, Allah da onu o kadar sever.” diye buyurmuştur.[[24]](#footnote-24)
* Şu gönülde, sevgi şimşeği parlayınca, bilmiş ol ki, o gönülde sevgi vardır.[[25]](#footnote-25)

*Sen Mevla’yı sevende Mevla seni sevmez mi?*

*Rızasına ivende, rızasını vermez mi?*

*Sen Hakk’ın kapusunda, canlar feda eylesen*

*Emrince hizmet kılsan, Allah ecrin vermez mi?*

**Muhammed Lütfi**

* “Aşk uğrunda nice pervâne, ateşe atıldı. Alevler içinde kanat çırpıyor, yanıp kavruluyordu da hâl lisânıyla: «Sen de böyle ol!» diyordu.”
* “Mum, hem yanıyor hem de ağlıyordu. Kendini ateşe, ızdırâba vermişti. Fakat gözleri yaş dökerken etrafa ışık saçıyordu. Yine o mum: «Bu dünyada kazanç elde etmek için altınlar, gümüşler saçsan, bunlar sana ne fayda sağlar? Mânevî kâr elde etmek istiyorsan, benim gibi yanmaya, erimeye bak!» diyordu.” [[26]](#footnote-26)

**Allah aşkı için çalış…**

* Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun; halkın kabul etmesi ile, reddetmesi ile senin ne işin var?
* Bu fânî dünya pazarında mânevî altın kazanmak için müşteri mi istiyorsun? Allah’tan daha iyi müşteri var mı?[[27]](#footnote-27)

Kulluk et de, belki sen de âşık olursun!

* Kulluk et de, belki sen de âşık olursun! Kulluk nedir? Kulluk da, ibâdetle, iyi işlerle elde edilen bir kazançtır; yâni lâfla kulluk olmaz!
* Kul, köle; canla başla âzad olmayı, kulluktan kurtulmayı diler! Âşık ise, ebedî olarak kullukta kalmayı ister; âzad olmayı hiç istemez.[[28]](#footnote-28)
* Ben; kul oldum, kul oldum, kul oldum! Ben kul, utanarak başımı önünde eğiyorum! Her kul âzad edilince, kulluktan kurtulunca sevinir; hâlbuki ben, Sen’in kulun olduğum için seviniyorum![[29]](#footnote-29)

*Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni*

*Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni*

*Ben bu sözden dömezem devr eyledikçe nûh-felek*

*Şahid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni*

**Şeyh Galib**

**Aşk söze sığmaz…**

* Aşk bir denizdir. Gökler bu denizde ancak bir köpük gibidir. Aşk insanı Yûsuf’un güzelliğine hayran olan, onun havasına kapılan Züleyha gibi şaşırtır. [[30]](#footnote-30)

Aşk gönlün azığıdır…

İnsanı insan eden aşktır. Aşk insanı hırstan, kibirden, varlıktan ve benlikten kurtaran tek ilaçtır. İnsan onunla bireysellikten kurtulur. Ey sevdâsı güzel aşkımız, neşelen, sevin. Ey bütün hastalıklarımızın hekîmi, kibirlerimizin ilâcı. Aşk insana Eflâtun’un felsefe ile Galinos’un tıpla yapamadığı rûhânî ve cismâni etkiyi yapacak güçtedir.

Topraktan olan cesed aşkla eflâkî/semâvî olur. Dağ bile aşk sayesinde çeviklik kazanır, hareket eder.[[31]](#footnote-31)

Aşkı bilmeyen kişi köpekten de aşağıdır.

* Kurt da aşk nedir bilir, ayı da bilir, arslan da bilir! Aşka karşı kör olan, aşkı bilmeyen kişi köpekten de aşağıdır!
* Köpekte aşk damarı olmasaydı, Ashab-ı Kehf’in köpeği gönül ehlini arar mıydı?
* Şöhret salmamışlardır ama, dünyada sûret bakımından ona benzeyen, onun cinsinden olan nice köpek vardır?[[32]](#footnote-32)

*Hicran destanını kendinden oku,*

*Mecnun’dan duyup da rivayet etme.*

*Aşkın Leyla’sını gördünse söyle.*

*Söz temsili bulup hikâyet etme.*

**Neyzen Tevfik**

**Aşk varlık gemisini, yokluk denizinde batırır…**

* Aşk; büyüklere, yâni kemâle ermiş kişilere bal’dır, zevktir, neşedir! Küçüklere, yâni henüz olgunluğa ermeyenlere, henüz çocuk gibi olanlara süttür! O; her geminin son yüküdür, son azığıdır! Yâni aşk; varlık gemisini yokluk denizinde batıran, eserini bile bırakmayan son yüktür! [[33]](#footnote-33)

