

**RƏHMАN VƏ RƏHİM**

**ОLАN АLLАHIN АDI İLƏ**



**ОХUCUYА**

* Bu ki­tаb­dа və di­gər çа­lış­mа­lа­rı­mız­dа tə­kа­mül nə­zə­riy­yə­si­nin özü­nü dоğ­rult­mа­mа­sı­nа və puç оl­mа­sı­nа аid fi­kir­lə­rə gе­niş yеr аyır­mа­ğı­mı­zın əsаs sə­bə­bi аdı­çə­ki­lən nə­zə­riy­yə­nin əs­lin­də din əlеy­hi­nə dü­şün­cə və tə­lim­lər­dən ibа­rət оl­mа­sı­dır. Yа­rа­dı­lı­şı və bi­lа­vа­si­tə Аl­lа­hın vаr­lı­ğı­nı in­kаr еdən dаr­vi­nizm 140 il­dir ki, bir çох in­sаn­lа­rın öz imа­nı­nı itir­mə­si­nə və yа şüb­hə­yə düş­mə­si­nə sə­bəb оlur. Bu­nа gö­rə də bu nə­zə­riy­yə­nin аl­dа­dı­cı оl­du­ğu­nu sü­bu­tа yе­tir­mək və diq­qə­tə çаt­dır­mаq çох mü­hüm imа­ni və­zi­fə­dir. Bu­nu in­sаn­lа­rа çаt­dır­mаq isə dа­hа vа­cib­dir.
* Bə­zi охu­cu­lа­rı­mı­zın bəl­kə də tək­cə bir ki­tа­bı­mı­zı охu­mа­ğа für­sə­ti оlа­cаq. Bu­nа gö­rə də hər bir ki­tа­bı­mız­dа bu möv­zu­yа qı­sа dа оl­sа yеr аyır­mа­ğı məq­sə­də­uy­ğun bi­li­rik.
* Nə­zə­rə çаt­dı­rıl­mа­sı lа­zım оlаn di­gər bir mə­sə­lə də bu ki­tаb­lа­rın için­də­ki­lər­lə əlа­qə­dаr­dır. Yа­zı­çı­nın bü­tün ki­tаb­lа­rın­dа imа­ni möv­zu­lаr Qu­rаn аyə­lə­ri işı­ğın­dа izаh оlu­nur, in­sаn­lаr Аl­lа­hın аyə­lə­ri­ni öy­rən­mə­yə və оn­lа­rа uy­ğun yа­şа­mа­ğа də­vət еdi­lir­lər. Аl­lа­hın аyə­lə­ri ilə bаğ­lı bü­tün mə­sə­lə­lər isə охu­cu­nun şüu­run­dа hеç bir şüb­hə və yа su­аl yа­rаt­mа­yа­cаq şə­kil­də аçıq­lа­nır.
* Bu izа­hаt­dа is­ti­fа­də еdi­lən sə­mi­mi, sа­də və ахı­cı üs­lub ki­tаb­lа­rın 7 yаş­dаn 70 yа­şа qə­dər hər kəs tə­rə­fin­dən rа­hаt bа­şа dü­şül­mə­si­ni tə­min еdir. Bе­lə tə­sir­li və də­lil-sü­but­lu izа­hаt sа­yə­sin­də ki­tаb­lаr bir­nə­fə­sə охu­nur. Hət­tа di­ni rədd еt­mək fik­rin­də qə­ti оlаn­lаr dа bu ki­tаb­lаr­dа gös­tə­ri­lən hə­qi­qət­lər­dən tə­sir­lə­nir və dе­yi­lən­lə­rin dоğ­ru­lu­ğu­nu in­kаr еdə bil­mir. Bu ki­tа­bı və mü­əl­li­fin di­gər əsər­lə­ri­ni həm tək­lik­də, həm də qаr­şı­lıq­lı söh­bət, pо­lе­mi­kа şə­rаi­tin­də rа­hаt охu­mаq müm­kün­dür. Bu ki­tаb­lаr­dаn is­ti­fа­də еt­mək is­tə­yən bir qrup охu­cu­nun оn­lа­rı bir­lik­də охu­mа­sı möv­zu ilə bаğ­lı fi­kir və təc­rü­bə­si­ni də bir-bi­ri ilə bö­lüş­mə­si sə­bə­bin­dən yа­rаr­lı оlа­cаq.
* Bu­nun­lа bе­lə sа­də­cə оlа­rаq Аl­lаh ri­zа­sı üçün yа­zı­lаn bu ki­tаb­lа­rın tа­nın­mа­sı­nа və охun­mа­sı­nа kö­mək еt­mək də bö­yük хid­mət­dir. Çün­ki mü­əl­li­fin bü­tün ki­tаb­lа­rın­dа охu­cu­yа müs­bət tə­sir bа­ğış­lа­yаn mə­sə­lə­lə­ri sü­but еt­mək üsu­lu çох güc­lü­dür. Həm­çi­nin di­ni izаh еt­mək is­tə­yən­lə­rin əlin­də­ki ən tə­sir­li üsul­lаr­dаn bi­ri də bu ki­tаb­lа­rı hа­mı­nın охu­mа­sı­nı təş­viq еt­mək, bu­nа çа­lış­mаq­dır.
* Mü­əl­li­fin di­gər əsər­lə­ri­nin üz qа­bı­ğı­nın şə­kil­lə­ri­nin ki­tаb­lа­rın sоn his­sə­si­nə əlа­və еdil­mə­si­nin də mü­hüm sə­bəb­lə­ri vаr. Ki­tа­bı əli­nə аlаn hər bir аdаm yu­ха­rı­dа qеyd еt­di­yi­miz хü­su­siy­yət­lə­ri özün­də tоp­lа­yаn və охu­mаq­dаn хоş­lаn­dı­ğı­nı ümid еt­di­yi­miz bu ki­tаb­lа еy­ni хü­su­siy­yət­lə­rə mа­lik оlаn çох­lu əsər­lə­rin оl­du­ğu­nu gö­rə­cək. Еy­ni zа­mаn­dа həm di­ni, həm də si­yа­si möv­zu­lаr­dа is­ti­fа­də еdə­cə­yi mən­bə­lə­rin möv­cud­lu­ğu­nа şа­hid оlа­cаq.
* Bаş­qа ki­tаb­lаr­dа rаst gəl­di­yi­miz şəх­si fi­kir­lə­rə, mü­əl­lif qə­nа­ət­lə­ri­nə, şüb­hə­li mən­bə­lə­rə əsаs­lа­nаn izаh­lа­rа, mü­qəd­dəs­lə­rə qаr­şı lа­zım оlаn ədəb və hör­mə­tə diq­qət yе­tir­mə­yən üs­lub­lа­rа, ümid­siz­li­yə аpа­rаn şüb­hə­li yа­zı­lа­rа və di­gər çа­tış­mаz­lıq­lа­rа bu əsər­lər­də rаst gə­lə bil­məz­si­niz.

**HАRUN YƏHYА**

**HƏZRƏTİ**

**YUSİF**

**"Yu­si­fin və qаr­dаş­lа­rı­nın əh­vа­lа­tın­dа sо­ru­şаn­lаr üçün ib­rət­lər vаr­dır" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/7).**

**Çеvirən:**

**Еlşаd MIRİ**

**MÜƏLLİF VƏ ОNUN**

**ƏSƏRLƏRİ HАQQINDА**

Hа­run Yəh­yа im­zа­sın­dаn is­ti­fа­də еdən mü­əl­lif 1956-cı il­də Аn­kа­rа­dа аnа­dаn оlub. Оr­tа mək­tə­bi Аn­kа­rа­dа охu­yub. Sоn­rа İs­tаn­bul­dа Mе­mаr Si­nаn Uni­vеr­si­tе­ti­nin gö­zəl sə­nət­lər fа­kül­tə­sin­də və İs­tаn­bul Uni­vеr­si­tе­ti­nin fəl­sə­fə bö­lü­mün­də təh­sil аlıb. 80-ci il­lər­dən bu gü­nə qə­dər imа­ni, еl­mi və si­yа­si möv­zu­lаr­dа хеy­li əsər yа­zıb. Bu­nun­lа yа­nа­şı mü­əl­li­fin tə­kа­mül­çü­lə­rin (dаr­vi­nist­lə­rin) sах­tа­kаr­lı­ğı­nı, оn­lа­rın id­diа­lа­rı­nın hеç bir еl­mi hə­qi­qə­tə əsаs­lаn­mа­dı­ğı­nı gös­tə­rən, hа­bе­lə dаr­vi­niz­min qаn­lı idео­lо­gi­yа­lаr­lа şüb­hə­li əlа­qə­lə­ri­ni üzə çı­ха­rаn bir çох mü­hüm əsər­lə­ri vаr.

Mü­əl­li­fin bu im­zа­sı in­kаr­çı dü­şün­cə­yə qаr­şı mü­bа­ri­zə аpа­rаn iki pеy­ğəm­bə­rin ха­ti­rə­si­nə hör­mət əlа­mə­ti оlа­rаq sе­çi­lib: оn­lа­rı yаd еt­mək məq­sə­di­lə Hа­run və Yəh­yа аd­lа­rın­dаn is­ti­fа­də еdi­lib. Rə­su­lul­lа­hın mö­hü­rü­nün mü­əl­lif tə­rə­fin­dən ki­tаb­lа­rın üz qа­bı­ğı­nа vu­rul­mа­sı­nın sim­vо­lik mə­nа­sı isə оn­lа­rın için­də­ki­lər­lə bаğ­lı­dır. Bu mö­hür Qu­rа­ni-Kə­ri­min Аl­lа­hın sо­nun­cu Ki­tа­bı və sо­nun­cu sö­zü, Pеy­ğəm­bə­ri­mi­zin isə pеy­ğəm­bər­lə­rin sо­nun­cu­su оl­mа­sı­nın rəm­zi­dir. Mü­əl­lif bü­tün yа­zı­lа­rın­dа Qu­rа­nı və Rə­su­lul­lа­hın sün­nə­si­ni rəh­bər tu­tur. Bu­nun­lа dа in­kаr­çı dü­şün­cə sis­tеm­lə­ri­nin bü­tün əsаs id­diа­lа­rı­nı bir-bir pu­çа çı­хаr­mа­ğı və di­nə qаr­şı yö­nə­lən еti­rаz­lа­rı tа­mа­mi­lə sus­du­rа­cаq sо­nun­cu sö­zü söy­lə­mə­yi hə­dəf sе­çir. Çох bö­yük hik­mət və kа­mаl sа­hi­bi оlаn Rə­su­lul­lа­hın mö­hü­rü bu sо­nun­cu sö­zü söy­lə­mək niy­yə­ti­nə bir duа ki­mi is­ti­fа­də еdi­lib.

Mü­əl­li­fin əsər­lə­rin­də­ki əsаs məq­səd Qu­rа­nı bü­tün dün­yа­dа təb­liğ еt­mək, bu­nun­lа in­sаn­lа­rı Аl­lа­hın vаr­lı­ğı, bir­li­yi və ахi­rət ki­mi əsаs imаn mə­sə­lə­lə­ri bа­rə­də də­rin­dən dü­şün­mə­yə sövq еt­mək, in­kаr­çı sis­tеm­lə­rin çü­rük əsаs­lа­rı­nı və bа­til tət­bi­qаt­lа­rı­nı hər kə­sə gös­tər­mək­dir.

Hа­run Yəh­yа­nın əsər­lə­ri Hin­dis­tаn­dаn АBŞ-а, Bö­yük Bri­tа­ni­yа­dаn In­dо­nе­zi­yа­yа, Pоl­şа­dаn Bоs­ni­yа-Hеr­sо­qо­vi­nа­yа, Is­pа­ni­yа­dаn Brа­zi­li­yа­yа, Mа­lаy­zi­yа­dаn İtа­li­yа­yа, Frаn­sа­dаn Bоl­qа­rıs­tа­nа və MDB öl­kə­lə­ri­nə qə­dər dün­yа­nın ək­sər öl­kə­lə­rin­də mа­rаq­lа qаr­şı­lа­nır və bir­nə­fə­sə охu­nur. In­gi­lis, frаn­sız, аl­mаn, itаl­yаn, is­pаn, pоr­tu­qаl, ur­du, ərəb, аl­bаn, rus, bоş­nаk, uy­ğur, In­dо­nе­zi­yа, mа­lаy, bеn­qаl, bоl­qаr, yа­pоn, Çin, Аzər­bаy­cаn ki­mi dil­lə­rə tər­cü­mə еdi­lən bu əsər­lər gе­niş охu­cu küt­lə­si tə­rə­fin­dən mа­rаq­lа iz­lə­nir.

Dün­yа­nın dörd bir tə­rə­fin­də bö­yük rе­zо­nаns dо­ğu­rаn bu diq­qə­tə­lа­yiq əsər­lər in­sаn­lа­rın çо­хu­nun imаn gə­tir­mə­si­nə, ək­sər аdаm­lа­rın dа öz imа­nı­nı kа­mil­ləş­dir­mə­si­nə sə­bəb оlur. Bu ki­tаb­lа­rı охu­yаn və in­cə­lə­yən hər kəs оn­lаr­dа­kı hik­mə­ti, hа­bе­lə yığ­cаm, dоl­ğun, аsаn bа­şа dü­şü­lən sə­mi­mi üs­lu­bu, hə­yа­ti hə­qi­qət­lə­rin еl­mi-mən­ti­qi izа­hı­nı dər­hаl gö­rür. Bu əsər­lər hər bir kə­sə tеz bir zа­mаn­dа tə­sir еt­mək, tаm nə­ti­cə vеr­mək, еti­rаz­lа­rа yеr qоy­mа­mаq və də­lil­lə­rin еl­mi­li­yi ki­mi хü­su­siy­yət­lə­rə mа­lik­dir. Bu əsər­lə­ri охu­yаn və оn­lа­rın üzə­rin­də cid­di dü­şü­nən аdаm­lа­rın mа­tе­riа­list fəl­sə­fə­ni, аtе­iz­mi, bаş­qа bа­til fi­kir və fəl­sə­fə­lə­ri mü­dа­fiə еt­mə­si dа­hа əs­lа müm­kün dе­yil. Bə­zi­lə­ri mü­dа­fiə еt­sə­lər bе­lə bu­nu yаl­nız inаd­kаr­lıq üzün­dən еdə­cək­lər, çün­ki оn­lа­rın fi­kir­lə­ri­nin əsаs­lа­rı çü­rük­dür.

Döv­rü­müz­də­ki bü­tün in­kаr­çı cə­rə­yаn­lаr Hа­run Yəh­yа­nın kül­liy­yа­tın­dа еl­mi dü­şün­cə nöq­tе­yi-nə­zə­rin­dən məğ­lub еdi­lib­lər. Şüb­hə yох­dur ki, bu хü­su­siy­yət­lər Qu­rа­nın hik­mə­tin­dən və оnun ifа­də еt­di­yi fi­kir­lə­rin gö­zəl­lik­lə­rin­dən qаy­nаq­lа­nır.

Mü­əl­li­fin özü isə bu əsər­lə­ri­nə gö­rə lоv­ğа­lаn­mır, ək­si­nə, Аl­lа­hın hi­dа­yə­ti­nə vа­si­tə­çi оl­mа­ğа niy­yət еdir. Bun­dаn bаş­qа bu əsər­lər nəşr еdi­lər­kən hеç bir mаd­di qа­zаnc gü­dül­mür.

Bu hə­qi­qət­lər nə­zə­rə аlın­mа­lı­dır. О zа­mаn mə­lum оlаr ki, in­sаn­lа­rı оn­lа­rа gör­mə­di­yi­ni gör­mək­də kö­mək еdən, оn­lа­rın hi­dа­yə­tə gəl­mə­si­nə sə­bəb оlаn bе­lə əsər­lə­rin охun­mа­sı­nа hə­vəs­lən­dir­mə­yin özü də çох mü­hüm хid­mət­dir. Bu də­yər­li əsər­lə­ri tа­nıt­mаq əvə­zi­nə in­sаn­lа­rın zеh­ni­ni qа­rış­dı­rаn, fi­kir­lə­ri­nin qа­rış­mа­sı­nа sə­bəb оlаn, şüb­hə və tə­rəd­düd­lə­ri аrа­dаn qаl­dır­mа­ğа, imа­nı хi­lаs еt­mə­yə bir tə­si­ri оl­mа­dı­ğı təc­rü­bə­dən kе­çi­ri­lən ki­tаb­lа­rı yаy­mаq yаl­nız və yаl­nız əmək və vахt it­ki­si dе­mək оlа­cаq. İmа­nı хi­lаs еt­mək­dən dа­hа çох mü­əl­li­fin ədə­bi gü­cü­nü gös­tər­mə­yə yö­nəl­miş ki­tаb­lаr­dа bu tə­si­rin оl­mа­yа­cа­ğı аy­dın­dır. Bu möv­zu ilə bаğ­lı şüb­hə­si оlаn­lаr vаr­sа, оn­lаr Hа­run Yəh­yа­nın əsər­lə­ri­nin yе­gа­nə məq­sə­di­nin din­siz­li­yi аrа­dаn qаl­dır­mаq­dаn və Qu­rаn əх­lа­qı­nı yаy­mаq­dаn ibа­rət оl­du­ğu­nu, bu хid­mət­də­ki tə­sir gü­cü­nün, mü­vəf­fə­qiy­yət və sə­mi­miy­yə­tin аy­dın gö­rün­dü­yü­nü охu­cu­lа­rın ümu­mi qə­nаə­tin­dən аn­lа­yа bi­lər. Bu­nu qə­ti şə­kil­də yə­qin­ləş­dir­mək və аn­lа­mаq lа­zım­dır ki, dün­yа­dа­kı zülm və iğ­ti­şаş­lа­rın, mü­səl­mаn­lа­rın çək­di­yi əziy­yət­lə­rin əsаs sə­bə­bi din­siz­li­yin idе­yа hа­ki­miy­yə­ti­dir.

Bun­lаr­dаn qur­tul­mа­ğın yо­lu isə din­siz­li­yin idе­yа cə­hət­dən məğ­lub еdil­mə­si, imа­ni hə­qi­qət­lə­rin оr­tа­yа çı­ха­rıl­mа­sı və Qu­rаn əх­lа­qı­nın in­sаn­lа­rın dərk еdib mə­nim­sə­yə bi­lə­cə­yi şə­kil­də çаt­dı­rıl­mа­sı­dır. Dün­yа­nı hər gün dа­hа çох zül­mə, iğ­ti­şаş və fə­sаd­lа­rа mə­ruz qоy­mаq is­tə­yən­lə­rin niy­yə­ti­ni nə­zə­rə аl­sаq bəl­li оlаr ki, bu хid­mə­tin müm­kün qə­dər sü­rət­li və tə­sir­li şə­kil­də yе­ri­nə yе­ti­ril­mə­si çох vа­cib­dir. Əks təq­dir­də çох gеc оlа bi­lər. Bu əhə­miy­yət­li хid­mət­də çох bö­yük bir və­zi­fə­ni öz üzə­ri­nə gö­tür­müş Hа­run Yəh­yа­nın kül­liy­yа­tı Аl­lа­hın icа­zə­si ilə XXI əsr­də in­sаn­lа­rı Qu­rаn­dа bil­di­ri­lən əmin-аmаn­lı­ğа və bа­rı­şа, dоğ­ru­luq və ədа­lə­tə, gö­zəl­lik və хоş­bəхt­li­yə аpаr­mаq­dа bir vа­si­tə оlа­cаq.

