**HİKMETLİ ESERLERDEKİ SAKLI CEVHERLER**

Hikmet sınıfımızın değerli öğrencileri bugün sizlerle edebi eserleri okurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir edebi eserin söylediklerinden çok söylemediklerinin olduğunu ve bunları nasıl tespit edebileceğimizi öğretebilmek ayrıca edebi eserler ile günümüz arasında bağ kurabilmenizi sağlamak amacıyla burada toplandık.

Hikmet Projesi kapsamında Ocak ayının “Hikmetli Eserlerdeki Saklı Cevherler” isimli etkinliğimizle İsmet Özel’e ait Taşları Yemek Yasak adlı eserimizin tahlilini yapacağız.

Yazarımızı ve eserin yazıldığı dönemin zihniyetini bilirsek eser üzerinde daha rahat konuşabiliriz. Öncelikle yazarımızdan bahsedelim 1940’ta Kayseri’de dünyaya gelen sanatçı için 1975 yılı hayatındaki kırılma noktasıdır. Sanatçı sol anlayıştaki düşüncelerini bırakarak büyük bir fikri ve ruhi bir değişim yaşamıştır.Bu tarihten sonra hayatına ve yazınsal yaşamına benimsediği İslami hayatın doğruları ile devam etmiştir. Taşları Yemek Yasak adlı eseriyle 1985’te Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülünü almıştır.

İsmet Özel imgeleri kullanmayı çok sever ve eserlerini anlamamız için donanımlı olmamızı ister. Her şeyi açık açık yazmaz, beynimizi kullanmamızı ister. Müslüman olarak bunu şart koşar. Aslında okuyan, araştıran, bilen, keşfeden Müslümanlar olmamızı ister. Bu kitapta da bizi sorguluyor neden bu haldeyiz? diye soruyor

Eseri “Yeni Bir Düşünme Yolu” isimli denemesi ile başlar. Gerçekten İslamiyet yeni bir düşünme yolu mudur? diye sorarız. Kendimizi Hazreti Adem’den beri var olan İslam nasıl olur da yeni olur? Bu biz Müslümanları uyandırmak için bir iyilik… Aslında kendinize gelin der. Eğer güç arıyorsanız içinize bakın diyor. Bizim içimizdeki güç Kuranı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in sünnet ve hadisleridir. Dünya durdukça var olacak, Batılı güçler biraz sarssa da hep sağlam duracak.

İsmet Özel ikinci denemesinde çok güzel bir hikaye naklediyor.Bu hikayede bir miktar para verilen dört adam vardır.Adamlardan biri İranlı bu parayla “angur” almak istediğini söylüyor, ikincisi Araptır. O da “inab” almak ister, üçüncüsü rum “stafil” ister, dördüncüsü Türk “üzüm” almak için diretir. Aslında hepsinin istediği aynı şeydir ama anlaşamazlar. Günümüz Müslümanlarının temel sorunu da bu değil midir? Hepimiz cennete gitmek istiyoruz ama yollarımız farklı ve diğerinin yolunu beğenmiyoruz, oysa rehber bir.Yol tek. Kurtuluş da İslam’dadır. Yazarımız bize kişiliğimize özgü farkları koruyarak İslam’ın yeni bir düşünme yolu olduğunu anlayabilmemizi ister, bunu anlayabilmek de özgür olmaya dayalıdır. İslam özgür olabilmenin bilgisidir.

Sayın Özel daha sonra özgürlük kavramını irdeliyor. “Öz” cevher halis olan demektir . Ona göre bir şeyin gür olması demekte onun bollukla ve güçlü olarak çıkıp fışkırması demektir.Yani özgürlük insan olarak aslımızda bizim halis cevherimizde fıtratımızda bulunan şeyin fışkırması serpilip hayat bulmasıdır. İslam karşıtı batılılar öz kelimesinden sadece nefs kelimesinin anlamını seçiyorla. yani onlara göre özgürlük nefsin istediğini ona vermekle gerçekleşiyor.İster hürriyet desinler, ister özgürlük sözünü beğenerek kullansınlar onlar için bütün kurtuluş nefsin tatminininden fazlası değildir. Onlara göre hürriyet kavramı sınırsızlık ve doyumsuzluktur. İçki içmek, açık giyinmek gibi şeyler Hürriyet’in kıstasları olmuş, bir sınırı yoktur. Dünyadaki her şeye sahip olan en hür insan olarak kabul ediliyor onlara göre. Peki hürriyet mutluluk getiriyor mu, bir doyum noktası var mı? Hayır yok. Yapacakları bir iş kalmayınca intiharı deniyorlar, ulaşamadık tek şey o kalmıştır çünkü… Ölümün hürlüğünü yaşamak istiyorlar.

Özümüz Rabbimiz tarafından bize verilmiş bir cevherdir. Eğer biz onun değerini bilir,korursak gürleşiriz ,özgür oluruz. Ayrıca birden fazla özümüz yoktur, olamaz. Halbuki İslam karıştı batılıların hürriyet anlayışı böyle değildir. Eğer bir odada yaşamak zorunda iseler daha az hür,iki katlı müstakil evde daha fazla hür olduklarına inanırlar maalesef.