**Aşkın diğer yüzü… HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ…**

*“Cânım bedenimde oldukça Kuran’ın kölesiyim,*

*Muhammed-i Muhtar’ın yolunun toprağıyım.*

*Birisi, sözlerimden, bundan başka bir söz naklederse,*

*Ben nakleden de, o sözden de şikâyetçiyim.”*

Mevlânâ bu rubâisiyle Kur’ân-ı Kerim’e bağlılığının yanında Hz. Peygamber’e karşı sevgisini de apaçık ilan etmektedir. Hz. Mevlânâ hayatının her anını Hz. Peygambere tabi olmaya hasretmiştir.

Mevlânâ hizmetçisine : “Bu gün evde bir şey var mı?” diye sorduğunda, eğer; “Hayır efendim, hiçbir şey yok.” cevabını alırsa sevinir ve ellerini açarak: “Allah’a şükürler olsun, bugün evimiz Peygamber evine benziyor.” diyerek şükrederdi.[[34]](#footnote-34)

Mevlânâ’nın Hz. Peygamber’e karşı olan sonsuz sevgisi, başta *Mesnevî* ve *Divân-ı Kebir* olmak üzere tüm eserlerinde farklı ve dikkat çekici ifadelerle yer alır.

Mevlânâ’nın Hz. Peygamber’e karşı olan sonsuz sevgisi, başta *Mesnevî* ve *Divân-ı Kebir* olmak üzere tüm eserlerinde farklı ve dikkat çekici ifadelerle yer alır.

* Ben öyle birine aşığım ki her şey O’nundur, her şey O’nun mahlûkudur.
* Benim aklım da, canım da, O’nun habibine kurban olmuştur.
* Aklı Mustafa’nın yoluna kurban et, ‘Allah’a dayandım’ de. Zira Allah her şeye yeter .[[35]](#footnote-35)
* Gökyüzü aşkın etrafında döner durur, kalk da biz de dönüp duralım.
* Gel gör de ‘Lev lake ma halaktu eflak’ ne dedi, zira o Ahmed-i Muhtâr’ın aşkıdır*.*[[36]](#footnote-36)
* Alnımızda olan o kutlu nur, gönlümüzde olan o kesin inanç
* Tüm bu nur, hatta bütün nurların nuru Muhammed Resulullah’ın nurundandır*.*[[37]](#footnote-37)
* Muhammed’in sahip olduğu güzel huy ve güzel yaşantı, bizi kapkaranlık gecelerde çaresiz bırakmaz.[[38]](#footnote-38)

**Hannâne Direği**…

* Hannâne direği, Peygamberin ayrılığı yüzünden akıl sahipleri gibi ağlayıp inliyordu.
* Peygamber, ‘Ey sütun, ne istersin?’ dedi. O da ‘Canım, ayrılığından kan kesildi. Bana dayanıyordun, şimdi beni bıraktın. Minberin üstüne çıktın’ dedi. Bunun üzerine Peygamber ona dedi ki: ‘Ey iyi ağaç, ey sırrı bahta yoldaş olan! Ne istersin? Seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapayım da doğudakiler de, batıdakiler de senin hurmanı yesinler. Yahut Allah, seni o âlemde bir servi yapsın da ebediyen taptaze kal’ dedi. Bunu diler misin? Sütun ‘Daim ve baki olanı isterim’ dedi. Ey gafil, dinle de bir ağaçtan aşağı kalma![[39]](#footnote-39)

**Peşkir…**

* “Malik oğlu Enes’ten rivayet edilmiştir. Bir kimse ona misafirliğe gitmişti.
* O misafir hikaye etmiştir ki, Enes Hazretleri, yemekten sonra peşkirinin sararmış, solmuş, kirlenmiş olduğunu gördü.
* Hizmetçi kıza: ‘Şu kirli ve bulaşık peşkiri bir an için olsun tandıra atıver.’ dedi.
* O anlayışlı kız, hemen peşkiri ateşle dolu tandıra attı.
* Misafirlerin hepsi, bu işe şaştılar, peşkirden dumanlar çıkacağını, yanıp kül olacağını bekliyorlardı.
* Bir müddet sonra hizmetçi kız, kirlerden temizlenmiş, beyazlaşmış peşkiri tandırdan çıkardı.
* Orada bulunanlar, ‘Ey Aziz Sahabi’ dediler. ‘Bu peşkiri nasıl oldu da ateş yakmadı, üstelik bir de temizledi?’
* Enes Hazretleri buyurdu ki; ‘Mustafa, bu peşkire çok defa elini, ağzını sildi de ondan.’
* Ey ateşten ve azabdan korkan gönül, öyle bir el, öyle bir dudak sahibine yaklaş.
* O mübarek el ve ağız, peşkir gibi cansız bir şeye böyle bir yücelik böyle bir şeref verirse, bir aşığın ruhuna neler verir? Ne feyizlerde bulunur?” [[40]](#footnote-40)

**Aşkın Meyvesi…** **HOŞGÖRÜ…**

Hoşgörü, bizim kültürümüzde ve toplumumuzda bulunan en önemli değerdir.

Yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışı bizim toplumumuzun hoşgörüyü ifade için kullandığı en veciz tariftir. İnsanın yaratandan ötürü yaratılanı hoş görmesi kemâlatının ifadesi, Allah’a olan aşkının göstergesidir.

Hoşgörü bir gönül ve terbiye işidir.

Sözde hoşgörüden bahsetmek kolaydır ama özde hoşgörüyü yaşamak ve yaşatmak ayrı bir gayret ve gönül terbiyesi ister.

Aşk’ta olduğu gibi hoşgörüde de Hz. Mevlânâ bizim rehberimiz, mürşidimizdir.

Hz. Mevlânâ hoşgörüyü; “asıl kâr ve manevî kazanç iksiri” olan davranışlardan biri olarak tarif eder.[[41]](#footnote-41)

**Mevlânâ da diğer Hakk dostları gibi hoşgörü ve sevgi anlayışını Allah Rasûlü’nden almıştır.**

Allah Rasûlü: *“Size iyilik yapana iyilik yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet kötülük yapana da iyilik yapabilmektir.”[[42]](#footnote-42)* buyurmuştur. Mevlânâ bu nebevî anlayışı bilen, eliyle, diliyle kimseyi incitmeyendi. Nitekim Yûnus da aynı yolun yolcusu olarak demiştir ki:

*Dövene elsiz gerek,*

*Sövene dilsiz gerek,*

*Derviş gönülsüz gerek*

*Sen derviş olamazsın.*

**Mevlânâ hoşgörü ve hilm dünyasının insanıydı.**

“İnanan inanmayan herkese hoşgörü nazarıyla bakardı. İnsanların birbirlerini hoş görmesini; kavgasız, güzellik içinde yaşamasını isterdi. Bunun için de aşkı, hoşgörüyü ve hilmi hayâtın merkezine yerleştirmişti. Çünkü temelinde aşk ve sevgi olan bir insanlık anlayışı bütün soğuklukları ısıtır, bütün karanlıkları ışıtır, uzakları yakın eder, duyguları derinleştirir, sözleri anlamlı kılar, varlık âlemindeki her varlığa şefkat, merhamet ve ibret nazarıyla bakmayı sağlardı.”

**İnsan, gönlü itibâriyle Hakk’a kul olduktan sonra her insanı potansiyel Müslüman olarak görür ve ona asla hor bakmaz.**

Mevlânâ der ki:

*“Hiçbir kâfire hor bakmayın. Çünkü Müslüman olarak ölebilir.”[[43]](#footnote-43)*

Onun bu anlayışı Hz. Peygamberin tavrına da uygundu. Hz. Peygamber; Tâif’te kendisini taşlayan müşriklerin helâk edilmeleri için dağlar meleğinin emir beklediğini söyleyen Cebrâil’e; *“Hayır ben onların helâk olmasını değil, onların soyundan inanan bir neslin gelmesini arzu ederim.”* diye cevap vermiştir. [[44]](#footnote-44)

**Hz. Mevlânâ insan olarak herkesin ve her insanın dostuydu.**

Hatta; *“Ben yetmiş iki millet ile beraberim”* demiş, onun bu sözünü duyan Mevlânâ’dan hoşlanmayan Konyalı Sirâceddîn isimli biri: *“Mevlânâ bu sözü nasıl söyler?”* diye muâheze etmeye başladı ve bir adam gönderip Hz. Mevlânâ’dan bu sözü gerçekten söyleyip söylemediğini tetkîk ettirmek istedi. Gönderdiği adama: *“Eğer bu sözü söylediğini kabul ederse ona hakâret et!”* dedi. Adam bu sözün Mevlânâ tarafından söylendiği ikrârını kendisinden alınca hakâret etmeye başladı. Hz. Mevlânâ:

*“Bütün bu söylediğin hakâretlere rağmen ben seninle de beraberim”* dedi.