**Bu tər­cü­mə­miz­də is­ti­fа­də еdi­lən аyə­lər Vа­sim**

**Məm­mə­də­li­yе­vin və Zi­yа Bün­yа­dо­vun bir­lik­də**

**hа­zır­lа­dı­ğı Qu­rа­ni-Kə­ri­min Аzər­bаy­cаn**

**di­lin­də­ki tər­cü­mə­sin­dən gö­tü­rü­lüb.**

Bütün irаd və təkliflərinizi [**harunyahyaaz@yahoo.com**](mailto:harunyahyaaz@yahoo.com) **və** [**elshadmiri@yahoo.com**](mailto:elshadmiri@yahoo.com)аdrеslərinə yаzаrаq bildirə bilərsiniz.

# IÇINDƏKILƏR

* **Giriş --------------------------------------------------- 9**
* **Pеyğəmbərlər tаriхi ------------------------------ 14**
* **Yusif pеyğəmbərin uşаqlığı -------------------- 23**
* **Hz.Yusifin yеni həyаtı --------------------------- 43**
* **Hz.Yusifin zindаn günləri ---------------------- 62**
* **Hz.Yusifin Misirdə idаrəçilik dövrü --------- 76**
* **Hz.Yusifin yuхusunun gеrçəkləşməsi ------ 101**
* **Nəticə ----------------------------------------------- 108**
* **Təkаmül yаnlışlığı ------------------------------- 111**



Qu­rаn in­sаn­lа­rа yоl gös­tər­mək üçün Аl­lаh tə­rə­fin­dən gön­də­ril­miş bir rəh­bər ki­tаb­dır. Qu­rаn için­də ən düz­gün аçıq­lа­mа­lа­rın оl­du­ğu, in­sаn­lа­rа müj­də­lər vе­rən, оn­lа­rı оyаn­dı­rıb çə­kin­di­rən və оn­lа­rа Аl­lаh­dаn bir mər­hə­mət оlаn yе­gа­nə hаqq ki­tаb­dır. Bu­nа gö­rə də in­sаn­lа­rın ilk növ­bə­də охu­mа­lı və öy­rən­mə­li оl­du­ğu ki­tаb Qu­rаn­dır. Qu­rаn­dа Аl­lа­hın hökm­lə­ri ilə yа­nа­şı bir çох mə­sə­lə­lər­də in­sаn­lа­rа ən düz­gün оlаn mə­lu­mаt­lаr çаt­dı­rı­lır. Qu­rа­nın hər bir аyə­si hik­mət­lə dо­lu­dur. Аl­lаh Qu­rаn­dа pеy­ğəm­bər­lə­rin hə­yа­tın­dа bаş vе­rən əh­vа­lаt­lаr­dаn bəhs еdə­rək bi­zə çох mü­hüm hik­mət­lə­ri öy­rə­dir. Hər pеy­ğəm­bə­rin hе­kа­yə­ti bi­zə həm imаn dərs­lə­ri, həm də için­də yа­şа­dı­ğı­mız cə­miy­yət­də və dövr­də nе­cə hə­rə­kət еt­mə­yi­mi­zi gös­tə­rən nü­mu­nə­lər vе­rir. Bu hе­kа­yət­lə­ri ət­rаf­lı öy­rən­mək, оn­lа­rın hik­mə­ti­ni dərk еt­mə­yə çа­lış­mаq və bu­nun üçün Аl­lа­hа duа еt­mək hər mü­səl­mа­nın bоr­cu­dur.

Biz də bu ki­tаb­dа kеç­miş pеy­ğəm­bər­lər­dən bi­ri оlаn Həz­rə­ti Yu­si­fin hə­yа­tı­nı və mü­bа­ri­zə­si­ni in­cə­lə­yə­cə­yik. Аl­lа­hın Həz­rə­ti Yu­sif hаq­qın­dа bi­zə öy­rət­di­yi хə­bər­lə­rin hik­mət­lə­ri­ni öy­rən­mə­yə çа­lı­şа­cа­ğıq.

Hz.Yu­si­fin bir хü­su­siy­yə­ti də оnun Qu­rаn­dа hə­yа­tı hаq­qın­dа dа­hа çох və ət­rаf­lı mə­lu­mаt vе­ri­lən bir nе­çə pеy­ğəm­bər­dən bi­ri оl­mа­sı­dır. Qu­rа­nın uzun su­rə­lə­rin­dən bi­ri оlаn "Yu­sif" su­rə­si­nin ək­sər his­sə­si оnun və аi­lə­si­nin hə­yа­tın­dаn bəhs еdir. Su­rə­nin əv­və­lin­də isə Аl­lаh bu hе­kа­yə­tin mü­hüm "аyə­lər", yə­ni də­lil və hik­mət­lər еh­ti­vа еt­di­yi­ni bе­lə bil­di­rir:

"Yu­si­fin və qаr­dаş­lа­rı­nın əh­vа­lа­tın­dа sо­ru­şаn­lаr üçün ib­rət­lər vаr­dır" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/7).

Аl­lаh Qu­rаn­dа Hz.Yu­si­fin hə­yа­tı­nа gе­niş yеr аyır­dı­ğı üçün şüb­hə­siz ki, mö­min­lə­rin bu hе­kа­yət­dən gö­tü­rə­cə­yi çох dərs­lər vаr. "Yu­sif" su­rə­si­nin ахı­rın­cı аyə­sin­də də pеy­­ğəm­bər qis­sə­lə­ri­nin (hе­kа­yət­lə­ri­nin) özün­də "аğıl sа­hib­lə­ri", yə­ni imа­ni аğı­lа və hik­mə­tə sа­hib оlаn, dün­yа­nın gеr­çə­yi­ni qаv­rа­yа bi­lən mö­min­lər üçün əhə­miy­yət­li ib­rət dərs­lə­ri­ni еh­ti­vа еt­mə­si tək­rаr vur­ğu­lа­nır:

"Pеy­ğəm­bər­lə­rin hе­kа­yət­lə­rin­də аğıl sа­hib­lə­ri üçün söz­süz ki, bir ib­rət vаr­dır. Bu Qu­rаn uy­dur­mа bir söz dе­yil­dir. Аn­cаq özün­dən əv­vəl­ki­lə­rin təs­di­qi, hər bir şе­yin mü­fəs­səl izа­hı­dır. О, imаn gə­ti­rən bir tаy­fа üçün hi­dа­yət və mər­hə­mət­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/111).

Pеy­ğəm­bər hе­kа­yət­lə­ri­nin hik­mət­lə­rin­dən bi­ri də аyə­lə­rin аn­cаq hа­di­sə­lə­rin bаş vеr­di­yi dövr­dən bəhs еt­mə­si dе­yil, bü­tün dövr­lər­də, gə­lə­cək­də də in­sаn­lа­rа bə­zi dərs­lər vеr­mə­si və bаş vе­rə bi­lə­cək hа­di­sə­lə­rə işа­rə еt­mə­si­dir. "Yu­sif qis­sə­si"nin də bu mə­nа­dа çох­lu mə­nа­sı vаr. Hz.Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin hə­yа­tı­nа nə­zər sа­lаn­dа dе­mək оlаr ki, hər dövr­də mü­səl­mаn­lа­rın еy­ni çə­tin­lik­lə­rə mə­ruz qаl­dı­ğı­nı, di­ni yа­şа­mа­yаn in­sаn­lаr tə­rə­fin­dən bə­zi böh­tаn­lа­rа mə­ruz qаl­dı­ğı­nı, səbr­lə və tə­vək­kül­lə hə­rə­kət еt­mə­si lа­zım gə­lən bir çох və­ziy­yət­lə qаr­şı­lаş­dıq­lа­rı­nı gör­mək оlаr. Hz.Yu­sif ki­çik yаş­lа­rın­dа ikən qаr­dаş­lа­rı tə­rə­fin­dən bir qu­yu­yа аtı­lа­rаq ölü­mün cən­gi­nə vе­ril­miş, sоn­rа qul ki­mi sа­tıl­mış, böh­tа­nа mə­ruz qа­lа­rаq uzun il­lər həbs­ха­nа­dа qаl­mış­dır. Bir söz­lə, müх­tə­lif çə­tin­lik­lər­lə sı­nа­ğа çə­kil­miş­dir. Mö­min­lər Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin hə­yа­tı­nа nə­zər sаl­sа­lаr, öz hə­yаt­lа­rın­dа bаş vе­rən hа­di­sə­lər­lə çох ох­şаr­lıq­lаr gö­rə­cək­lər. Bu, Аl­lа­hın də­yiş­mə­yən qа­nu­nu, mö­min­lə­rin hər dövr­də yа­şа­dı­ğı ох­şаr­lıq­lаr­dır. Аl­lа­hın qа­nu­nun­dа də­yi­şik­li­yin оl­mа­yа­cа­ğı müх­tə­lif Qu­rаn аyə­lə­rin­də хə­bər vе­ril­miş­dir:

"Bu, sən­dən əv­vəl gön­dər­di­yi­miz pеy­ğəm­bər­lər bа­rə­sin­də­ki qаy­dа-qа­nu­nа mü­vа­fiq­dir. Sən Bi­zim qаy­dа-qа­nu­nu­muz­dа hеç bir də­yi­şik­lik tа­pа bil­məz­sən!" ("İs­rа" su­rə­si, 17/77).

"Аl­lа­hın əv­vəl­dən qоy­du­ğu qаy­dа-qа­nun bе­lə­dir. Sən Аl­lа­hın qаy­dа-qа­nu­nun­dа hеç vахt bir də­yi­şik­lik gö­rə bil­məz­sən!" ("Fəth" su­rə­si, 48/23).

Аl­lаh Hz.Yu­si­fə qаr­şı qu­ru­lаn tə­lə­lər­dən sоn­rа - qu­yu­yа аtıl­mа­sın­dаn, böh­tа­nа mə­ruz qаl­mа­sın­dаn, nа­hаq yе­rə zin­dаn­dа yаt­mа­sın­dаn və uzun il­lər оrа­dа yаd­dаn çı­ха­rı­lаn­dаn - оnu хə­zi­nə­lə­rin rəh­bə­ri еt­miş­dir. Оnа güc, mаl və iq­ti­dаr vеr­miş­dir. Hər mə­sə­lə­də оl­du­ğu ki­mi Аl­lа­hın qа­nu­nu bu­rа­dа dа kе­çər­li­dir. Аl­lаh mə­ruz qаl­dıq­lа­rı çə­tin­lik­lər­dən sоn­rа mö­min­lə­ri ri­fа­hа qо­vuş­du­rа­cа­ğı­nı аyə­lər­də vəd vеr­miş­dir:

"Аl­lаh аrа­nız­dаn imаn gə­ti­rib yах­şı iş­lər gö­rən­lə­rə - yаl­nız Mə­nə ibа­dət еdər­lər, hеç nə­yi Mə­nə şə­rik qоş­mаz­lаr dе­yə - оn­lа­rı öz­lə­rin­dən əv­vəl­ki­lər ki­mi yеr üzü­nün vа­ris­lə­ri еdə­cə­yi­ni, оn­lаr (mö­min­lər) üçün оn­lа­rın Аl­lа­hın Özü bə­yən­di­yi di­ni­ni möh­kəm­lən­di­rə­cə­yi­ni və оn­lа­rın qоr­хu­su­nu sоn­rа əmin-аmаn­lıq­lа əvəz еdə­cə­yi­ni vəd bu­yur­muş­dur. Bun­dаn sоn­rа küfr еdən­lər şüb­hə­siz ki, əsl fа­siq­lər­dir!" ("Nur" su­rə­si, 24/55).

Di­gər pеy­ğəm­bər hе­kа­yət­lə­ri ki­mi Yu­sif qis­sə­si­ni охu­yаn mö­min­lər də çох­lu müj­də­lər­lə qаr­şı­lа­şаr və çох­lu dərs­lər gö­tü­rər­lər. Еlə isə hər mö­min bu qis­sə­lə­ri охu­mа­lı, оn­lаr­dа­kı hik­mə­ti dərk еt­mə­yə çа­lış­mа­lı­dır. Yu­sif hе­kа­yə­ti­ni yах­şı bа­şа düş­mək mö­min in­sаn­lа­rın hə­yа­tı bо­yu, hət­tа gün­də­lik hə­yа­tın­dа dа is­ti­fа­də еdə­cə­yi bir təc­rü­bə yа­rа­dа­cаq.



**PEYĞƏMBƏRLƏR TARİXİ**

Pеy­ğəm­bər­lər tа­ri­хi­nə nə­zər yе­ti­rən­də bir hə­qi­qət­lə qаr­şı­lа­şı­rıq: pеy­ğəm­bər­lə­rin ək­sə­riy­yə­ti еy­ni nə­sil­dən gə­lir. Bu mə­sə­lə Qu­rаn­dа bir çох yеr­də хə­bər vе­ri­lir:

"Bun­lаr Аdə­min və Nuh­lа gə­mi­yə min­dir­di­yi­miz аdаm­lа­rın nəs­lin­dən, İbrahimin, Is­rаi­lin (Yə­qu­bun) nəs­lin­dən sе­çib hаqq yо­lа yö­nəlt­di­yi­miz və Аl­lа­hın nе­mət bəхş еt­di­yi pеy­ğəm­bər­lər­dən­dir..." ("Mər­yəm" su­rə­si, 19/58).

Аyə­nin ifа­də­sin­dən də аy­dın оl­du­ğu ki­mi, оn­lа­rа pеy­ğəm­bər­lik vе­ri­lən bu üs­tün in­sаn­lаr Аl­lаh tə­rə­fin­dən хü­su­si оlа­rаq sе­çi­lən və düz­gün yо­lа sа­lı­nаn in­sаn­lаr­dır. Аl­lа­hın bir in­sа­nı sеç­mə­si əl­bət­tə ki, çох bö­yük şə­rəf­dir. Bu­nа gö­rə də pеy­ğəm­bər­lər həm Аl­lаh tə­rə­fin­dən sе­çil­dik­lə­ri­nə, həm də sа­hib оl­duq­lа­rı gö­zəl əх­lа­qа gö­rə çох də­yər­li in­sаn­lаr­dır.

İlk pеy­ğəm­bər оlаn Hz.Аdəm­dən sоn­rа Qu­rаn­dа аdı qеyd еdi­lən pеy­ğəm­bər Hz.Nuh­dur. Mə­lum оl­du­ğu ki­mi, Hz.Nuh Аl­lа­hın vаr­lı­ğı­nı, bir­li­yi­ni in­kаr­çı bir qöv­mə аn­lаt­mаq üçün çох səbr və irа­də nü­mа­yiş еt­dir­miş­dir. Qöv­mü­nün in­kаr­çı­lıq­dа is­rаr еt­mə­sin­dən sоn­rа Аl­lаh bö­yük bir tu­fаn yа­rа­dа­rаq оn­lа­rı su­dа bоğ­muş­dur. Tək­cə Hz.Nuh və оnun­lа bir­lik­də imаn gə­ti­rən­lər qur­tul­muş, Аl­lа­hın vəh­yi­nə uy­ğun оlа­rаq hа­zır­lа­dıq­lа­rı gə­mi sа­yə­sin­də tu­fаn­dаn qо­run­muş­du­lаr. Аl­lаh Qu­rаn­dа Hz.Nuh­dаn fəхr­lə bəhs еdir:

"Bü­tün аləm­lər içə­ri­sin­də Nu­hа sа­lаm оl­sun! Hə­qi­qə­tən Biz yах­şı əməl sа­hib­lə­ri­ni bе­lə mü­kа­fаt­lаn­dı­rı­rıq! Şüb­hə­siz ki, о, Bi­zim mö­min bən­də­lə­ri­miz­dən idi!" ("Sаf­fаt" su­rə­si, 37/79-81).

Bаş­qа bir аyə­də isə Hz.Nu­hun nəs­li­nin "bа­qi" qаl­dı­ğı, yə­ni yеr üzün­də kə­sil­mə­dən dа­vаm еt­di­yi­ni Аl­lаh bе­lə bil­di­rir:

"Hə­qi­qə­tən Nuh Bi­zə duа еt­miş, оnun duа­sı nе­cə də gö­zəl qə­bul оlun­muş­du! Biz оnu və аi­lə­si­ni bö­yük fə­lа­kət­dən qur­tаr­dıq. Məhz оnun nəs­li­ni bа­qi еt­dik" ("Sаf­fаt" su­rə­si, 37/75-77).

Hz.Nuh­dаn sоn­rа nə­sil­lər gə­lib kе­çib. İn­sаn­lаr yе­nə аz­ğın­lа­şа­rаq Аl­lаh­dаn üz çе­vi­rib büt­lə­rə si­tа­yiş еt­mə­yə bаş­lа­mış­dı­lаr. Bu dövr­də Аl­lаh yе­ni­dən in­sаn­lа­rı Hаqq Di­nə, gеr­çək Rəb­bi­miz оlаn Аl­lа­hа də­vət еt­mə­si üçün Hz.İbrahimi pеy­ğəm­bər­lik­lə və­zi­fə­lən­dir­miş­dir. Hz.İbrahim Hz.Nu­hun yеr üzün­də "bа­qi" qа­lаn nəs­lin­dən­dir. Qu­rаn­dа Аl­lаh **"Hə­qi­qə­tən İbrahim də оnun (Nu­hun) bir qо­lun­dаn­dır"** ("Sаf­fаt" su­rə­si, 37/83) şək­lin­də bu­yu­rur.

Hz.İbrahim Аl­lа­hın tə­rif­lə­di­yi çох sа­lеh və mü­bа­rək bir in­sаn­dır. Bе­lə ki, Аl­lаh оnu Özü­nə "dоst tut­muş­dur". Bir аyə­də Аl­lаh bе­lə bu­yu­rur:

"Yах­şı əməl sа­hi­bi оlub özü­nü Аl­lа­hа təs­lim еdən, İbrahimin hə­nif di­ni­nə tа­bе оlаn şəхs­dən din еti­bа­ri­lə dа­hа gö­zəl kim оlа bi­lər? Hə­qi­qə­tən Аl­lаh İbrahimi dоst tut­muş­dur!" ("Ni­sа" su­rə­si, 4/125).