Peki Öz-Gür olmak nedir? Özümüzü iyi tanımamızdır. Özgürlük az önce de söylediğimiz gibi asla çoğalmaz, kaynağı bellidir; Kur’an ve hadistir. Özünü iyi bilen özgür olabilir. Herkes kendi tabiatını özelliklerini ve kişiliğini bilip ona göre davranırsa özgürdür. Var olan her şey özgür yaratılmıştır. Bizim canlılar dünyası dediğimiz alemde de özgürlük esastır. Çam ağaçlarının kışın yeşil durmalarından, baharda çiçeklerin açmalarına kadar.. Anlayacağımız tüm bunlar onların özgür oluşlarından başka bir şey değildir. Doğuştan özgürlük bilgisine insan dışında bütün yaratılmışlar sahiptir; ama günümüzde insanlar özünden uzaklaşıyor maalesef. Hep kıyaslıyoruz kendimizi.Neden Villam yok, neden arabam yok?… hayatımızı kendi ellerimizle mahvediyoruz. Nasıl bir Peygamberin ümmeti olduğumuzu unutuyoruz.

Yazarız bir diğer denemesinde aklımızın nerede olduğunu sorguluyor. Evet aklımız var peki nerede? Aklımız ızdıraplarımızda. İzdiraplarımız ne peki? Dünya nimetleri… Eğer onlardan sıyrılırsak aklımız başımıza gelecek. Habil ile Kabil kardeşler gibi… Kabil’in gözünü hırs büyüyünce kardeşini hiç düşünmeden öldürdü. Aklı başında değildi çünkü. Aklı başına gelince anladı ama çok geçti artık. Günümüzde de öyle… Peki ne oldu bize? Mekke’nin en zengini iken dini için her şeyden vazgeçen Hazreti Ebu Bekir’ i unuttuk mu, bu neyin hırsı?

İnsanoğlu çevresini düzenlemeden yaşayamaz. Kendisine uymayanı değişme zorlar. Bu düşünce din konusunda da geçerlidir. Örneğin Hristiyan ve Yahudiler kendilerine uymayanın yapısını bozup kendine uydurduktan sonra serbest bırakıyor. Peki İslamiyet’e karşı tutum ne? Tabii ki çok sert. Çünkü bozamıyorlar, temeli sağlam. Bu yüzden İslamo-fobi günümüzde de en uç seviyelerde. Onlar da bozamayacaklarını biliyor ama bozmak için denemekten de asla vazgeçmiyorlar. Tanzimat ile biz de bu tuzağa düşmüşüz ;ama Özümüz Çelik gibi sert ve sağlam duruyor. Bizim de onu bulmamızı bekliyor. Peki nerede İslamiyet duvarda asılı kitapta ve mezarda mı? İslamiyet’ten ne kadar haberdarız? Özümüz nerede? İşte tüm bu soruların cevabı Kur’an‘da ve Peygamber Efendimiz’in Sünneti’ndedir.

İlk kelimesi OKU olan bir din, gelişmenin ilerlemenin önünde nasıl engel olabilir? İlim Çinde de olsa gidip alın diyen bir peygamber nasıl gerici kabul edilebilir? Bunlar özümüze kurulmuş tuzaklardan bazıları. Batılıların hürriyet dediği kavramı Hazreti Bilal’i Kabe’nin tepesine çıkararak uygulamış bir peygamber, kız çocuklarını mezardan çıkarıp , sevgili kızı Hazreti fatima içeri girince ayağa kalkan bir peygamber, çölde develere fazla yük taşıtmayan onları dinlendiren bir peygamber, kedisi uyanmasın diye elbisesini kesen Ebu Hüreyre’nin peygamberi, malını servetini hiç düşünmeden Allah yoluna harcayan Hazreti Ebu Bekir’in dostu peygamber, Onu öldürmeyi düşündüklerinde bile en değerli eşyalarının emanet edildiği peygamber, tüm evlatlarına mezara vermiş ve hiç isyan etmemiş peygamber… Peki biz ne kadar onun yolundayız?

Kur’an-ı Kerim arş-ı ala‘yı ayakta tutan direk, kurtuluş yolu, kurtuluşa götüren Allah‘ın ipi…Peki biz Allah‘ın ipini tutmaktan ne zaman vazgeçtik?Taşları yemeye başlayacak kadar ne zaman özümüzden uzaklaştı ki? İşte İsmet Özel bize uyarı yapıyor; “taşları yemek yasak” diye. Hırslarınıza özünüzü kurban etmeyin diyor. Evet hayatımız taşlarla dolmuş ağırlığından hareket edemez olmuşuz. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisini unutup yediğimizi sosyal medyada paylaşmayı ne zaman bırakacağız. Müslümanlar olarak taşları yemekten vazgeçip özümüze dönmeliyiz. Özümüz Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz’in hadis ve sünnetleridir. Özümüze dönmek temennisiyle.

SEFA DEMİR