**Mevlânâ bütün varlığı özellikle insanları insan olarak eşit görür, kimlikleri ve toplumsal halleri sebebiyle farklı muâmele yapılmasından hoşlanmaz, insanlara bugünkü anlamıyla “empati” ile yaklaşılmasını isterdi.**

Mevlânâ bir gün evine vardığında kızını hizmetçisini azarlarken gördü. Ona şu sözlerle çıkıştı: *“Bu kızcağızı niye azarlayıp incitiyorsun? O hanım, sen hizmetçi olsaydın, böyle muâmele yapılmasını ister miydin? O senin kardeşindir.”*

Mevlânâ’nın kızı hatasını anlayıp hizmetçisinden afv diledi.

Peygamber Efendimiz de insânî ilişkilerde: *“Kendin için istediğini başkaları için de istemedikçe kâmil mümin olamazsın”[[45]](#footnote-45)* buyurarak empatiyi emretmiştir.

**Mevlânâ günahkar insanların günahları sebebiyle rencide edilmelerinden hoşlanmazdı.**

Bir gün semâ meclisinde bir sarhoş kendinden geçmiş bir halde semâa katıldı. Semâ esnâsında sarhoşluğun tesiriyle yalpa yapıyor, sağa sola çarpıyordu. Semâ edenler onu itip kakarak azarlayınca Mevlânâ incindi ve onlara şunları söyledi:

*“A dostlar, şarabı o içmiş siz sarhoş olmuşsunuz. Adamı ne diye azarlayıp duruyorsunuz?”*

Asr-ı Saâdette de içki yasağına rağmen onu terk edemeyen biri vardı. Hakkında birkaç defa had cezâsı tatbîk edilince bazıları: *“Allah belâsını versin, uslanmayacak!”* türü sözler sarf ettiler. Allah Rasûlü buyurdu ki:

*“Öyle lânet etmeyin. Ben biliyorum ki o, Allah’ı ve Rasûlü’nü seviyor.”[[46]](#footnote-46)*

**Mevlânâ çocuk, kadın, yaşlı, genç herkese sevgi gösterir, hoşgörü ve şefkatle davranırdı.**

Bir defasında Mevlânâ mahalleden geçerken çocuklar yanına geldiler. Mevlânâ’yı selamlayıp ona saygı gösterdiler. Mevlânâ da onlarla selamlaştı. Uzaktaki bir çocuk “bekle, ben de geliyorum” diye seslenince, Hz. Mevlânâ o gelinceye kadar bekledi. Onu da selamlayıp başını okşadı.

Hz. Peygamberin sünneti de böyle idi. Allah Rasulü de çocukları böyle sever, şefkatle kucaklar, onlarla konuşurken çömelerek göz hizalarına gelmeye özen gösterir, onları öper ve şakalaşırdı.

**Mevlânâ hayvanlara kötü muâmele edilmesinden hoşlanmazdı.**

Bindiği merkebin anırmasına kızan Şihâbeddin Gûyende’nin merkebe şiddetle vurduğunu gören Mevlânâ: *“Bu hayvan seni taşımaktadır. Sen binici o taşıyıcı olduğu için onu sevip okşayacağına dövüyorsun. Allah göstermesin tersi olsaydı ne yapacaktın?”* diye onu uyarmıştır.

Allah Rasûlü de bir gün ensârdan birinin bahçesine vardı. Orada bulunan deve Rasûlullâh’ı görünce inledi ve gözlerinden yaşlar akmağa başladı. Allah Rasûlü hayvanın yanına gidip başını okşadı, devenin iniltisi kesildi. Sonra Rasûlullah bahçe sâhibini arayıp buldu ve adama buyurdu ki: *“Şu hayvanı sana veren Allah’tan korkmuyor musun? Bu hayvan senin onu dövüp işkence ettiğinden şikâyet etti.”[[47]](#footnote-47)*

**Mevlânâ’nın şefkat ve merhameti her canlıyı kapsardı.**

Mevlânâ’nın şefkat ve merhametinin bir örneğini Sivaslı Nefîsüddîn şöyle anlatıyor: “Mevlânâ bana iki dirhemlik çörek aldırdı. Bunları bir mendile sararak, bir harâbe içinde yavrulamış köpeğe ve yavrularına götürdü: *“Yedi gün yedi gecedir bu zavallı köpek bir şey yememiş, yavruları sebebiyle buradan ayrılamamıştır”* dedi.”

Allah Rasûlü de Mekke fethi sırasında yolda yavrularıyla gördüğü bir köpeği, asker ve hayvanlar zarar vermesin diye koruma altına aldırmıştı.