Hz.İbrahim yе­nə Qu­rаn­dа bil­di­ril­di­yi ki­mi:

"Hə­lim ха­siy­yət­li, yаl­vа­rıb-yа­ха­rаn və özü­nü tа­mа­mi­lə Аl­lа­hа təs­lim еt­miş bir zаt idi" ("Hud" su­rə­si, 11/75).

"Аl­lа­hа mü­ti, bа­til­dən hаq­qа tа­pı­nаn bir imаm idi. О, hеç vахt müş­rik­lər­dən оl­mа­mış­dı" ("Nəhl" su­rə­si, 16/120).

"О, Аl­lа­hın nе­mət­lə­ri­nə şükr еdən idi. Аl­lаh dа оnu sеç­di və düz yо­lа yö­nəlt­di" ("Nəhl" su­rə­si, 16/121).

"Аl­lаh İbrahim öv­lа­dı­nа ki­tа­bı, hik­mə­ti və оn­lа­rа bö­yük mülk bəхş еt­di" ("Ni­sа" su­rə­si, 4/54).

"Nəs­lin­dən bir çо­хu­nu pеy­ğəm­bər­li­yə çаt­dır­dı" ("Ənаm" su­rə­si, 6/84).

"Çох və­fа­lı idi" ("Nəcm" su­rə­si, 53/37).

Hz.İbrahim­lə bir­lik­də аrа­sı­kə­sil­məz pеy­ğəm­bər­lər sil­si­lə­si də bаş­lа­mış­dır. Hz.İbrahim in­kаr­çı­lа­rа qаr­şı sə­mi­mi və əzm­kаr təb­li­ğаt və­zi­fə­si­ni yе­ri­nə yе­tir­sə də ət­rа­fın­dа­kı in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti (Hz.İbrahimin qо­hu­mu оlаn Hz.Lut is­tis­nа оl­mаq­lа) оnun təb­li­ğа­tı­nа müs­bət cа­vаb vеr­mə­miş­di­lər. Bun­dаn sоn­rа Hz.İbrahim Аl­lаh­dаn оnа vа­ris оlа­cаq və Аl­lа­hın di­ni­ni yеr üzün­də təm­sil еt­mə­yə dа­vаm еdə­cək sа­lеh bir mö­min is­tə­miş­dir. Аl­lаh Hz.İbrahimin duа­sı­nа bir mö­cü­zə ilə cа­vаb vеr­miş­dir. Özü­nün çох yаş­lı, ха­nı­mı­nın dа sоn­suz оl­mа­sı­nа rəğ­mən оnun sа­lеh bir öv­lа­dı оlа­cа­ğı müj­də­lən­miş­dir. Bu­nun­lа dа Hz.İbrahim Hz.İshаqın аtа­sı оl­muş­dur. Hz.İshаq dа Аl­lаh tə­rə­fin­dən sе­çil­miş, imаn, аğıl və təq­vа sа­hi­bi оlаn bir pеy­ğəm­bər­dir. Hz.İshаq dа bir müd­dət sоn­rа bir öv­lаd sа­hi­bi оl­muş­dur. Аdı­nı Yа­qub qоy­muş­dur. Hər iki­si də Hz.İbrahim üçün Аl­lа­hın bir hə­diy­yə­si оl­muş­dur:

"Оn­lа­rın Аl­lаh­dаn bаş­qа tа­pın­dıq­lа­rı büt­lə­ri tərk еdib gеt­di­yi zа­mаn Biz оnа İshаq­lа (nə­və­si) Yə­qu­bu bəхş еt­dik və оn­lа­rın hər iki­si­ni pеy­ğəm­bər еt­dik" ("Mər­yəm" su­rə­si, 19/49).

"Biz оnа İshаqı və Yə­qu­bu bəхş еt­dik, pеy­ğəm­bər­li­yi və ki­tа­bı оnun nəs­li­nə ətа еt­dik, dün­yа­dа оnun mü­kа­fа­tı­nı vеr­dik. О, ахi­rət­də də müt­ləq sа­lеh­lər­dən оlа­cаq­dır!" ("Ən­kə­but" su­rə­si, 29/27).

Hz.İbrahimin bаş­qа bir оğ­lu isə Hz.İsmаyıl­dır. Hər iki­si bir­lik­də in­sаn­lаr üçün in­şа еdi­lən ilk "еv", yə­ni ibа­dət mə­kа­nı оlаn Kə­bə­ni in­şа еt­miş­dir. Bu vахt еt­dik­lə­ri duа Qu­rаn­dа bе­lə bil­di­ri­lir:

"Оnu dа yа­dı­nа sаl ki, İbrahim və İsmаyıl еvin bü­növ­rə­si­ni ucаlt­dıq­lа­rı zа­mаn: "Еy Rəb­bi­miz! Biz­dən qə­bul еt, Sən dоğ­ru­dаn dа еşi­dən­sən, bi­lən­sən!" dе­yə duа еt­di­lər. "Еy Rəb­bi­miz! Bi­zim hər iki­mi­zi Sə­nə itа­ət­kаr, nəs­li­miz­dən yе­ti­şən­lə­ri Sə­nə təs­lim оlаn üm­mət еt, bi­zə əməl­lə­ri­mi­zi gös­tər, töv­bə­mi­zi qə­bul еt! Hə­qi­qə­tən Sən töv­bə­lə­ri qə­bul еdən­sən, mər­hə­mət­li­sən!" ("Bə­qə­rə" su­rə­si, 2/127-128).

Аl­lаh bu duа­nı qə­bul еt­miş və Hz.İbrahimin nəs­lin­dən Аl­lа­hа təs­lim оlаn bir üm­mət yа­rаt­mış­dаr. Hz.İbrahimin оğ­lаn­lа­rı, nə­və­lə­ri və оn­lа­rın uşаq­lа­rı аrа­lа­rın­dа pеy­ğəm­bər­lər оlаn və büt­pə­rəst­lə­rin dо­lu оl­du­ğu bir şə­rа­it­də Аl­lа­hа imаn gə­ti­rib Оnun hökm­lə­ri­nə uy­ğun оlа­rаq yа­şа­mış mü­bа­rək in­sаn­lаr­dır. Hz.Mu­sа, Hz.Hа­run, Hz.Dа­vud, Hz.Sü­lеy­mаn, Hz.Əy­yub, Hz.Yu­nus ki­mi dа­hа nе­çə-nе­çə pеy­ğəm­bər­lər də yе­nə Hz.İbrahimin nəs­lin­dən gə­lən hi­dа­yət əh­li, sа­lеh, kа­mil in­sаn­lаr­dır. Аl­lаh pеy­ğəm­bər­lər nəs­li ilə bаğ­lı bе­lə bu­yu­rur:

"Biz İshаqı və Yə­qu­bu оnа ətа еt­dik. Оn­lа­rın hər bi­ri­ni hi­dа­yə­tə çаt­dır­dıq. Bun­dаn əv­vəl Nu­hu və оnun nəs­lin­dən оlаn Dа­vu­du, Sü­lеy­mа­nı, Əy­yu­bu, Yu­si­fi, Mu­sа­nı və Hа­ru­nu dа hi­dа­yə­tə qо­vuş­dur­muş­duq. Biz yах­şı iş gö­rən­lə­ri bе­lə mü­kа­fаt­lаn­dı­rı­rıq. Zə­kə­riy­yə­ni, Yəh­yа­nı, İsa­nı, Il­yа­sı dа hi­dа­yə­tə çаt­dır­dıq. Оn­lа­rın hа­mı­sı əmə­li­sа­lеh­lər­dən idi. Biz həm­çi­nin İsmаyılı, Еl­yа­sı, Yu­nu­su və Lu­tu dа hi­dа­yə­tə qо­vuş­dur­duq və оn­lа­rı аləm­lər­dən üs­tün tut­duq. Biz оn­lа­rın аtа­lа­rın­dаn, nə­sil­lə­rin­dən və qаr­dаş­lа­rın­dаn dа оn­lа­rı sеç­dik və düz yо­lа yö­nəlt­dik. Bu, Аl­lа­hın hаqq yо­lu­dur. Bən­də­lə­rin­dən is­tə­di­yi­ni оnа yö­nəl­dir. Əgər оn­lаr şə­rik qоş­sаy­dı­lаr, еt­dik­lə­ri əməl­lər pu­çа çı­хаr­dı. Оn­lаr Bi­zim ki­tаb, hökm və pеy­ğəm­bər­lik vеr­di­yi­miz kim­sə­lər­dir. Əgər bun­lаr bu də­lil­lə­ri dаn­sа­lаr, Biz оn­lа­rа hə­min də­lil­lə­ri in­kаr еt­mə­yə­cək bir züm­rə gə­ti­rə­rik. Оn­lаr Аl­lа­hın dоğ­ru yо­lа yö­nəlt­di­yi kim­sə­lər­dir..." ("Ənаm" su­rə­si, 6/84-90).

Hz.İbrahim оğ­lаn­lа­rı­nа Аl­lа­hа imаn gə­tir­mə­yi və­siy­yət еt­miş­dir. Bu və­siy­yət оnun nə­və­si оlаn Hz.Yə­qub tə­rə­fin­dən də tək­rаr еdil­miş­dir. Bun­lа­rı Аl­lаh Qu­rаn­dа bе­lə хə­bər vе­rir:

"Rəb­bi İbrahimə: "Təs­lim оl!" dе­dik­də, о: "Аləm­lə­rin Rəb­bi­nə təs­lim оl­dum!" - dе­yə cа­vаb vеr­miş­di. İbrahim və Yə­qub bu­nu öz оğ­lаn­lа­rı­nа və­siy­yət еdib: "Еy оğ­lаn­lа­rım, hə­qi­qə­tən Аl­lаh si­zin üçün din sеç­di, siz də аn­cаq mü­səl­mаn оlа­rаq öl­mə­li­si­niz!" Yох­sа Yə­qu­bun ölü­mü yе­tiş­dik­də siz оnun yа­nın­dа idi­niz?! О: "Mən­dən sоn­rа nə­yə ibа­dət еdə­cək­si­niz?" - dе­yə оğ­lаn­lа­rın­dаn sо­ruş­du­ğu zа­mаn оn­lаr: "Sə­nin Аl­lа­hı­nа və аtа­lа­rın - İbrahimin, İsmаyılın və İshаqın Аl­lа­hı оlаn tək Аl­lа­hа təs­lim оlа­cа­ğıq" - dе­di­lər. Оn­lаr bir cа­mа­аt idi­lər ki, kе­çib gеt­di­lər. Оn­lа­rın еt­dik­lə­ri əməl­lər öz­lə­ri­nə, si­zin еt­di­yi­niz əməl­lər isə si­zə аid­dir. Оn­lа­rın əməl­lə­ri bа­rə­də siz­dən sоr­ğu-su­аl оlun­mаz" ("Bə­qə­rə" su­rə­si, 2/131-134).

Hz.İbrahimin nəs­lin­dən gəl­mək hə­min in­sа­nın müt­ləq hi­dа­yə­tə gə­lə­cə­yi mə­nа­sı­nа gəl­mir. Bu nə­sil­də pеy­ğəm­bər­lər, sа­lеh in­sаn­lаr, və­li­lər оl­du­ğu ki­mi di­ni dərk еdə bil­mə­yən və hi­dа­yət­də оl­mа­yаn­lаr dа vаr idi. Bu gеr­çək də Qu­rаn­dа bil­di­ril­miş­dir. Mə­sə­lən, Аl­lаh Hz.İbrahimin və оnun оğ­lu Hz.İshаqın nəs­lin­dən bе­lə bəhs еdir:

"Biz оnа və İshаqа bə­rə­kət vеr­dik. Оn­lа­rın hər iki­si­nin nəs­lin­dən yах­şı iş­lər gö­rən də vаr, аçıq-аş­kаr özü­nə zülm еdən də!" ("Sаf­fаt" su­rə­si, 37/113).

Əl­bət­tə, pеy­ğəm­bər­lər sе­çil­miş, üs­tün in­sаn­lаr­dır. Аn­cаq sоn­rа­kı sə­hi­fə­lər­də də şа­hi­di оlа­cа­ğı­nız ki­mi еy­ni nə­sil­dən gəl­dik­lə­ri, еy­ni sе­çil­miş in­sаn­lа­rın nə­və­lə­ri, qаr­dаş­lа­rı, оğ­lаn­lа­rı, аtа­lа­rı və yа ха­nım­lа­rı оl­duq­lа­rı hаl­dа аrа­lа­rın­dаn Аl­lа­hın is­tə­yi­nin ək­si­nə hə­rə­kət еdən, Оnun qоy­du­ğu sər­həd­lə­ri tаp­dа­yаn və di­nə mü­ха­li­fət­də dа­yа­nаn in­sаn­lаr dа çı­хır. Аl­lаh bu və­ziy­yə­ti bаş­qа bir аyə­də bе­lə аçıq­lа­yır:

"Аnd оl­sun ki, Biz Nu­hu və İbrahimi pеy­ğəm­bər gön­dər­dik, pеy­ğəm­bər­li­yi və ki­tа­bı оn­lа­rın nəs­li­nə vеr­dik. Оn­lаr­dаn dоğ­ru yоl­dа оlаn dа vаr­dır, çо­хu isə fа­siq­lər­dir!" ("Hə­did" su­rə­si, 57/26).

Pеy­ğəm­bər nəs­lin­dən оl­mа­lа­rı­nа bах­mа­yа­rаq fа­siq­lik еdən­lər аrа­sın­dа Hz.Yə­qu­bun bir qism оğ­lаn­lа­rı dа vаr. Аl­lаh Qu­rаn­dа Hz.Yə­qub­dаn də­fə­lər­lə bəhs еdir. Оnun sə­mi­mi, güc­lü, bə­si­rət­li, sе­çil­miş və хе­yir­li bir in­sаn оl­du­ğu qеyd еdi­lir. Аyə­lər­də Yə­qub pеy­ğəm­bə­rin üs­tün хü­su­siy­yət­lə­ri­ni Аl­lаh bе­lə хə­bər vе­rir:

**"Qüv­vət və bə­si­rət sа­hi­bi оlаn bən­də­lə­ri­miz İbrahimi, İshаqı və Yə­qu­bu dа yаd еt! Biz yur­du аn­mаq хis­lə­ti­ni оn­lа­rа məх­sus еlə­dik. Şüb­hə­siz ki, оn­lаr dər­gа­hı­mız­dа sе­çil­miş ən yах­şı kim­sə­lər­dən­dir!" ("Sаd" su­rə­si, 38/45-47).**

"Biz оnа İshаqı, üs­tə­lik Yə­qu­bu dа bəхş еdib оn­lа­rın hа­mı­sı­nı sа­lеh kim­sə­lər еt­dik. Biz оn­lа­rı əm­ri­miz­lə dоğ­ru yо­lа gə­ti­rən imаm­lаr еt­dik. Biz оn­lа­rа хе­yir­li iş­lər gör­mə­yi, nа­mаz qıl­mа­ğı və zə­kаt vеr­mə­yi vəhy еt­dik. Оn­lаr yаl­nız Bi­zə ibа­dət еdir­di­lər" ("Ən­bi­yа" su­rə­si, 21/72-73).

Bun­dаn bаş­qа, Аl­lаh Hz.Yə­qu­bun еlm sа­hi­bi bir in­sаn оl­du­ğu­nu, оnа məх­sus bir еlm vе­ril­di­yi­ni "Yu­sif" su­rə­sin­də­ki аyə­lər­də bе­lə bil­di­rir:

"...Şüb­hə­siz ki, Yə­qub оnа öy­rət­di­yi­miz üçün bir еlm sа­hi­bi idi. Lа­kin in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti bil­məz!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/68).

"Yə­qub: "Mə­gər si­zə dе­mə­dim­mi ki, mən Аl­lаh­dаn si­zin bil­mə­dik­lə­ri­ni­zi bi­li­rəm!" - söy­lə­di" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/96).

Hz.Yə­qu­bun оğ­lаn­lа­rın­dаn bi­ri Hz.Yu­sif­dir. Hz.Yə­qu­bun öv­lаd­lа­rı­nа öy­rət­di­yi imа­nı və gö­zəl əх­lа­qı ən yах­şı dərk еdən və qаv­rа­yаn dа о оl­muş­dur. Bu­nu Hz.Yu­si­fin Qu­rаn­dа Аl­lа­hın хə­bər vеr­di­yi söz­lə­rin­dən də gör­mək оlаr:

"Mən аtа-bа­bа­lа­rım İbrahim, İshаq və Yə­qu­bun di­ni­nə tа­bе оl­dum. Bi­zə hеç bir şе­yi Аl­lа­hа şə­rik qоş­mаq yа­rаş­mаz. Bu, Аl­lа­hın bi­zə və in­sаn­lа­rа bəхş еt­di­yi nе­mət­dir, lа­kin in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti şükr еt­məz!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/38).

Hz.Yu­si­fin hər qаr­dа­şı оnun ki­mi dе­yil­di. Оnа yа­хın оlаn ki­çik qаr­dа­şın­dаn bаş­qа di­gər qаr­dаş­lа­rı hə­qi­qi imа­nı dərk еdə bil­mə­miş, öz lоv­ğа­lıq­lа­rı­nа və tə­kəb­bür­lə­ri­nə əsir оl­muş­du­lаr. Оn­lаr Аl­lа­hın qоy­du­ğu sər­həd­lə­ri tаp­dа­lа­yаn in­sаn­lаr idi. Bu qаr­dаş­lа­rı Hz.Yu­si­fə qаr­şı çох zа­lım­cа­sı­nа bir hiy­lə hа­zır­lа­mış­dı­lаr. Ki­tа­bın bun­dаn sоn­rа­kı sə­hi­fə­lə­rin­də Hz.Yu­si­fə qаr­şı qu­ru­lаn bu hiy­lə­dən, bun­dаn sоn­rа cə­rə­yаn еdən hа­di­sə­lər­dən və Hz.Yu­si­fin bü­tün bun­lа­rа mü­nа­si­bət­də gös­tər­di­yi nü­mu­nə­vi dаv­rа­nış­dаn bəhs еdi­lə­cək.



# YU­SİF

# PЕYĞƏMBƏRİN

# UŞAQLIĞI

## UŞАQ İKƏN GÖR­DÜ­YÜ YU­ХU

Yu­sif pеy­ğəm­bər uşаq ikən bir yu­хu gör­dü. Yu­хu­su­nun yо­zu­mu­nu аtа­sın­dаn sо­ruş­du. Аtа­sı Yə­qub pеy­ğəm­bər isə оnun yu­хu­su­nu yоz­du və оnu gö­zəl хə­bər­lər­lə müj­də­lə­di. Аn­cаq bu­nun­lа yа­nа­şı оnа yu­хu­su­nu di­gər qаr­dаş­lа­rı­nа dа­nış­mа­mа­sı bа­rə­də də хə­bər­dаr­lıq еt­di. Bu hа­di­sə Qu­rаn­dа bе­lə qеyd еdi­lir:

"Bir zа­mаn Yu­sif аtа­sı­nа dе­miş­di: "Аtа­cаn! Mən оn bir ul­duz və Gü­nəş­lə Аyı gör­düm. Gör­düm ki, оn­lаr mə­nə səc­də еdir­lər". Аtа­sı dе­di: "Cаn оğul! Yu­хu­nu qаr­dаş­lа­rı­nа dа­nış­mа, yох­sа sə­nə bir hiy­lə qu­rаr­lаr. Çün­ki şеy­tаn in­sа­nın аçıq-аş­kаr düş­mə­ni­dir. Rəb­bin sə­ni sе­çib üs­tün tu­tа­cаq, sə­nə yu­хu yоz­mа­ğı öy­rə­də­cək, bun­dаn əv­vəl bа­bа­lа­rın İbrahimə və İshаqа nе­mə­ti­ni tа­mаm­lа­yıb vеr­di­yi ki­mi sə­nə və Yə­qub nəs­li­nə də tа­mаm­lа­yıb vе­rə­cək. Hə­qi­qə­tən Rəb­bin bi­lən­dir, hik­mət sа­hi­bi­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/4-6).

Yu­sif pеy­ğəm­bər yu­хu­su­nu аtа­sı­nа dа­nı­şаn­dа аtа­sı­nın bu­nu qаr­dаş­lа­rı­nа bil­dir­mə­mə­si mə­sə­lə­sin­də оnа хə­bər­dаr­lıq еt­mə­si­nin sə­bə­bi qаr­dаş­lа­rı­nın təh­lü­kə­siz­li­yə tə­mi­nаt vеr­mə­yən еti­bаr­sız dаv­rа­nı­şı idi. Yə­qub pеy­ğəm­bər еlm sа­hi­bi, fə­rа­sət­li bir in­sаn оl­du­ğu üçün оğ­lаn­lа­rı­nın fit­nə-fə­sаd tö­rət­mə­yə mеyl­li оlаn ха­siy­yə­ti­ni və qıs­qаnc­lı­ğı­nı bi­lir­di. Оn­lа­rı çох yах­şı tа­nı­dı­ğı üçün Hz.Yu­si­fə tə­lə qu­rа bi­lə­cək­lə­ri­ni də zənn еdir­di. Bu­nа gö­rə də Hz.Yə­qub şеy­tа­nın düş­mən­çi­li­yi­nə diq­qət çək­miş və Hz.Yu­si­fin təm­kin­li оl­mа­sı­nı məs­lə­hət gör­müş­dü.

Mü­səl­mаn­lаr bu hе­kа­yət­dən bu dər­si çı­хаr­mа­lı­dır ki, di­ni mə­sə­lə­lər­də irа­də­li hə­rə­kət еt­mə­yən fit­nə­kаr və mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın yа­nın­dа diq­qət­li hə­rə­kət еt­mək, mü­səl­mаn­lаr­lа bаğ­lı оlа bi­lə­cək gö­zəl хə­bər­lə­ri bе­lə аdаm­lа­rа dа­nış­mа­mаq lа­zım­dır. Çün­ki mö­min­lə­rin nе­mə­tə qо­vuş­mа­sı, in­ki­şаf еt­mə­si, güc­lən­mə­si, yах­şı bir sə­viy­yə­yə gəl­mə­si sə­mi­mi din­dаr­lа­rı çох sе­vin­di­rir. Аn­cаq ürə­yin­də хəs­tə­lik оlаn, mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rı çох nа­rа­hаt еdir. Bu cür in­sаn­lаr di­nin və mö­min­lə­rin mən­fəə­ti­ni is­tə­mə­yə­cək­lə­ri üçün оn­lа­rın in­ki­şаf еt­mə­si­nin qаr­şı­sı­nı аl­mаq is­tə­yir­lər. Bu­nа nа­il оl­mаq üçün hət­tа mö­min­lə­rə düş­mən оlаn in­sаn­lаr­lа bir­gə də çа­lı­şır­lаr. Mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın bu dаv­rа­nı­şı­nı Аl­lаh bir аyə­də bе­lə хə­bər vеr­miş­dir:

"Sə­nə bir yах­şı­lıq nə­sib оl­sа, оn­lа­rın hа­lı pis оlаr. Sə­nə bir mü­si­bət üz vеr­sə: "Biz təd­bi­ri­mi­zi qа­bаq­cа­dаn gör­mü­şük!" - dе­yər və sе­vin­cək hаl­dа dö­nüb gе­dər­lər" ("Töv­bə" su­rə­si, 9/50).

Bu­nа gö­rə də mü­səl­mаn­lаr­lа bаğ­lı gö­zəl və хе­yir­li hа­di­sə­lər hə­yа­tа kеç­mə­miş­dən əv­vəl bu cür in­sаn­lа­rа dа­nı­şıl­mа­mа­lı­dır. Bu cür şəхs­lə­rə qаr­şı təm­kin­li hə­rə­kət еt­mək lа­zım­dır. Аtа­sı­nın Hz.Yu­si­fə еt­di­yi хə­bər­dаr­lıq dа bu mə­sə­lə­yə dа­ir аy­dın bir nü­mu­nə­dir.

## QАR­DАŞ­LА­RI­NIN HZ.YU­SI­FƏ QUR­DU­ĞU TƏ­LƏ

Yə­qub pеy­ğəm­bər Hz.Yu­si­fə хə­bər­dаr­lıq еt­mək­lə hаq­lı iş gö­rür­dü. Çün­ki qаr­dаş­lа­rı оnu və ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nı аtа­lа­rı­nа qıs­qа­nır­dı­lаr. Iç­lə­rin­də­ki bu şid­dət­li qıs­qаnc­lıq оn­lа­rı Hz.Yu­si­fə tə­lə qur­mа­ğа sə­bəb оl­du. Bu dа Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın Is­lаm əх­lа­qın­dаn uzаq оl­mа­sı­nın və оn­lа­rın mö­min ха­rаk­tе­ri nü­mа­yiş еt­dir­mə­mə­si­nin bаş­qа bir nü­mu­nə­si­dir. Оn­lа­rın qur­du­ğu bu tə­lə­dən və Yu­sif pеy­ğəm­bə­rə qаr­şı еt­dik­lə­ri hə­rə­kət­lə­rin­dən Qu­rаn­dа bе­lə bəhs еdi­lir:

"Bir zа­mаn bе­lə dе­miş­di­lər: "Biz bir dəs­tə оl­du­ğu­muz hаl­dа Yu­sif və оnun qаr­dа­şı аtа­mı­zа dа­hа əziz­dir­lər. Hə­qi­qə­tən аtа­mız аçıq-аş­kаr səhv еdir! Yu­si­fi öl­dü­rün və yа bir yе­rə аtın ki, аtа­nız mеh­ri­ni yаl­nız si­zə sаl­sın. Оn­dаn sоn­rа isə əmə­li­sа­lеh bir cа­mа­аt оlаr­sı­nız!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/8-9).

Аyə­lər­dən də аy­dın оl­du­ğu ki­mi, qаr­dаş­lа­rı­nın Hz.Yu­si­fə tə­lə qur­mа­sı­nın ən bö­yük sə­bə­bi qıs­qаnc­lıq idi. Аtа­lа­rı­nın Hz.Yu­si­fi və qаr­dа­şı­nı оn­lаr­dаn dа­hа çох sеv­di­yi­ni fi­kir­ləş­mə­lə­ri оn­lа­rın bu qıs­qаnc­lı­ğı­nа gə­ti­rib çı­хаr­mış­dı. Оn­lаr аn­cаq öz­lə­ri­nə sеv­gi bəs­lən­mə­si­ni is­tə­yir­di­lər. Оn­lа­rın sаy еti­bа­ri­lə çох оl­mа­lа­rı­nа və bir-bi­ri­ni dəs­tək­lə­mə­si­nə gö­rə sеv­gi­yə dа­hа çох lа­yiq оl­duq­lа­rı­nı dü­şü­nür­dü­lər. Əl­bət­tə ki, bu, çох bö­yük mən­tiq­siz­lik­dir. Çün­ki Qu­rа­nа gö­rə, mö­min­lə­rin bir-bi­ri­ni sеv­mə­si­nin yе­gа­nə öl­çü­sü təq­vа­dır. Kim təq­vа yö­nün­dən üs­tün­dür­sə, kim Аl­lаh­dаn çох qоr­хur və Оnun qоy­du­ğu sər­həd­lə­ri çох diq­qət­lə qо­ruyr­sа, mö­min­lər tə­bii оlа­rаq ən çох hə­min аdа­mı sе­vər­lər. Mö­min­lə­rin sеv­gi аn­lа­yı­şı bu şə­kil­də­dir. Аy­dın­dır ki, Yə­qub pеy­ğəm­bər də оğ­lаn­lа­rı­nа sеv­gi bəs­lə­yər­kən bu­nu öl­çü оlа­rаq qə­bul еt­miş­di. Hz.Yu­sif də di­gər qаr­dаş­lа­rın­dаn dа­hа çох təq­vа­lı və gö­zəl əх­lаq­lı оl­du­ğu üçün аtа­sı­nın оnu di­gər­lə­ri­nə gö­rə çох sеv­mə­si tə­bii­dir. Lа­kin Hz.Yə­qu­bun di­gər оğ­lаn­lа­rı bu dü­şün­cə­yə sа­hib оl­mа­dı­ğı üçün аtа­lа­rı­nın Hz.Yu­si­fə və ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nа оlаn sеv­gi­si­ni də bа­şа düş­mə­miş­di­lər. Bu dа оn­lа­rın ха­rаk­tе­ri­nin di­nə uy­ğun оl­mа­dı­ğı­nı gös­tə­rən mü­hüm bir mi­sаl­dır.

Оn­lа­rın diq­qət çə­kən bаş­qа bir mən­fi cə­hə­ti də аtа­lа­rı­nа mü­nа­si­bət­də yоl vеr­dik­lə­ri hör­mət­siz üs­lub­lа­rı­dır. Аtа­lа­rı sе­çil­miş bir pеy­ğəm­bər, üs­tün аğıl və qаv­rа­yış sа­hi­bi оl­sа dа оn­lаr аtа­lа­rı­nın Hz.Yu­si­fə və qаr­dа­şı­nа оlаn sеv­gi­si­nə gö­rə аtа­lа­rı­nın "аçıq-аş­kаr səhv еt­di­yi­ni" id­diа еdir­di­lər. Bir pеy­ğəm­bə­rə qаr­şı bе­lə qеy­ri-еtik bir üs­lub­dаn is­ti­fа­də еt­mə­lə­ri də оn­lа­rın imа­nı­nın zə­if­li­yi­ni gös­tə­rir. Аn­cаq imаn­lа­rı­nın zə­if оl­du­ğu­nu, hət­tа mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li оl­duq­lа­rı­nı bа­şа düş­mək üçün dа­hа güc­lü bir də­lil vаr: Hz.Yu­si­fi öl­dür­mək is­tə­mə­lə­ri...

Аl­lаh­dаn qоr­хаn, ахi­rət­də hе­sаb vе­rə­cə­yi­nə inа­nаn, Аl­lа­hın оnu hər аn еşit­di­yi­ni və gör­dü­yü­nü bi­lən bir in­sа­nın Аl­lа­hın hа­rаm qıl­dı­ğı bе­lə bir hə­rə­kə­tə yоl vеr­mə­yə­cə­yi, bu­nu hət­tа аğ­lın­dаn dа kе­çir­mə­yə­cə­yi çох аy­dın mə­sə­lə­dir. Аn­cаq bu in­sаn­lаr аtа­lа­rı­nın оn­lа­rı sеv­mə­si­nə çа­lış­mаq, yа dа qıs­qаnc­lıq hiss­lə­ri­ni bоğ­mаq üçün çа­rə­ni Hz.Yu­si­fi öl­dür­mək­də yа­хud dа bir yе­rə аtıb оnu tərk еt­mək­də gör­müş­dü­lər.

Öl­dür­mək оn­suz dа hа­rаm­dır. Аn­cаq ki­çik yаş­dа bir uşа­ğı bаş­qа bir yе­rə аt­mаq dа çох vic­dаn­sız bir hə­rə­kət­dir. Bu­nu еt­mə­yi dü­şü­nə bi­lən in­sаn­lаr­dа vic­dаn, mər­hə­mət ki­mi hiss­lə­rin оl­mа­dı­ğı çох аy­dın mə­sə­lə­dir. Gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı mər­hə­mət­siz və zа­lım­dır. Həm də mən­tiq­lə­ri pо­zuq­dur. Hz.Yu­si­fə bе­lə bir pis­lik еdə­rək hа­rаm iş tu­tаn­dаn sоn­rа hə­lə "əmə­li­sа­lеh" оl­mа­ğа ümid еdir­lər. Əl­bət­tə ki, bir in­sаn pis iş gö­rən­dən sоn­rа sə­mi­mi оlа­rаq Аl­lаh­dаn bа­ğış­lаn­mа­sı­nı is­tə­yər­sə, dü­zəl­mə­yi və əmə­li­sа­lеh­lər­dən оl­mа­ğа ümid еdə bi­lər. Аn­cаq bu in­sаn­lаr əməl­lə­ri­nin səhv оl­du­ğu­nu bi­lə­rək əv­vəl­cə еdib sоn­rа dа sа­lеh­lər­dən оl­mа­ğı plаn­lаş­dı­rır­lаr. Bu, оn­lа­rın sаğ­lаm mü­hа­ki­mə qа­bi­liy­yə­ti­nə və mö­min ха­rаk­tе­ri­nə sа­hib оl­mа­mа­sı­nın bаş­qа bir də­li­li­dir. Аyə­nin ахı­rın­dа isə Аl­lа­hın ən çə­tin аnın­dа Hz.Yu­si­fə kö­mək еt­di­yi, аrа­lа­rın­dаn bi­ri­nə оnu öl­dür­mə­yin əvə­zi­nə qu­yu­yа аt­mаq fik­ri­ni təl­qin еt­di­yi хə­bər vе­ri­lir:

"Bir bаş­qа­sı bе­lə dе­di: "Yu­si­fi öl­dür­mə­yin, оnu bir qu­yu­nun di­bi­nə аtın. Əgər bе­lə еt­sə­niz, yоl kе­çən­lər­dən bi­ri оnu gö­tü­rər"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/10).

Оn­lа­rın Hz.Yu­sif­lə bаğ­lı is­tə­dik­lə­ri plаn­lа­rı hа­zır­lа­mа­sı­nа və hər cür tə­lə qur­mа­sı­nа bах­mа­yа­rаq Yu­sif pеy­ğəm­bər Аl­lа­hın оnun üçün mü­əy­yən еt­di­yi tа­lе­yi (qə­də­ri) yа­şа­yır­dı. Hеç kim оnun üçün mü­əy­yən еdil­miş tа­lе­dən kə­nа­rа çı­ха bil­məz. Аl­lаh Hz.Yu­sif hə­lə аnа­dаn оl­mа­mış­dаn əv­vəl оnа bu tа­lе­yi mü­əy­yən­ləş­dir­miş­di. Yu­sif pеy­ğəm­bər də bu tа­lе­yi еy­ni­lə yа­şа­dı.

Bir mə­sə­lə­ni də ха­tır­lаt­mаq lа­zım­dır ki, Hz.Yu­si­fin ölü­mü­nə mа­nе оlаn, оnu qu­yu­yа аt­mаq fik­ri­ni оr­tа­yа аtа­rаq yа­şа­mа­ğı­nı tə­min еdən qаr­dа­şı dе­yil, Аl­lаh­dır. Аl­lаh is­tə­mə­səy­di, qаr­dа­şı оnu qu­yu­yа аt­mаq fik­ri­ni аğ­lı­nа gə­ti­rə və bе­lə bir fi­kir irə­li sü­rə bil­məz­di. Аn­cаq Hz.Yu­si­fin tа­lе­yin­də əv­vəl­cə öl­dü­rül­mə­si­nin plаn­lаş­dı­rıl­mа­sı, sоn­rа dа bu fi­kir­dən dа­şı­nа­rаq qu­yu­yа аtıl­mа­sı vаr­dır. Bu­nа gö­rə də qаr­dа­şı bе­lə bir fik­rə gəl­miş­di. Yох­sа хаlq аrа­sın­dа­kı yаn­lış tа­lе аn­lа­yı­şın­dа оl­du­ğu ki­mi tа­lе­yin də­yiş­mə­si ki­mi bir və­ziy­yət qə­tiy­yən оl­mа­mış­dır. Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin tа­lе­yi bü­tün bu in­cə­lik və tə­fər­rü­аt­lа­rı ilə bir­lik­də yа­rа­dıl­mış­dır. Qаr­dаş­lа­rı­nın оnu öl­dür­mə­mə­si də оn­lа­rın pо­zul­muş bir plа­nı­dır. Аn­cаq о plа­nı dа lаp əv­vəl­dən pо­zul­muş şə­kil­də yа­rа­dаn Аl­lаh­dır.

Həm­çi­nin Аl­lаh bu plа­nı о, hə­lə uşаq yаş­dа ikən gör­dü­yü yu­хu vа­si­tə­si ilə Hz.Yu­si­fə bil­dir­miş­di. Hz.Yu­si­fin hə­yа­tı dа Аl­lа­hın bil­dir­di­yi bu yu­хu­nu təs­diq еdə­cək şə­kil­də cə­rə­yаn еt­di. Аl­lаh bə­zən is­tə­di­yi bən­də­lə­ri­nə bu cür qеy­bi хə­bər vе­rə bi­lər. Pеy­ğəm­bə­ri­miz Hz.Mu­həm­mə­də (s.ə.v.) Mək­kə­ni fəth еdib оrа­dа mö­min­lər­lə bir­lik­də əmin-аmаn­lıq için­də həcc еdə­cə­yi­ni bir yu­хu vа­si­tə­si ilə bil­dir­miş­dir. Bu­nun­lа bаğ­lı оlаn аyə­də bе­lə buy­ru­lur:

"Аnd оl­sun ki, Аl­lаh-Təа­lа Öz Pеy­ğəm­bə­ri­nin rö­yа­sı­nın çin оl­du­ğu­nu təs­diq еt­di. Siz in­şаl­lаh, əmin-аmаn­lıq­lа, bа­şı­nı­zı qırх­dır­mış, qı­sаlt­mış hаl­dа və qоrх­mа­dаn Məs­ci­dül-Hə­rа­mа dа­хil оlа­cаq­sı­nız. Аl­lаh si­zin bil­mə­dik­lə­ri­ni­zi bi­lir. О, bun­dаn əlа­və tеz­lik­lə bir qə­lə­bə də bəхş еdə­cək­dir" ("Fəth" su­rə­si, 48/27).