Görüldüğü gibi Hz. Mevlânâ, Kur’an ve Hz. Peygamberin yolunun yolcusu ve aşk ve gönül insanı olarak bizlere rehber olan en önemli vâris-i nebî bir mürşittir.

Mevlânâ’yı daha iyi anlamak ve onun irşadından faydalanmak için başta Mesnevi olmak üzere eserlerine mutlaka müracaat etmek gerekir.

Özellikle içinde yaşadığımız çağın karşımıza çıkardığı problemleri aşmak için bugün Mevlânâ’ya ve onun Kur’anî ve peygamberî aşk ve hoşgörü anlayışına çok ihtiyacımız vardır.

1. **Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf ABD Öğretim Üyesi.** (24.12.2012 tarihinde Mevlânâ'nın 739. Vuslat Yıl Dönümü münasebeti ile Kırgızistan-Türkiye Bişkek Manas Üniversitesi’nde Hz. Mevlâna’yı Anma Programı’nda verilen konferansın metnidir.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî, *el-Câmiü's-sahih*, thk. Muhammed Fuad Abdülbaki-Mustafa el-Babi el-Halebi, Kahire 1962, Kitabü’l-İlim, 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bkz., Ahmet Eflâkî, *Menâkıbu’l-Ârifîn* (Âriflerin Menkıbeleri), Çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 1989, I, 258, 287-288, 333, 336, 380-386, 472, 566, 578, 579-580, 583-584, 591. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mevlâna, *Rubâiler*, Çev. Nuri Gençosman, M. E. B. Yayınları, İstanbul 1974, II, 216. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eflâkî, *Menâkıbu’l-Ârifîn*, I, 472. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Rubâiler*, s., 49. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ebû Talib el-Mekkî, *Kutü’l-Kulûb,*Mısır 1961, II, 110; [↑](#footnote-ref-7)
8. Müslim, İman, 69; Buhârî, İman 9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tehânevî, *Keşşâfu Istılahâtü’l-Fünûn*, aşk mad. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mevlânâ, *Mesnevî*, çev. Veled İzbudak, MEB Yayınları, İstanbul 1995, V, 588. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mevlânâ, *Dîvân-ı Kebîr*, Ter. Şefik Can, İstanbul 2000, VI, 2674. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mevlânâ, *Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi*, Ter. Şefik Can, Ötüken Yayınları, İstanbul 2001, c. V, beyit 3853-3859. [↑](#footnote-ref-12)
13. Şefik Can, *Cevahir-i Mesneviyye*, Ötüken Yayınları, İstanbul 2001, I, s., 121. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Mesnevî*, III, beyit 4403. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Mesnevî*, III, beyit 4401. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Mesnevî*, III, beyit 4397. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Cevahir-i Mesneviyye*, I, s., 120. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Mesnevî*, III, beyit 4398-4399. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Mesnevî*, III, beyit 4401. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Mesnevî*, V, beyit 3855. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Mesnevî*, V, beyit 2012-2014. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Mesnevî*, VI, beyit 839-842. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Mesnevî*, VI, beyit 4396. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Cevahir-i Mesneviyye*, I, s., 120. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Mesnevî*, VI, beyit 4395. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Dîvân-ı Kebîr*, c. IV, 204; *Mesnevî*, c. V, 411,414. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Mesnevî*, VI, beyit 845-846. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Mesnevî*, c. V, 2726-2730. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Cevahir-i Mesneviyye*, I, s., 139. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Mesnevî*, c. V, 3853. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Mesnevî*, c. I, 20-26. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Mesnevî*, c. V, 2008-2010 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Mesnevî*, c. VI, 3998. [↑](#footnote-ref-33)
34. Eflâkî, *Menâkıbu’l-Ârifîn*, I, 472. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Mesnevî*, IV, 702 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Divân-ı Kebîr*, I, 1158. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Divân-ı Kebîr*, II, 55. Rubai [↑](#footnote-ref-37)
38. *Divân-ı Kebîr*, II, 655. Rubai [↑](#footnote-ref-38)
39. *Mesnevî*, I, 2113-18. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Mesnevî*, III, 3110 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Mesnevî,* II, beyit 3205. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Tirmizi,* Birr, 63. [↑](#footnote-ref-42)
43. Şefik Can, *Mevlânâ,* Ötüken Yayınları, İstanbul 2001, s. 109. [↑](#footnote-ref-43)
44. Bkz. *İbn-i Hişâm*, II, 29-30; *Heysemî,* VI, 353. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Tirmizî,* Zühd, 2/2305; *İbn Mâce,* Zühd, 24. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Buhârî,* Hudûd, 5. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ebû Dâvûd*, Cihâd, 44/2549. [↑](#footnote-ref-47)