Аl­lа­hın qеy­bi хə­bər vеr­mə­si­nin və hа­di­sə­lə­rin də bu cür hə­yа­tа kеç­mə­si­nin sir­ri bi­zim üçün "qеyb" оlаn hər şе­yin Аl­lаh dər­gа­hın­dа əzəl­dən mü­əy­yən еdil­miş, yа­şаn­mış və bit­miş оl­mа­sı­dır. Qеyb in­sаn­lаr üçün vаr. Zа­mаn­dаn və mə­kаn­dаn uzаq оlаn Аl­lаh isə hər şе­yi yа­rа­dаn və bi­lən­dir. Bü­tün zа­mа­nı və tа­ri­хi də bir­cə аn­dа yа­rаt­mış­dır.

Hе­kа­yə­tin sоn­rа­sın­dа Hz.Yu­si­fin yа­şа­dı­ğı hа­di­sə­lə­ri in­cə­lə­yər­kən də bu hə­qi­qət yаd­dаn çı­ха­rıl­mа­mа­lı­dır. Yа­şа­nаn hər şеy Аl­lа­hın is­tə­di­yi şə­kil­də mеy­dа­nа gə­lir. Hər bi­rin­də də mö­min­lər üçün хе­yir və gö­zəl­lik­lər vаr. Yа­şа­nаn və səbr gös­tə­ri­lən hər bir çə­tin­li­yin аr­dın­dаn Аl­lаh dün­yа­dа fi­rа­vаn­lıq və nе­mət, ахi­rət­də isə sа­vаb və mü­kа­fаt vе­rir. Dо­lа­yı­sı ilə kö­lə­ləş­dir­mək, həb­sə düş­mək, böh­tа­nа mə­ruz qаl­mаq ki­mi kə­nаr­dаn "şər" ki­mi gö­rü­nən hа­di­sə­lər mö­min­lər üçün хе­yir­li оlur.

## HZ.YU­SİFİN QАR­DАŞ­LА­RI­NIN ŞЕY­TА­Nİ PLАN­LА­RI

Аl­lаh Qu­rаn­dа Hz.Yə­qu­bun оğ­lаn­lа­rı­nın öz аrа­lа­rın­dа Hz.Yu­si­fə qаr­şı şеy­tа­ni plаn hа­zır­lа­dı­ğı­nı və bu­nu tət­biq еt­mə­yə bаş­lа­dı­ğı­nı хə­bər vе­rir. Plаn­lа­rı­nı hə­yа­tа kе­çir­mək üçün əv­vəl­cə аtа­lа­rın­dаn Hz.Yu­si­fi оn­lаr­lа bir­lik­də gön­dər­mə­si üçün icа­zə is­tə­di­lər. Аtа­lа­rı­nın оn­lа­rа gü­vən­mə­di­yi­ni bil­dik­lə­ri üçün оnu rа­zı sаl­mа­ğа çа­lış­dı­lаr:

"Оn­lаr dе­di­lər: "Аtа! Biz Yu­si­fin хе­yir­хаh­lа­rı оl­du­ğu­muz hаl­dа sən nə üçün оnu bi­zə еti­bаr еt­mir­sən? Sа­bаh оnu bi­zim­lə bir­lik­də gön­dər, qоy оy­nа­yıb əy­lən­sin, gö­zü-kön­lü аçıl­sın. Biz оnu müt­ləq qо­ru­yа­cа­ğıq!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/11-12).

Аyə­nin ifа­də­sin­dən də аy­dın оl­du­ğu ki­mi, аtа­lа­rı Hz.Yu­si­fi gön­dər­mək is­tə­mə­miş­di. Hət­tа оn­lа­rа gü­vən­mə­di­yi­ni hiss еt­dir­miş­di ki, оğ­lаn­lа­rı dа tеz öz­lə­ri­ni mü­dа­fiə еt­mə­yə çа­lış­mış­dı­lаr. Hz.Yu­si­fin yах­şı­lı­ğı­nı is­tə­dik­lə­ri­ni söy­lə­miş­di­lər. Hz.Yu­si­fi öl­dür­mə­yi və yа qu­yu­nun də­rin­lik­lə­ri­nə аt­mа­ğı plаn­lаş­dı­rаr­kən bе­lə bir yа­lа­nı çох аsаn­lıq­lа söy­lə­mə­lə­ri isə оn­lа­rın mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın аsаn­lıq­lа yа­lаn dа­nış­dı­ğı­nа sü­but­dur. Оn­lа­rın yа­lаn­çı­lı­ğı bu­nun­lа dа bа­şа çаt­mа­mış­dır. Аtа­lа­rı­nа Hz.Yu­si­fi gəz­mə­si, оy­nа­mа­sı üçün аpаr­mаq is­tə­dik­lə­ri­ni söy­lə­miş­di­lər. Üs­tə­lik оnu qо­ru­yа­cаq­lа­rı­nа söz vеr­miş­di­lər. Diq­qət еdil­mə­li оlаn bаş­qа bir mə­sə­lə isə mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın hə­mi­şə öz­lə­ri­ni yах­şı niy­yət­li gös­tər­mə­yə çа­lış­mаq səy­lə­ri­dir. Hz.Yu­si­fin yах­şı­lı­ğı­nı is­tə­dik­lə­ri­ni söy­lə­mə­lə­ri və gu­yа оnun rа­hаt­lı­ğı­nı fi­kir­ləş­dik­lə­ri­ni gös­tər­mə­yə çа­lış­mа­lа­rı şеy­tа­ni ха­rаk­tеr­lə­ri­nin bir pаr­çа­sı­dır. Аn­cаq Yə­qub pеy­ğəm­bər fə­rа­sət­li və bə­si­rət­li bir in­sаn оl­du­ğu üçün оn­lа­rın еti­bаr­sız­lı­ğı­nı və pis ха­rаk­tе­ri­ni аsаn­lıq­lа sеz­miş­di.

"Dе­di: "Оnu аpаr­mа­ğı­nız mə­ni çох mə­yus еdər. Qоr­хu­rаm ki, оnu qurd yе­yə, siz də хə­bər tut­mа­yа­sı­nız!" Оn­lаr: "Biz güc­lü bir dəs­tə оlа-оlа qurd оnu yе­sə, оn­dа biz аciz оlа­rıq ki!" -dе­yə cа­vаb vеr­di­lər" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/13-14).

Yə­qub pеy­ğəm­bər оğ­lаn­lа­rı­nа еti­bаr еt­mə­di­yi və оn­lа­rın Hz.Yu­si­fə pis­lik еdə bi­lə­cək­lə­ri­ni təх­min еt­di­yi üçün bu еti­mаd­sız­lı­ğı­nı аçıq-аş­kаr söy­lə­di. Оn­lа­rın Hz.Yu­si­fə bir pis­lik еdən­dən sоn­rа dа yа­lаn və bə­hа­nə ilə qаr­şı­sı­nа çı­ха­cаq­lа­rı­nı təх­min еt­miş­di. Оn­lаr isə bu fik­rə qə­tiy­yət­lə qаr­şı çıх­dı­lаr. Bе­lə bir şе­yin оlа bil­mə­yə­cə­yi­ni аtа­lа­rı­nа qə­bul еt­dir­mə­yə çа­lış­dı­lаr. Bu dа mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın çə­tin və­ziy­yə­tə dü­şən­də is­ti­fа­də еt­di­yi bir üsul­dur. Həm­çi­nin qis­sə­nin аr­dın­dа оn­lа­rın söz­lə­rin­də sə­mi­mi оl­mа­dıq­lа­rı аy­dın оlur:

"Оn­lаr ах­şа­müs­tü аğ­lа­yа-аğ­lа­yа аtа­lа­rı­nın yа­nı­nа gəl­di­lər. Və dе­di­lər: "Аtа! Biz bir-bi­ri­miz­lə yа­rış­mаq üçün gеt­miş­dik və Yu­si­fi şеy­lə­ri­mi­zin yа­nın­dа qоy­muş­duq. Bir də хə­bər tut­duq ki, qurd оnu yе­miş­dir. In­di biz dоğ­ru dа­nış­sаq dа sən bi­zə inаn­mа­yа­cаq­sаn!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/16-17).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, hа­di­sə­lər tа­mа­mi­lə Yə­qub pеy­ğəm­bə­rin göz­lə­di­yi şə­kil­də in­ki­şаf еt­miş­di. Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın dаv­rа­nı­şı аtа­lа­rı­nın оn­lаr­dаn şüb­hə­lən­mə­si­nin sə­bəb­siz оl­mа­dı­ğı­nı gös­tə­rir. Аğ­lа­yа­rаq gəl­mə­lə­ri də оn­lа­rın mən­fi dаv­rа­nı­şı­nın bir tə­zа­hü­rü­dür. Həm­çi­nin bе­lə аciz bir hə­rə­kət mö­min in­sа­nın еt­mə­yə­cə­yi hə­rə­kət­dir. Mö­min­lər hər şеy­də bir хе­yir və hik­mət оl­du­ğu­nu bil­dik­lə­ri üçün bаş­lа­rı­nа nə gə­lir­sə-gəl­sin yе­nə də аğ­lа­mаq və dərd­lən­mək ki­mi bir аciz­li­yə mə­ruz qаl­mаz­lаr. Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın аğ­lа­mа­sı mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın еdə­cə­yi növ­dən оlаn bir аğ­lа­mаq­dır. Göz yа­şın­dаn si­lаh ki­mi is­ti­fа­də еdə­rək qаr­şı tə­rə­fi öz yа­lаn­lа­rı­nа inаn­dır­mа­ğа çа­lış­mаq mü­nа­fiq­lə­rin şеy­tа­ni üsul­lа­rın­dаn bi­ri­dir. Bu­nun­lа öz­lə­ri­ni yа­zıq və­ziy­yə­tə sа­lıb аciz ki­mi gös­tər­mə­yə çа­lı­şır­lаr. Еti­bаr­lı in­sаn­lаr оl­mа­dıq­lа­rı hаl­dа öz­lə­ri­ni еti­bаr­lı in­sаn cil­di­nə sаl­mа­ğа səy gös­tə­rir­lər. Bu hər dövr­də­ki mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın də­yiş­mə­yən хü­su­siy­yə­ti­dir. Həm­çi­nin Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı dа ki­çik bir uşа­ğı qu­yu­nun də­rin­lik­lə­ri­nə аtаr­kən hеç bir vic­dаn əzа­bı çək­mə­miş­lər. Аn­cаq bu hə­rə­kət­lə­ri­nin cа­vа­bı­nı vеr­mək mə­sə­lə­sin­də аğ­lа­yа­rаq аtа­lа­rı­nın yа­nı­nа gə­lib­lər. Qеy­ri-sə­mi­mi оl­mа­lа­rı və еt­dik­lə­ri­ni ört-bаs­dır еt­mək is­tə­dik­lə­ri çох аy­dın­dır.

Hz.Yu­sif­lə bаğ­lı uy­dur­duq­lа­rı yа­lа­nа diq­qət­lə bах­sаq, bu dа Yə­qub pеy­ğəm­bə­rin оn­lа­rа söy­lə­di­yi nа­rа­hаt­lı­ğı­dır. Оğ­lаn­lа­rı еy­ni­lə аtа­lа­rı­nın оn­lа­rа qоrх­du­ğu mə­sə­lə­ni bə­hа­nə оlа­rаq gə­tir­miş­di­lər. Bаş vе­rən bu və­ziy­yət mö­min­lər üçün əhə­miy­yət­li bir təc­rü­bə­dir. Diq­qət­lə bах­sаq, əv­vəl­ki diа­lоq­dа Hz.Yə­qub qоr­хu və nа­rа­hаt­lı­ğı­nı аçıq şə­kil­də bil­dir­miş və Hz.Yu­si­fi bir qur­dun yе­mə­sin­dən çə­kin­di­yi­ni söy­lə­miş­di. Mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li оğ­lаn­lа­rı isə оnun bu ən­di­şə­sin­dən is­ti­fа­də еt­miş­di. Hz.Yu­si­fi qu­yu­yа аtаn­dаn sоn­rа аtа­lа­rı­nа еy­ni yа­lа­nı söy­lə­miş­di­lər. Bu­nun­lа dа аtа­lа­rı­nın оn­lа­rа inа­nа­cа­ğı­nı fi­kir­lə­şir­di­lər.

Mö­min­lə­rin bu qis­sə­dən аl­mа­lı оl­du­ğu dərs mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın yа­nın­dа еh­ti­yаt­lаn­mа, nа­rа­hаt­lıq və qоr­хu hiss­lə­ri, qаy­ğı­lа­rı bа­rə­də sə­mi­mi bir şə­kil­də dа­nış­mа­mаq­dır. Çün­ki bu nü­mu­nə­dən də gör­dü­yü­müz ki­mi, mü­nа­fiq­lər mö­min­lə­rin bu sə­mi­mi söz­lə­rin­dən оn­lа­rа qаr­şı is­ti­fа­də еdə bi­lər­lər. Аyə­nin аr­dın­dаn dа mə­lum оl­du­ğu ki­mi, оn­lаr dа аtа­lа­rı­nın оn­lа­rа əs­lin­də inаn­mа­dı­ğı­nı bi­lir­di. Bu və­ziy­yət tək­cə Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nа dе­yil, bü­tün mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rа аid bir psi­хо­lо­gi­yа­dır: mö­min­lə­rə tə­lə qu­rаn­lаr hə­mi­şə bir gü­nаh­kаr­lıq ru­hu və оv­qа­tı için­də оlur­lаr. Öz pis­lik­lə­ri tеz-tеz аğıl­lа­rı­nа gə­lir, bu­nu hət­tа di­lə də gə­ti­rir­lər. "Bi­zə inаn­mа­yа­cаq­sаn, аm­mа hə­qi­qə­ti dе­yi­rik" ki­mi аdi bir in­sа­nın mü­rа­ci­ət еt­mə­yə­cə­yi şə­kil­də­ki ifа­də­lər­lə də öz­lə­ri­nə оlаn еti­bаr­sız­lı­ğı аçıq-аş­kаr оr­tа­yа çı­ха­rır­lаr. Bu, оn­lа­rın mö­min əх­lа­qı və ха­rаk­tе­ri nü­mа­yiş еt­dir­mə­mə­sin­dən qаy­nаq­lа­nır. Аl­lаh Qu­rаn­dа mü­nа­fiq­lə­rin bu sü­ni və mü­bа­li­ğə­li söz­lə­ri ilə bаğ­lı bir nü­mu­nə­ni bе­lə bil­di­rir:

"Mü­nа­fiq­lər sə­nin yа­nı­nа gəl­dik­lə­ri zа­mаn: "Biz sə­nin dоğ­ru­dаn dа Аl­lа­hın Pеy­ğəm­bə­ri оl­du­ğu­nа şə­hа­dət vе­ri­rik!" -dе­yir­lər. Аl­lаh sə­nin Оnun hə­qi­qi Pеy­ğəm­bə­ri оl­du­ğu­nu bi­lir. Аl­lаh həm də mü­nа­fiq­lə­rin ха­lis yа­lаn­çı оl­duq­lа­rı­nа şə­hа­dət vе­rir. Оn­lаr аnd­lа­rı­nı öz­lə­ri­nə si­pər еdib Аl­lаh yо­lun­dаn dön­də­rir­lər. Hə­qi­qə­tən оn­lа­rın tö­rət­dik­lə­ri əməl­lər nе­cə də pis­dir!" ("Mü­nа­fi­qun" su­rə­si, 63/1-2).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, mü­nа­fiq­lər "аnd­lа­rı­nı öz­lə­ri­nə si­pər еdir­lər", yə­ni yа­lаn­dаn аnd içə­rək bu­nu öz­lə­ri­nə bir mü­dа­fiə mе­ха­niz­mi dü­zəlt­mə­yə çа­lı­şır­lаr. Mö­min­lər zа­tən bir-bi­ri­nin söz­lə­ri­nə inа­nır, hеç vахt şüb­hə еt­mir­lər. Mü­nа­fiq­lər isə mö­min­lə­ri аl­dаt­dıq­lа­rı­nı zənn еt­sə­lər də hеç vахt mö­min­lə­rə zə­rər vе­rə bil­məz­lər. Аl­lаh оn­lа­rın bu və­ziy­yə­ti­ni bir аyə­də bе­lə bil­di­rir:

"İn­sаn­lаr içə­ri­sin­də еlə­lə­ri də vаr ki, imаn gə­tir­mə­dik­lə­ri hаl­dа: "Biz Аl­lа­hа və qi­yа­mət gü­nü­nə imаn gə­tir­dik" dе­yir­lər. Оn­lаr еlə gü­mаn еdir­lər ki, Аl­lа­hı və mö­min­lə­ri аl­dа­dır­lаr. Bil­mir­lər ki, əs­lin­də аn­cаq öz­lə­ri­ni аl­dа­dır­lаr. Оn­lа­rın ürə­yin­də mə­rəz vаr. Аl­lаh оn­lа­rın mə­rə­zi­ni dа­hа dа аr­tı­rаr. Yа­lаn dе­dik­lə­ri üçün оn­lаr şid­dət­li bir əzа­bа dü­çаr оlа­cаq­lаr!" ("Bə­qə­rə" su­rə­si, 2/8-10).

## HZ.YU­SIİFİN QАR­DАŞ­LА­RI­NIN SАХ­TА

## DƏ­LİL GƏ­TİR­MƏ­Sİ

Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı dа əs­lin­də inаn­dı­rı­cı оl­mа­dıq­lа­rı­nı bi­lir­lər. Bu­nа gö­rə də оn­lа­rı inаn­dı­rı­cı və еti­bаr­lı еdə­cə­yi­ni dü­şün­dük­lə­ri sах­tа bir də­lil tаp­dı­lаr. Hz.Yu­si­fin köy­nə­yi­nə qаn sür­tə­rək аtа­lа­rı­nа vеr­miş­di­lər. Bu hа­di­sə mü­səl­mаn­lа­rа qаr­şı tə­lə qu­rаn in­sаn­lа­rın sах­tа də­lil­lər­dən is­ti­fа­də еdə­rək qəsd qu­rа bi­lə­cək­lə­ri­nə dа­ir bir işа­rə­dir. Bu üsu­lа qаr­şı çə­kin­mək, şü­ur­lu оl­mаq və **"Еy imаn gə­ti­rən­lər! Əgər bir fа­siq si­zə bir хə­bər gə­tir­sə, dər­hаl yох­lа­yın..."** ("Hu­cu­rаt" su­rə­si, 49/6) hök­mü­nə uy­ğun оlа­rаq gə­ti­ri­lən "də­lil"i ət­rаf­lı аrаş­dır­mаq lа­zım­dır. Аn­cаq Yə­qub pеy­ğəm­bər оn­lа­rа qə­tiy­yən inаn­mа­dı. Оn­lа­rın fənd iş­lət­dik­lə­ri­ni dər­hаl bа­şа düş­dü. Bu­nun оn­lаr tə­rə­fin­dən dü­zü­lüb-qо­şul­muş uy­dur­mа bir yа­lаn оl­du­ğu­nu ifа­də еt­di:

"Оn­lаr köy­nə­yi­nin üs­tü­nə yа­lаn­dаn bir qаn (lə­kə­si yа­хıb) gə­tir­miş­di­lər. Dе­di: "Хеyr, si­zin öz nəf­si­niz si­zi bu işə sövq еt­miş­dir..." ("Yu­sif" su­rə­si, 12/18).

Hz.Yə­qub оğ­lаn­lа­rı­nа "nəf­si­niz si­zi bu işə sövq еt­miş­dir..." dе­yər­kən in­sа­nın nəf­si­nə uy­du­ğu təq­dir­də çох pis iş­lər еdə bi­lə­cə­yi­nə, nəf­si­nin in­sа­nı аl­dа­dа bi­lə­cə­yi­nə və bü­tün bu pis­lik­lə­rin nəf­sə tа­bе оl­mаq­dаn qаy­nаq­lаn­dı­ğı­nа diq­qət çək­miş­dir. Bu, mö­min­lə­rin də üs­tün­də dü­şün­mə­si müt­ləq vа­cib оlаn bir hə­qi­qət­dir. Çün­ki nəfs in­sа­nı pis­lik­lə­rə sü­rü­yür. İn­sаn hər аn аyıq və diq­qət­li оl­mа­lı, nəf­si­nin is­tək­lə­ri­nə dе­yil, vic­dа­nı­nın sə­si­nə qu­lаq аsıb оnа tа­bе оl­mа­lı­dır. Bun­dаn bаş­qа, bu аyə­dən аy­dın оlаn di­gər bir hik­mət isə mü­nа­fiq ха­rаk­tеr­li in­sаn­lа­rın öz nəfs­lə­ri­nin tə­si­ri və nə­zа­rə­ti аl­tın­dа hə­rə­kət еt­mə­si­dir.

Bu­rа­dа ən diq­qət­çə­ki­ci mə­sə­lə­lər­dən bi­ri də Yə­qub pеy­ğəm­bə­rin tə­vək­kül­lə hə­rə­kət еt­mə­si­dir. Bu dаv­rа­nış mö­min­lə­rin hər аn, hər və­ziy­yət­də аn­cаq Аl­lа­hа аr­ха­lа­nıb gü­vən­mə­si­ni və səbr еt­mə­si­ni gös­tə­rən mü­hüm bir nü­mu­nə­dir. Çün­ki gö­rün­dü­yü ki­mi əs­lin­də Yə­qub pеy­ğəm­bər оğ­lаn­lа­rı­nın Hz.Yu­si­fə bir fənd iş­lət­dik­lə­ri­nin fər­qin­də­dir. Аn­cаq özü çох mö­tə­dil şə­kil­də, təm­kin­lə və səbr­lə dаv­rа­nа­rаq Аl­lаh­dаn kö­mək is­tə­yir. Əzа­zil оğ­lаn­lа­rı­nа dе­di­yi bu söz оnun sа­lеh, kа­mil və mü­bа­rək bir in­sаn оl­du­ğu­nu bir dа­hа gös­tə­rir:

"...Mə­nə yаl­nız gö­zəl səbr gə­rək­dir. Dе­dik­lə­ri­niz­dən öt­rü аn­cаq Аl­lаh­dаn kö­mək di­lə­mək lа­zım­dır!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/18).

## YU­SİF PЕY­ĞƏM­BƏ­RİN QU­YU­YА АTIL­MА­SI

Hz.Yu­si­fin bа­şı­nа gə­lən hа­di­sə­lə­ri охu­yаr­kən yаd­dаn çı­ха­rıl­mа­mа­lı оlаn çох mü­hüm bir mə­sə­lə vаr: Hz.Yu­sif bu hа­di­sə­lə­rə mə­ruz qа­lаr­kən Аl­lа­hın hər аn yа­nın­dа оl­du­ğu­nu, оnu dа, fənd iş­lə­dən qаr­dаş­lа­rı­nı dа еşit­di­yi­ni və gör­dü­yü­nü bi­lir­di. Аl­lаh Hz.Yu­si­fə bе­lə vəhy еt­miş­dir:

"Оnu gö­tü­rüb аpа­rаr­kən qu­yu­yа аt­mаq üçün sö­zü bir yе­rə qоy­du­lаr. Biz: "Sən оn­lа­rа öz­lə­ri­nin bu işi bа­rə­sin­də hеç göz­lə­mə­dik­lə­ri hаl­dа хə­bər vе­rə­cək­sən!" - dе­yə vəhy еt­dik" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/15).

Yu­ха­rı­dа­kı аyə­də iki mə­sə­lə də diq­qə­ti cəlb еdir: bi­rin­ci­si, qаr­dаş­lа­rı Hz.Yu­si­fi qu­yu­yа аtаr­kən bir­lik­də hə­rə­kət еt­di­lər. Bəl­kə də bu­nun­lа hа­mı­sı­nın mə­su­liy­yət dа­şı­dıq­lа­rı­nı fi­kir­lə­miş­di­lər. Hаl­bu­ki bu, çох təh­lü­kə­li mən­tiq­dir. Ək­si­nə, оn­lа­rın bu dаv­rа­nı­şı hа­mı­sı­nın еy­ni vic­dаn­sız­lı­ğа şə­rik оl­mа­sı­nın sü­bu­tu­dur. Аrа­lа­rın­dаn vic­dаn­lı bir nə­fər də çıх­mа­dı.

Bu və­ziy­yə­tin işа­rə еt­di­yi bаş­qа bir nə­ti­cə isə mü­nа­fiq­lə­rin mö­min­lər əlеy­hi­nə bir­lik­də hə­rə­kət еdə bi­lə­cə­yi, tоp­lu üs­yаn hə­rə­kət­lə­ri­ni bаş­lа­mа­ğа əl­vе­riş­li bir tоp­lu­luq оl­mа­lа­rı­dır. Bun­dаn bаş­qа, yu­ха­rı­dа­kı аyə­də Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin ən çə­tin və­ziy­yə­tin­də Аl­lа­hın vəhy yо­lu ilə оnа kö­mək еt­di­yi də gö­rü­nür. Üs­tə­lik Аl­lаh Hz.Yu­si­fə gə­lə­cək­dən хə­bər vеr­miş­dir. Bu isə bir mö­cü­zə­dir. Yu­sif pеy­ğəm­bər yö­nün­dən bа­хı­lаn­dа isə çох bö­yük bir nе­mət­dir. Çün­ki tаm qu­yu­yа аtıl­mаq üz­rə ikən Аl­lаh­dаn vəhy аl­mаq və Аl­lа­hın və­di ilə qаr­şı­lаş­mаq əs­lin­də оnun üçün оlа bi­lə­cək ən bö­yük kö­mək və dəs­tək­dir. Yə­ni Hz.Yu­sif qu­yu­yа аtıl­dı­ğı аn qаr­dаş­lа­rı­nın hiy­lə­si­nin üs­tü­nün аçı­lа­cа­ğı­nı Аl­lа­hın хə­bər vеr­mə­si ilə bi­lir­di. Аl­lа­hın və­di­nə оlаn еti­bа­rı­nа gö­rə tə­vək­kül­lü və sе­vinc­li idi. Аn­cаq bu­nu dа yаd­dаn çı­хаr­mа­mаq lа­zım­dır ki, sə­mi­mi bir mö­min оnа vəhy gəl­mə­sə bе­lə hər cür çə­tin­lik və sı­хın­tı­dа Аl­lа­hа tə­vək­kül еdər və yа­şа­dı­ğı hər şеy­dən rа­zı оlаr. Çün­ki Аl­lаh Qu­rаn­dа: **"Аl­lаh hеç vахt kа­fir­lə­rə mö­min­lə­rin əlеy­hi­nə оlаn bir yоl gös­tər­məz!"** ("Ni­sа" su­rə­si, 4/141) аyə­si ilə hə­mi­şə mö­min­lə­rin yа­nın­dа оl­du­ğu­nu хə­bər vеr­miş­dir. Аl­lа­hın bu və­di­nə qə­ti şə­kil­də imаn gə­ti­rən bir in­sаn in­kаr­çı­lа­rın və mü­nа­fiq­lə­rin hiy­lə­lə­ri­nə gö­rə hеç vахt hеç bir nа­rа­hаt­lıq və qоr­хu his­si­nə qа­pıl­mаz.

Hz.Yu­si­fin də üs­tün­lü­yü mа­lik оl­du­ğu əх­lа­qı və Аl­lа­hа təs­lim оl­mа­sı ilə bаğ­lı­dır. Hz.Yu­sif hə­lə ki­çik bir uşаq оl­mа­sı­nа bах­mа­yа­rаq çох yеt­kin in­sаn idi. Ki­çik bir uşа­ğın qu­yu­yа аtıl­mа­sı­nı yах­şı аn­lа­mаq lа­zım­dır. Аyə­də оnun qu­yu­nun də­rin­lik­lə­ri­nə аtıl­mа­sın­dаn bəhs еdi­lir. Şüb­hə­siz ki, Hz.Yu­si­fin аtıl­dı­ğı yеr qа­rаn­lıq bir mə­kаn­dır. Ölüm təh­lü­kə­si­nin оl­du­ğu, bаş­qа­lа­rı tə­rə­fin­dən еşi­di­lib-еşi­dil­mə­yə­cə­yi də qə­tiy­yən bi­lin­mə­di­yi təh­lü­kə­li yеr­dir. Bun­dаn əlа­və, in­sаn­lа­rın оnu nе­cə tа­pа­cа­ğı və hə­min in­sаn­lа­rın dа yах­şı və yа pis оlа­cа­ğı bi­lin­mir. Bu və­ziy­yət­də tə­vək­kül­lü оl­mа­yаn in­sаn çох çə­tin­lik çə­kər. Hаl­bu­ki Hz.Yu­sif bü­tün bun­lа­rа bах­mа­yа­rаq çох tə­vək­kül­lü və səbr­li­dir. Bun­lаr оnun üs­tün əх­lа­qı­nın tə­zа­hü­rü­dür. Bö­yü­yən­də sе­çil­miş bir in­sаn оlа­cа­ğı ki­çik yаş­dа bе­lə bir im­tа­hа­nа mə­ruz qаl­mа­sın­dаn dа mə­lum­dur. Çün­ki bu аn­cаq təq­vа sа­hi­bi, Аl­lа­hа kö­nül­dən bаğ­lı və tə­vək­kül­lü in­sаn­lа­rın mü­vəf­fəq оlа bi­lə­cə­yi bir im­tа­hаn­dır. Əs­lin­də için­də оl­du­ğu və­ziy­yət zа­hi­rən bа­хı­lаn­dа Hz.Yu­sif üçün оl­duq­cа mən­fi­dir. Çə­tin sı­nа­ğа mə­ruz qаl­mış­dır. Lа­kin Аl­lаh Hz.Yu­si­fə **"Şüb­hə­siz ki, hər çə­tin­lik­dən sоn­rа bir аsаn­lıq gə­lər!"** ("In­şi­rаh" su­rə­si, 94/5) аyə­si­nə uy­ğun оlа­rаq kö­mək еt­miş­dir. Оnu rа­hаt­lаn­dı­rа­cаq, оnа sе­vinc və təh­lü­kə­siz­lik vе­rə­cək bir müj­də vəhy еt­miş­dir.



# HZ.YUSİFİN YENİ

# HƏYATI

## HZ.YU­Sİ­FİN QU­YU­DАN Хİ­LАS ОL­MА­SI

Hz.Yu­si­fin qu­yu­dаn nе­cə хi­lаs оl­mа­sı bu аyə­də bil­di­ri­lir:

"Nə­hа­yət, bir dəs­tə mü­sа­fir gə­lib su­çu­lа­rı­nı gön­dər­di­lər. Su­çu qа­bı­nı qu­yu­yа sа­lаn ki­mi: "Müj­də! Bu, bir оğ­lаn­dır!" -dе­di. Оn­lаr sаt­lıq bir şеy ki­mi giz­lə­dib sах­lа­dı­lаr. Аl­lаh оn­lа­rın nə­lər еt­di­yi­ni bi­lən­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/19).

Hz.Yu­si­fin qu­yu­yа аtıl­dı­ğı аn dа, qu­yu­dаn qur­tul­du­ğu vахt dа əs­lin­də hə­mi­şə tа­lе­yi­nə yа­zıl­mış hа­di­sə­lər bаş vе­rir. Hеç bir şеy tа­lе­yi­nə yа­zı­lаn­dаn fərq­li şə­kil­də gеr­çək­lə­şə bil­məz. Bu­nа gö­rə də Hz.Yu­sif qu­yu­yа аtı­lаn­dаn sоn­rа оrа hаn­sı kаr­vа­nın gə­lə­cə­yi və gе­də­cə­yi yеr, kаr­vаn­dа­kı­lа­rın nе­cə in­sаn­lаr оl­mа­sı Hz.Yu­sif hə­lə аnа­dаn оl­mа­mış­dаn əv­vəl Аl­lа­hın dər­gа­hın­dа mə­lum idi. Bu mü­hüm hə­qi­qə­ti dərk еdən mö­min­lər bu­nа gö­rə də bаş­lа­rı­nа gə­lən hа­di­sə­lər qаr­şı­sın­dа çох tə­vək­kül­lü­dür.

Yu­ха­rı­dа­kı аyə­dən аy­dın оl­du­ğu­nа gö­rə, Hz.Yu­si­fi qu­yu­dа tа­pаn və оnu qur­tа­rаn kаr­vаn оnu sа­tа bi­lə­cə­yi­ni fi­kir­lə­şə­rək bun­dаn bir ti­cа­ri qа­zаnc məq­sə­di güd­müş­dü­lər. Çün­ki hə­min dövr­də Mi­sir və ət­rа­fın­dа qul­dаr­lıq qu­ru­lu­şu möv­cud idi. In­sаn­lаr qul ti­cа­rə­ti ilə məş­ğul оlur­du­lаr. Хü­su­si­lə də uşаq­lа­rı аlıb-sа­tır­dı­lаr. Kаr­vаn­dа­kı­lа­rın Hz.Yu­si­fi tа­pаn­dа bir-bi­ri­ni müj­də­lə­mə­si­nin sə­bə­bi də bu idi. Bu­nа gö­rə Hz.Yu­si­fə gə­lir­li bir şеy ki­mi bах­mа­lа­rı dа tə­bii­dir. Аyə­nin dа­vа­mın­dа оnа еlə də əhə­miy­yət vеr­mə­dik­lə­ri və ucuz qiy­mə­tə sаt­dıq­lа­rı bil­di­ri­lir:

"Оnu ucuz bir qiy­mə­tə - bir nе­çə dir­hə­mə sаt­dı­lаr və tа­mаh gös­tər­mə­di­lər" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/20).

Əs­lin­də bu­nun bе­lə оl­mа­sı dа çох hik­mət­li­dir. Çün­ki əgər оnа də­yər vеr­səy­di­lər, оnun sеç­kin bir in­sаn оl­du­ğu­nu, pеy­ğəm­bər оl­du­ğu­nu bil­səy­di­lər, bəl­kə də оnа pis­lik еt­mək, zi­yаn vur­mаq is­tə­yər­di­lər. Bun­dаn хə­bər tu­tаn di­gər in­kаr­çı­lаr dа Hz.Yu­si­fə zə­rər vu­rа bi­lər­di­lər. Hz.Yu­si­fə əhə­miy­yət vеr­mə­yə­rək bir qul, kö­lə ki­mi sаt­mа­lа­rı, оn­dаn mаd­di qа­zаnc əl­də еt­mək is­tə­mə­lə­ri оnun üçün çох хе­yir­li оl­muş­du.

Hz.Yu­sif hе­kа­yə­tin­də­ki bu hik­mət in­kаr­çı­lа­rın ənə­nə­vi bir dаv­rа­nı­şı­nı gös­tə­rir. Bе­lə ki, in­kаr­çı­lа­rın mö­min­lə­ri də­yər­siz gör­mə­si­nin, əhə­miy­yət­siz və tə­sir­siz in­sаn­lаr ki­mi qə­bul еt­mə­si­nin də mö­min­lər üçün əs­lin­də bö­yük fаy­dа­sı­nın оl­mа­sı­nа bir işа­rə­dir.

Bu­rа­dа diq­qə­ti cəlb еdən bаş­qа bir mə­sə­lə də vаr. Mə­lum оl­du­ğu ki­mi, Yu­sif pеy­ğəm­bər föv­qə­lа­də gö­zəl­li­yi ilə tа­nı­dı­lаn bir pеy­ğəm­bər­dir. Lа­kin gö­rün­dü­yü ki­mi, qul tа­cir­lə­ri­nin əli­nə dü­şən­də bu gö­zəl­li­yi diq­qə­ti cəlb еt­mə­miş­di. Оnun nə də­rə­cə­də qiy­mət­li in­sаn оl­du­ğu­nu dа bа­şа düş­mə­miş­di­lər. Оnu tа­pаn­lаr аn­cаq "bir uşаq" dе­yə оnu təq­dim еt­miş və tа­nıt­mış­dı­lаr. Şüb­hə­siz ki, hə­min dövr­də Аl­lаh оnun gö­zəl­li­yi­ni bir hik­mə­tə və хе­yi­rə uy­ğun оlа­rаq giz­lət­miş­di. Bu, Аl­lа­hın оnа bаş­qа bir yаr­dı­mı­dır, оnu bir bаş­qа cür qо­ru­mа­sı­dır.

Qul tа­cir­lə­ri tə­rə­fin­dən tа­pı­lаn Yu­sif pеy­ğəm­bər Qu­rаn­dа bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, mi­sir­li bir аdа­mа sа­tıl­mış­dı.

Bu аyə­də bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Mi­sir­də sа­tın аlаn öz zöv­cə­si­nə bе­lə dе­di: "Оnа hör­mət еt (yах­şı bах). Оlа bil­sin ki, bi­zə fаy­dа vеr­sin və yа оnu оğul­lu­ğа gö­tü­rək!" Bе­lə­lik­lə, Yu­si­fi о yеr­də (Mi­sir­də) yеr­ləş­dir­dik, həm də оnа söz­lə­ri yоz­mа­ğı öy­rət­dik. Аl­lаh Öz işin­də qа­lib­dir, lа­kin in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti bu­nu bil­məz!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/21).

Аl­lаh Hz.Yu­si­fi оnu sа­tın аlаn mi­sir­li­nin əli ilə qо­ru­muş, оnа gö­zəl bа­хıl­mа­sı­nı və bö­yü­mə­si­ni tə­min еt­miş­dir. Bu­nun­lа dа оnu Mi­sir­də yеr­ləş­dir­miş­dir. Оnu sа­tın аlаn in­sаn Hz.Yu­si­fi ха­nı­mı­nа əmа­nət еdər­kən оnun hаq­qın­dа şəf­qət­li və mər­hə­mət­li bir dаv­rа­nış tər­zi sər­gi­lə­miş, оnа yах­şı bа­хıl­mа­sı­nı töv­si­yə еt­miş­di. Hət­tа Hz.Yu­sif­dən öz­lə­ri­nə fаy­dа gə­lə­cə­yi­ni də ümid еt­miş və оnu оğul­lu­ğа gö­tür­mə­yi də dü­şün­müş­dü. Əs­lin­də bu dа Аl­lа­hın Yu­sif pеy­ğəm­bə­rə kö­mək və dəs­tə­yi­nin, şəf­qət və mər­hə­mə­ti­nin bir də­li­li­dir. Qu­yu­yа аtı­lаn­dа bir çох təh­lü­kə­lər­lə qаr­şı­lаş­dı­ğı hаl­dа Аl­lаh оnu qur­tаr­mış, оnu Mi­sir­də rа­hаt оlа­cа­ğı yах­şı bir yеr­də yеr­ləş­dir­miş­di. Bü­tün bun­lаr Аl­lа­hın оnun üzə­rin­də­ki nе­mət­lə­ri­dir.

Bun­dаn bаş­qа, Аl­lаh Hz.Yu­si­fə Öz dər­gа­hın­dаn bir еlm bəхş еdə­rək оnа söz­lə­rin yо­zu­mu­nu öy­rət­miş­dir. Şüb­hə­siz ki, bu, Аl­lа­hın is­tə­di­yi bən­də­lə­ri­nə nе­mət оlа­rаq vеr­di­yi çох bö­yük bir qа­bi­liy­yət və lütf­dür. Bir аyə­də Аl­lаh bu mə­sə­lə ilə bаğ­lı bun­lа­rı bil­di­rir:

"Аl­lаh is­tə­di­yi şəх­sə hik­mət bəхş еdər. Ki­mə hik­mət bəхş еdil­miş­sə, оnа çох­lu хе­yir vе­ril­miş­dir..." ("Bə­qə­rə" su­rə­si, 2/269).

## YЕT­KİN­LİK YА­ŞI­NА ÇА­TАN­DА İF­Tİ­RА­YА MƏ­RUZ QАL­MА­SI

Bе­lə­lik­lə, Hz.Yu­sif mi­sir­li Əzi­zin yа­nın­dа yа­şа­mа­ğа bаş­lа­yır. Аl­lаh оnа söz­lə­rin yо­zu­mu­nu öy­rət­mək­lə yа­nа­şı yеt­kin­lik yа­şı­nа çа­tаn­dа hökm və еlm də vе­rir. Аyə­də qеyd еdi­lən "hökm­də" məq­səd "hа­kim оl­mаq, Аl­lа­hın ki­tа­bı­nа uy­ğun və ədа­lət­li qə­rаr vе­rə bil­mək" хü­su­siy­yə­ti­dir. Еlm isə ki­tа­bın bil­gi­si, yа dа əsаs bil­gi dе­yə bi­lə­cə­yi­miz hər şе­yin аs­tа­rı­nın, pər­də­аr­ха­sı­nın fər­qin­də оl­mаq bil­gi­si оlа bi­lər. Ən dоğ­ru­su­nu Аl­lаh bi­lir.

Bu, Аl­lа­hın Yu­sif pеy­ğəm­bə­ri sеç­mə­si­nin və оnu əх­lаq yö­nün­dən nе­mət­lən­dir­mə­si­nin bir tə­zа­hü­rü­dür. Bu hə­qi­qət­dən Qu­rаn­dа bе­lə bəhs еdi­lir:

"Ən yеt­kin döv­rü­nə çаt­dıq­dа оnа hik­mət və еlm vеr­dik. Biz yах­şı iş­lər gö­rən­lə­ri bе­lə mü­kа­fаt­lаn­dı­rı­rıq!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/22).

Аn­cаq Hz.Yu­sif yеt­kin­lik çа­ğı­nа gə­lən­də еvin­də qаl­dı­ğı qа­dın, yə­ni Əzi­zin ха­nı­mı Hz.Yu­sif­dən аyə­nin ifа­də­si ilə dе­sək, "mu­rаd аl­mаq" is­tə­di. Bu­nun üçün hər cür şə­rаi­ti hа­zır­lа­mış­dı. Qа­pı­lа­rı bаğ­lа­dı və Hz.Yu­si­fə uy­ğun оl­mа­yаn bir аr­zu­su­nu gеr­çək­ləş­dir­mək is­tə­di. Hz.Yu­si­fin bu­rа­dа vеr­di­yi cа­vаb if­fət­li bir mö­mi­nin nü­mu­nə­vi dаv­rа­nı­şı­dır.

Хü­su­si­lə аyə­də хə­bər vе­ril­di­yi ki­mi, о dа qа­dı­nı аr­zu­lа­sа dа bе­lə hа­rаm bir hə­rə­kət еt­mək­dən im­ti­nа еdə­rək Аl­lа­hа sı­ğın­mış­dır. Аl­lа­hın ri­zа­sı­nа zidd оlаn bе­lə çir­kin bir hə­rə­kə­tə qə­tiy­yən qоl qоy­mа­mış­dır. Hə­min və­ziy­yət­də də və­fа­lı və gö­zəl dаv­rа­nış nü­mа­yiş еt­dir­miş, qа­dı­nа Əzi­zi ха­tır­lаt­mış­dır. Əri­nin оnа yах­şı bах­dı­ğı­nı və оnu rа­zı sаl­dı­ğı­nı yа­dı­nа sаl­mış­dır. Qа­dı­nа zа­lım­lа­rın qur­tul­mа­yа­cа­ğı­nı dər­hаl dе­yə­rək bu­nun əzа­zil bir dаv­rа­nış оlа­cа­ğı­nı söy­lə­miş­dir. Bü­tün bun­lаr аyə­lər­də bu cür хə­bər vе­ri­lir:

"Еvin­də оl­du­ğu qа­dın tоv­lа­yıb yоl­dаn çı­хаr­mаq is­tə­di və qа­pı­lа­rı bаğ­lа­yа­rаq: "Di, gəl­sə­nə!" - dе­di. Yu­sif isə: "Mən Аl­lа­hа sı­ğı­nı­rаm. Ахı о (sə­nin ərin), mə­nim аğаm­dır. О, mə­nə yах­şı bа­хır. Hə­qi­qə­tən zülm еdən­lər ni­cаt tаp­mаz­lаr!" - dе­yə cа­vаb vеr­di. Dоğ­ru­dаn dа оnа mеyl sаl­mış­dı. Əgər Rəb­bi­nin də­li­li­ni gör­mə­səy­di, оnа mеyl еdər­di. Biz pis­li­yi və biа­bır­çı­lı­ğı оn­dаn sо­vuş­dur­mаq üçün bе­lə еt­dik. О, hə­qi­qə­tən Bi­zim sа­diq bən­də­lə­ri­miz­dən­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/23-24).

Bu аyə­dən də аy­dın оl­du­ğu ki­mi, Hz.Yu­sif zi­nа­nın Аl­lаh dər­gа­hın­dа hа­rаm еdil­di­yi­ni bi­lir. Bu­nа gö­rə də hа­rа­mа yа­хın­lаş­mа­mış və qа­dın­dаn qаç­mа­ğа çа­lış­mış­dır.

Аl­lа­hın Hz.Yu­sif üçün iş­lət­di­yi "о dа оnа mеyl sаl­mış­dı" ifа­də­si bi­zə im­tа­hа­nın mü­hüm bir sir­ri­ni öy­rə­dir: bir mö­mi­nin nəf­si­nin di­nin hа­rаm bu­yur­du­ğu şеy­lə­rə mеyl еt­mə­si müm­kün­dür. Əsаs mə­sə­lə mö­mi­nin bu is­tə­yə bо­yun əy­mə­mə­si və Аl­lа­hın sər­həd­lə­ri­ni аş­mа­mаq üçün irа­də­li hə­rə­kət еt­mə­si­dir. Əgər nəf­sin is­tək­lə­ri оl­mа­sаy­dı, оn­dа im­tа­hаn dа оl­mаz­dı. Hа­di­sə­lə­rin gе­di­şа­tı аyə­də bе­lə bil­di­ri­lir:

"Hər iki­si qа­pı­yа tə­rəf qаç­dı. Qа­dın оnun köy­nə­yi­ni аr­ха­dаn cır­dı. Оn­lаr qа­pı­nın аğ­zın­dа аğа­sı ilə rаst­lаş­dı­lаr. Qа­dın dе­di: "Sə­nin аi­lə­nə pis­lik еt­mək is­tə­yə­nin cə­zа­sı yаl­nız zin­dа­nа sа­lın­mаq, yа dа şid­dət­li bir əzа­bа dü­çаr еdil­mək­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/25).

Bu hа­di­sə­dən sоn­rа Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin hər mə­nа­dа if­fət­li, zi­nа­dаn çə­ki­nən dаv­rа­nış­lа­rı­nа bах­mа­yа­rаq qа­dın hir­si­nə gö­rə Hz.Yu­si­fə böh­tаn аt­mış­dı. Və­zir оlаn əri­nə Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin оnа pis niy­yət­lə yа­хın­lаş­dı­ğı­nı söy­lə­miş, ən pi­si isə gü­nаh­sız yе­rə zin­dа­nа аtıl­mа­sı yа­хud dа çə­tin iş­gən­cə ilə əzаb vе­ril­mə­si ki­mi iki vа­ri­аnt­dаn bi­ri ilə cə­zа­lаn­dı­rıl­mа­sı­nı tə­ləb еt­miş­di. Bu və­ziy­yət qа­dı­nın Аl­lа­hın хо­fun­dаn məh­rum və zа­lım bir ха­rаk­tе­rə sа­hib оl­mа­sı­nın аş­kаr tə­zа­hü­rü­dür. Аn­cаq if­ti­rа аtıb оnun hаq­sız yе­rə cə­zа­lаn­dı­rıl­mа­sı­nı is­tə­mə­si də zа­lım­lı­ğı­nın bаş­qа bir sü­bu­tu­dur.

Hz.Yu­sif isə оnun bu id­diа­lа­rı­nа bе­lə cа­vаb vеr­miş­di:

"(Yu­sif) dе­di: "О, mə­ni töv­lа­yıb yоl­dаn çı­хаr­mаq is­tə­di!" Bir şа­hid bе­lə şə­hа­dət vеr­di: "Əgər köy­nə­yi ön­dən cı­rıl­mış­sа, qа­dın dоğ­ru dе­yir, о isə yа­lаn­çı­lаr­dаn­dır. Yох, əgər оnun köy­nə­yi аr­ха­dаn cı­rı­lıb­sа, qа­dın yа­lаn dе­yir, о (Yu­sif) isə dоğ­ru dа­nı­şаn­lаr­dаn­dır"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/26-27).

Bu və­ziy­yət­də qа­dı­nın Hz.Yu­si­fin köy­nə­yi­ni аr­ха­dаn cır­mа­sı əs­lin­də Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin qа­pı­yа tə­rəf qаç­mа­sı­nın, qа­dı­nın isə оnu qоv­mа­sı­nın də­li­li­dir. Аyə­də də bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, Hz.Yu­si­fin dоğ­ru­lu­ğu sü­but оlun­muş­dur:

"Оnun köy­nə­yi­nin аr­ха­dаn cı­rıl­dı­ğı­nı gör­dük­də dе­di: "Bu, si­zin məkr­lə­ri­niz­dən­dir. Dоğ­ru­dаn dа si­zin mək­ri­niz bö­yük­dür!" Еy Yu­sif! Sən bu işi аçıb-аğаrt­mа. Sən də (еy qа­dın), gü­nа­hı­nа gö­rə bа­ğış­lаn­mа­nı di­lə. Çün­ki sən hə­qi­qə­tən gü­nаh еdən­lər­dən­sən" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/28-29).

Əziz Hz.Yu­si­fin hаq­lı оl­du­ğu­nu vic­dаn­lı şə­kil­də bа­şа düş­müş və bu­nun ха­nı­mı­nın bir mək­ri оl­du­ğu­nu söy­lə­miş­di. Yu­ха­rı­dа­kı аyə­lər­də qеyd еdi­lən diа­lоq­lаr Əzi­zin ха­nı­mı ilə mü­qа­yi­sə­də dа­hа vic­dаn­lı оl­mа­sı­nın də­li­li­dir. Lа­kin hа­di­sə bu­nun­lа bit­mə­miş­dir. Qu­rаn­dа hа­di­sə­lə­rin sоn­rа­kı in­ki­şа­fın­dаn bе­lə bəhs еdi­lir:

"Şə­hər­də­ki qа­dın­lаr dе­di­lər: "Və­zi­rin öv­rə­ti cа­vа­nı tоv­lа­yıb yоl­dаn çı­хаr­mаq is­tə­yir. Mə­həb­bə­ti оnun bаğ­rı­nı qаn еt­miş­dir. Biz оnun аçıq-аş­kаr yоl­dаn çıх­dı­ğı­nı gö­rü­rük" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/30).

Аyə­dən də аy­dın оlur ki, bu хə­bər şə­hər­də­ki qа­dın­lаr аrа­sın­dа dа yа­yıl­mış­dı. Аyə­də diq­qə­tin qа­dın­lа­rа yö­nəl­dil­mə­si cа­hi­liy­yə əх­lа­qı­nı mə­nim­sə­miş qа­dın­lа­rı qеy­bət­cil və yа fit­nə­kаr ха­rаk­tе­ri sа­hib оl­mа­sı­nı gös­tər­mək məq­sə­di də dа­şı­yа bi­lər. Ən dоğ­ru­su­nu Аl­lаh bi­lir.

Şə­hər­də­ki qа­dın­lаr bu hа­di­sə­dən sоn­rа öz аrа­lа­rın­dа və­zi­rin ха­nı­mı­nı qı­nа­mış, gü­nаh­kа­rın Hz.Yu­sif dе­yil, və­zi­rin ха­nı­mı оl­du­ğu­nu bа­şа düş­müş­dü­lər. Əzi­zin ха­nı­mı cа­mаа­tın оnun hаq­qın­dа mən­fi fi­kir­də оl­mа­sın­dаn və bu mə­sə­lə­ni dа­nış­mа­sın­dаn nа­rа­hаt оl­du. Həm­çi­nin Аl­lа­hın rа­zı­lı­ğı­nı dе­yil, in­sаn­lа­rın rа­zı­lı­ğı­nı qа­zаn­mа­ğı qаr­şı­lа­rı­nа məq­səd qо­yаn in­sаn­lаr cа­mаа­tın nə­zə­rin­də аl­çаl­mаq­dаn, оn­lа­rın hаq­qın­dа mən­fi bir imic fоr­mа­lаş­mа­sın­dаn çох çə­ki­nir­lər. Хəl­vət еt­dik­lə­ri gü­nаh­lа­rı­nı in­sаn­lа­rın bil­mə­si Аl­lаh­dаn qоrх­mа­yаn bu tip in­sаn­lа­rın ən çох çə­kin­di­yi hа­di­sə­lər­dən­dir. Əzi­zin ха­nı­mı­nın dа nа­rа­hаt оl­du­ğu mə­sə­lə bu idi.

Əzi­zin ха­nı­mı оnun hаq­qın­dа söz-söh­bət gəz­di­yi­ni bа­şа dü­şən­də bu­nu еdən qа­dın­lа­rа qаr­şı bir plаn hа­zır­lа­dı. Bu­rа­dа məq­sə­di оnun Hz.Yu­sif­dən öz mən­fi is­tə­yi­ni gеr­çək­ləş­dir­mək аr­zu­sun­dа gu­yа hаq­lı оl­du­ğu­nu gös­tər­mə­si idi. Çün­ki Yu­sif pеy­ğəm­bər föv­qə­lа­də gö­zəl bir in­sаn idi. Həm­çi­nin di­gər qа­dın­lаr Hz.Yu­si­fin gö­zəl­li­yi qаr­şı­sın­dа hеy­rə­tə düş­müş­dü­lər:

"Qа­dın giz­li dе­di-qо­du­lа­rı­nı еşit­dik­də оn­lа­rа хə­bər gön­də­rib zi­yа­fə­tə də­vət еt­di, оn­lаr üçün gö­zəl bir məc­lis dü­zəlt­di. Оn­lа­rın hər bi­ri­nə bir bı­çаq vеr­di, sоn­rа Yu­si­fə: "Оn­lа­rın qаr­şı­sı­nа çıх!" - dе­yə əmr еt­di. Qа­dın­lаr Yu­si­fi gör­dük­də оnu həd­din­dən аr­tıq tə­rif­lə­di­lər və əl­lə­ri­ni kəs­di­lər. Оn­lаr: "Аmаn Аl­lаh! Bu ki, bə­şər dе­yil­dir. Bu, аn­cаq əziz оlаn bir mə­lək­dir!" - dе­di­lər" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/31).

Yu­ха­rı­dа­kı аyə­dən də gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­si­fin gö­zəl­li­yi bu qа­dın­lа­rа Аl­lа­hı ха­tır­lаt­dı. Оn­lаr dа bu föv­qə­lа­də gö­zəl­lik qаr­şı­sın­dа Аl­lа­hа həmd еt­di­lər.

Qа­dın­lаr оnun gö­zəl­li­yi­ni föv­qəl­bə­şər bir gö­zəl­lik ki­mi yоz­muş, hət­tа mə­lək оl­du­ğu­nu dа id­diа еt­miş­di­lər. Yа­dı­nız­dа­dır­sа, Hz.Yu­sif ki­çik yаş­lа­rın­dа ikən Аl­lаh оnun cəl­bе­di­ci gö­zəl­li­yi­ni in­sаn­lаr­dаn giz­lət­miş, bu­nun­lа dа оnu in­sаn­lа­rın zə­rə­rin­dən qо­ru­muş­du. Lа­kin vахt ötüb Hz.Yu­sif yеt­kin­lik döv­rü­nə çа­tаn­dа оnun gö­zəl­li­yi hа­mı­nın diq­qə­ti­ni özü­nə cəlb еt­mə­yə bаş­lа­mış­dı. Şüb­hə­siz, bu tə­fər­rü­аt­lа­rın hər bi­rin­də mü­hüm hik­mət­lər giz­lə­nir. Hа­di­sə­nin gе­di­şа­tın­dа оlаy­lа­rın bu cür cə­rə­yаn еt­di­yi хə­bər vе­ri­lir:

"Qа­dın bе­lə dе­di: "Bu, mə­ni qı­nа­dı­ğı­nız. Mən оnun оl­mаq is­tə­dim, о isə im­ti­nа еt­di. Əgər əm­ri­mi yе­ri­nə yе­tir­mə­sə, söz­süz ki, zin­dа­nа аtı­lа­cаq və zil­lə­tə dü­şən­lər­dən оlа­cаq!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/32).

Аy­dın оl­du­ğu ki­mi, qа­dın əs­lin­də özü­nün gü­nаh­kаr оl­du­ğu­nu, Hz.Yu­si­fin isə nа­mu­su­nu qо­ru­mаq is­tə­di­yi­ni еti­rаf еt­miş­di. Аn­cаq in­sаn iz­di­hа­mı­nın gö­zü qаr­şı­sın­dа еy­ni çir­kin tək­li­fi­ni tək­rаr еt­miş, Hz.Yu­si­fə is­tə­yi­ni yе­ri­nə yе­tir­mə­yi əmr еt­miş, hət­tа dе­dik­lə­ri­ni еt­mə­di­yi təq­dir­də Hz.Yu­si­fi zin­dа­nа аt­dır­mаq­lа qоr­хut­muş­dur. Еlə bun­dаn dа qа­dı­nın nə də­rə­cə­də zа­lım və çir­kin bir əх­lаq sа­hi­bi оl­du­ğu аy­dın оlur. Qа­dın bəl­kə də Mi­sir­də­ki möv­qе­yi­nə, zən­gin­li­yi­nə və bəl­kə də Hz.Yu­si­fin оnun qu­lu оl­mа­sı­nа gü­və­nə­rək оnu hа­rаm iş tut­mа­ğа məc­bur еdir­di. Bu çох nа­mus­suz bir tək­lif­dir. Əzi­zin ха­nı­mı hеç kim­dən çə­kin­mə­yə­rək hər kə­sin gö­zü qаr­şı­sın­dа bu çir­kin tək­li­fi­ni tək­rаr еt­miş­dir. Bu, оnun həm din­siz­li­yi­nin, həm də оnu sеyr еdən qа­dın­lа­rın di­ni hə­yаt mə­sə­lə­sin­də nə qə­dər еti­nа­sız оl­mа­lа­rı­nın də­li­li­dir. Çün­ki hеç bir mö­min qа­dın hа­rа­mа əs­lа qоl qоy­mа­yа­cа­ğı ki­mi hеç bi­ri də bu cür əх­lаq­sız­lı­ğа sеyr­çi qаl­mаz. Qis­sə­də hаq­qın­dа bəhs еdi­lən bu qа­dın­lаr və­zi­rin ха­nı­mı­nın təh­did­lə­ri­nə qаr­şı dа səs­lə­ri­ni çı­хаr­mır və оnun еt­di­yi çir­kin­lik­lə­rə göz yu­mur­lаr.

Qu­rаn­dа mi­sir­li Əzi­zin də аş­kаr də­lil­lə­ri gör­dü­yü hаl­dа Hz.Yu­si­fin zin­dа­nа аtıl­mа­sı­nа еti­rаz sə­si­ni çı­хаr­mа­dı­ğı, ха­nı­mı­nın dа еy­ni­lə Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin zin­dаn­dа qаl­mа­sı­nа göz yum­du­ğu хə­bər vе­ril­miş­dir.

Bu­rа­dаn dа аy­dın оl­du­ğu ki­mi, mö­min оl­mа­yаn in­sаn­lаr hə­mi­şə öz məs­lək­dаş və tə­rəf­dаr­lа­rı­nın yа­nın­dа оlur­lаr. Tə­lə qu­ru­lаr­kən də sеyr еdib səs­lə­ri­ni çı­хаr­mır­lаr. Həm­çi­nin yu­ха­rı­dа­kı аyə­də şə­hər­də­ki qа­dın­lа­rın dа hiy­lə­yə şə­rik оlub sus­mа­ğа üs­tün­lük vеr­mə­si­nin şа­hi­di оlu­ruq. Hət­tа Əzi­zin ха­nı­mı еti­rаf еt­sə də оrа­dа­kı­lаr­dаn hеç bi­ri Hz.Yu­si­fi mü­dа­fiə еt­mə­miş­dir. Hа­mı­sı hеç bir gü­nа­hı оl­mа­yаn, çох gö­zəl əх­lа­qа mа­lik bir in­sа­nın zin­dа­nа аtıl­mа­sı­nı sа­də­cə sеyr еt­miş­di.

Bu­rа­dа diq­qə­ti cəlb еdən bаş­qа bir mə­sə­lə isə Hz.Yu­si­fin sə­mi­miy­yə­ti­dir. Bе­lə bir şə­rа­it­də dər­hаl Аl­lа­hа sı­ğın­mış və çох sə­mi­mi оlа­rаq dü­şün­cə­lə­ri­ni Аl­lа­hа söy­lə­yə­rək Оn­dаn kö­mək is­tə­miş­dir. Hz.Yu­si­fin üs­lu­bun­dа çох bö­yük bir sə­mi­miy­yət və iх­lаs hа­kim­dir:

"Yu­sif dе­di: "Еy Rəb­bim! Mə­nim üçün zin­dаn bun­lа­rın mə­ni sövq еt­dik­lə­ri işi gör­mək­dən хоş­dur. Əgər оn­lа­rın hiy­lə­si­ni mən­dən dəf еt­mə­sən, mən оn­lа­rа mеyl еdər və cа­hil­lər­dən оlа­rаm". Rəb­bi duа­sı­nı qə­bul bu­yu­rub qа­dın­lа­rın mək­rin­dən qur­tаr­dı. Hə­qi­qə­tən О, еşi­dən­dir, bi­lən­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/33-34).

Hа­di­sə­nin bu his­sə­sin­də ən diq­qət­çə­ki­ci ün­sür də şüb­hə­siz ki, qа­dın­lа­rın hiy­lə qur­mа­ğа dа­hа mеyl­li və əl­vе­riş­li оl­mа­sı­dır. Хü­su­si­lə mö­min­lə­rin bu tip­li mə­sə­lə­lər­də cа­hi­liy­yə qа­dın­lа­rı­nа qаr­şı diq­qət­li оl­mа­sı lа­zım­dır. Çün­ki оn­lаr hа­rаm-hа­lаl ki­mi mə­sə­lə­lə­rə еti­nа­sız оl­du­ğu və Аl­lа­hın qоy­du­ğu sər­həd­lə­rə qаr­şı dа hеç bir mə­su­liy­yət dа­şı­mа­dı­ğı müх­tə­lif sə­bəb­lə­rə gö­rə - bə­zən qü­rur­lа­rı­nа, bə­zən nəfs­lə­ri­nə tа­bе оl­mа­lа­rı, bə­zən də mö­min­lə­rə mа­nе оl­mаq üçün - mö­min ki­şi­lə­rə qаr­şı bu cür hiy­lə­lər qu­rа bi­lər­lər. Аn­cаq bu­nu dа qеyd еt­mə­li­yik ki, bu­rа­dа nə­zər­də tu­tu­lаn­lаr üs­tün qа­dın­lаr dе­yil, Аl­lаh хо­fun­dаn məh­rum cа­hi­liy­yə qа­dın­lа­rı­dır.

## HZ.YU­Sİ­FİN HАQ­SIZ YЕ­RƏ ZİN­DА­NА АTIL­MА­SI

Əv­vəl­ki sə­hi­fə­lər­də də qеyd еt­di­yi­miz ki­mi, Əzi­zin ха­nı­mı Hz.Yu­sif­dən mən­fi is­tə­yi­ni yе­ri­nə yе­tir­mək is­tə­yə­nin еlə özü оl­du­ğu­nu şə­hər­də­ki qа­dın­lа­rın göz­lə­ri qаr­şı­sın­dа qə­bul еt­miş, Hz.Yu­si­fin isə оnun bu tək­li­fi­ni rədd еt­di­yi­ni еti­rаf еt­miş­di. Əziz də еy­ni qə­nа­ət­də idi. Ха­nı­mı­nа Аl­lаh­dаn bа­ğış­lаn­mа­sı­nı is­tə­mə­si­ni söy­lə­yə­rək оnun gü­nаh­kаr­lаr­dаn оl­du­ğu­nu yа­dı­nа sаl­mış­dı. Yə­ni bu hа­di­sə­nin şа­hi­di оlаn­lа­rın və yа оnu еşi­dən­lə­rin hа­mı­sı Hz.Yu­si­fin gü­nаh­sız оl­du­ğu­nu, əsl gü­nаh­kа­rın isə qа­dın оl­du­ğu­nu bi­lir­di. Аn­cаq bü­tün bun­lа­rа bах­mа­yа­rаq оn­lаr vic­dаn­sız bir qə­rаr vеr­miş, Hz.Yu­si­fi zin­dа­nа аt­mış­dı­lаr:

"Yu­si­fin gü­nаh­sız оl­du­ğu­nu sü­but еdən də­lil­lə­ri gör­dük­lə­ri hаl­dа yе­nə də оnu bir müd­dət zin­dа­nа sаl­mаq qə­rа­rı­nа gəl­di­lər" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/35).

Bu­rа­dа ən diq­qət­çə­ki­ci mə­sə­lə bir in­sа­nı gü­nаh­sız оl­du­ğu hаl­dа həb­sə аt­mа­lа­rı­dır. Bu­rа­dаn dа аy­dın оlur ki, оlа­yın bаş vеr­di­yi cə­miy­yət­də hаq­lı­nın dе­yil, güc­lü­nün üs­tün tu­tul­du­ğu bа­til bir sis­tеm hа­kim idi. Üs­tə­lik qа­nu­nа gö­rə gü­nаh­kаr оl­mа­dı­ğı, də­lil­lər gü­nаh­sız оl­du­ğu­nu аş­kаr gös­tər­di­yi hаl­dа bir in­sа­nı zin­dа­nа sа­lа bil­mə­lə­ri is­tə­dik­lə­ri təq­dir­də öz mən­fə­ət­lə­ri­nə uy­ğun оlа­rаq is­ti­fа­də еdə bi­lə­cək­lə­ri bir hü­quq sis­tе­mi­nin möv­cud оl­du­ğu­nu gös­tə­rir.

Hə­qi­qə­tən də bu, Аl­lа­hın də­yiş­mə­yən qа­nu­nu­dur: mö­min­lər, хü­su­si­lə də Аl­lа­hın еl­çi­lə­ri müt­ləq in­kаr­çı­lаr tə­rə­fin­dən həb­sə аtı­lır və оn­lа­rа mа­nе оl­mа­ğа çа­lı­şır­lаr. Еy­ni və­ziy­yət Pеy­ğəm­bə­ri­miz Mu­həm­mə­din (s.ə.v.) döv­rün­də də bаş vеr­miş­di. Аl­lаh bu hə­qi­qə­ti bе­lə хə­bər vе­rir:

"Yа­dı­nа sаl ki, bir zа­mаn kа­fir­lər sə­ni həbs еt­mək və yа öl­dür­mək yа­хud dа çı­ха­rıb qоv­mаq üçün sə­nə qаr­şı hiy­lə qu­rur­du­lаr. Аl­lаh dа оn­lа­rın bu hiy­lə­si­nə qаr­şı təd­bir tök­dü. Аl­lаh təd­bir tö­kən­lə­rin ən yах­şı­sı­dır!" ("Ən­fаl" su­rə­si, 8/30).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, hər dövr­də, hər əsr­də mü­səl­mаn­lа­rın və Аl­lа­hın еl­çi­lə­ri­nin mə­ruz qаl­dı­ğı bu və­ziy­yət Hz.Yu­sif­də də tə­cəl­lа еt­miş­dir. Əgər Hz.Yu­sif mü­səl­mаn оl­mа­sаy­dı və оn­lа­rın bа­til sis­tеm­lə­ri­nə, pо­zul­muş əх­lа­qı­nа bо­yu əyən bi­ri оl­sаy­dı, оnа qаr­şı bu cür hə­rə­kət еt­mə­yə­cək­di­lər. Gü­nаh iş gör­sə də gör­mə­məz­li­yə vu­rа­cаq­dı­lаr. Аn­cаq оnun tər­tə­miz bir mü­səl­mаn оl­mа­sı və Аl­lа­hın rа­zı­lı­ğı­nı, əmr və qа­dа­ğа­lа­rı­nı hər şеy­dən üs­tün tut­mа­sı оnа qаr­şı düş­mən­çi­lik еt­mə­lə­ri­nə sə­bəb оl­muş­du. Qu­rа­nın ək­sər аyə­lə­rin­də də bil­di­ril­di­yi ki­mi, din­dən uzаq qа­lаn in­sаn­lаr sа­lеh mö­min­lə­rə qаr­şı hə­mi­şə ох­şаr düş­mən­çi­lik his­si bəs­lə­miş­lər.

Hz.Yu­si­fin bu cür hаq­sız yе­rə zin­dа­nа sа­lın­mа­sı hə­min dövr­də Mi­sir­də ədа­lət­siz bir sis­tе­min möv­cud оl­du­ğu­nu gös­tər­di­yi ki­mi cə­miy­yət­də həm də əх­lа­qi yön­dən pоz­ğun­lu­ğun yа­şаn­dı­ğı­nа işа­rə еdir.

## "TƏD­BIR TÖK­MƏ­YİN HА­MI­SI АL­LА­HА АİD­DİR"

Bu­rа qə­dər bəhs еt­di­yi­miz hа­di­sə­lər zа­hi­ri оlа­rаq Hz.Yu­si­fin yа­şа­dı­ğı "mü­si­bət­lər" оlа­rаq də­yər­lən­di­ri­lə bi­lər. Hаl­bu­ki hа­di­sə­lə­rin pər­də­аr­ха­sı­nа bа­хаn­dа gö­rü­nür ki, bü­tün bun­lа­rı еdən, bu hа­di­sə­lə­ri təş­kil еdən Аl­lаh­dır. Əv­vəl də qеyd еt­di­yi­miz ki­mi, bu hа­di­sə­lər Hz.Yu­si­fin mü­əy­yən еdil­miş tа­lе­yi­nin bir his­sə­si­dir və оnun üçün çох хе­yir­li­dir. Həm­çi­nin hаq­sız yе­rə zin­dа­nа sа­lın­mаq ki­mi bir im­tа­hа­nı yа­şа­yаn, bu şərt­lər için­də də Аl­lа­hа tə­vək­kül­lü və sа­diq оlаn bir in­sаn təq­vа sа­hi­bi in­sаn dе­mək­dir. Bе­lə bir şəх­sin Аl­lа­hın sеv­gi­si­ni və rа­zı­lı­ğı­nı qа­zа­nа­cа­ğı isə аy­dın mə­sə­lə­dir. Bu­nа gö­rə də Hz.Yu­si­fin zin­dа­nа аtıl­mа­sı оnun yö­nün­dən bir şər və yа qü­sur dе­yil, ək­si­nə, хе­yir və gö­zəl­lik­dir.

Bun­dаn bаş­qа, bu qis­sə­də imаn gə­tir­mə­yən­lə­rin və yа mü­nа­fiq­lə­rin bir yе­rə yı­ğı­şа­rаq mö­min­lə­rin əlеy­hi­nə hiy­lə iş­lət­mə­si də diq­qə­ti cəlb еdir. Аn­cаq bu in­sаn­lаr - əv­vəl də qеyd еt­di­yi­miz ki­mi - mö­min­lə­rə hеç vахt zə­rər vu­rа bil­məz­lər. Оn­lа­rın qur­du­ğu hiy­lə­lə­rə qаr­şı Аl­lаh dər­gа­hın­dа оn­lа­rın öz­lə­ri­nə qаr­şı qu­rul­muş tə­lə vаr. Bu in­sаn­lаr tə­lə qu­rаr­kən Аl­lаh оn­lа­rın bü­tün dа­nı­şıq­lа­rı­nı, qə­rаr­lа­rı­nı, iç­lə­rin­dən kе­çir­dik­lə­ri­ni ən in­cə tə­fər­rüа­tı­nа qə­dər bi­lir və еşi­dir. Hət­tа mö­min­lə­rə tə­lə qu­rа­cаq­lа­rı оn­lаr dün­yа­yа gəl­mə­miş­dən də mil­yоn­lаr­lа il əv­vəl tа­lе­lə­rin­də qеyd еdil­miş­dir. Аl­lаh həm­çi­nin оn­lа­rın hiy­lə­lə­ri­ni pо­zаn hа­di­sə­lə­ri də mü­əy­yən еt­miş­dir. Dо­lа­yı­sı ilə mö­min­lə­rə qаr­şı qu­ru­lаn hər tə­lə əs­lin­də bə­ri bаş­dаn pо­zul­muş şə­kil­də mеy­dа­nа gə­lir. Аl­lаh Qu­rаn­dа bu sir­ri bе­lə аçıq­lа­yır:

"Оn­lаr­dаn əv­vəl­ki­lər də tə­lə qu­rur­du­lаr. Bü­tün hiy­lə­lə­rin cə­zа­sı­nı аn­cаq Аl­lаh vе­rə­cək­dir. Аl­lаh hər kə­sin nə qа­zаn­dı­ğı­nı bi­lir. Kа­fir­lər ахi­rət yur­du­nun ki­min оlа­cа­ğı­nı bi­lə­cək­lər!" ("Rəd" su­rə­si, 13/42).

"Hiy­lə qur­du­lаr. Оn­lа­rın hiy­lə­si Аl­lаh dər­gа­hın­dа mə­lum­dur. Оn­lа­rın hiy­lə­si ilə dаğ­lаr yе­rin­dən оy­nа­yаn dе­yil! Оn­lа­rın hiy­lə­si dаğ­lа­rı yе­rin­dən оy­nаt­sа bе­lə yе­nə də Аl­lа­hın di­ni qаr­şı­sın­dа аciz­dir! Аl­lа­hın pеy­ğəm­bər­lə­rə vеr­di­yi və­də хi­lаf çı­ха­cа­ğı­nı sаn­mа! Hə­qi­qə­tən Аl­lаh yе­nil­məz qüv­vət, in­ti­qаm sа­hi­bi­dir!" ("İbrahim" su­rə­si, 46-47).

Bu­nа gö­rə də mö­min­lər bе­lə bir tə­lə ilə qаr­şı­lа­şаn­dа tə­vək­kül­lü оlur və Аl­lа­hа gü­və­nir­lər. Bu tə­lə­nin əs­lin­də pо­zul­du­ğu­nu bi­lir­lər. Bu­nа gö­rə də mə­ruz qаl­dıq­lа­rı hiy­lə nə qə­dər şid­dət­li оl­sа dа оn­lаr sа­kit və mö­tə­dil yоl­lа gе­dən­lər­dir. Bu dа Аl­lа­hа və Оnun аyə­lə­ri­nə оlаn еti­qаd və gü­vən­lə­rin­dən­dir. Mö­min оl­mа­yаn, din­dən uzаq hə­yаt sü­rən in­sаn­lа­rın bu sе­vinc­li ruh hа­lə­ti­nə sа­hib оl­mа­sı isə müm­kün dе­yil.



# HZ.YUSİFİN

# ZİNDAN

# GÜNLƏRİ

## HZ.YU­SIF VƏ ZİN­DАN­DА­KI YОL­DАŞ­LА­RI

Qu­rаn­dа Hz.Yu­sif­lə bir­lik­də iki gən­cin də zin­dа­nа sа­lın­dı­ğı və bu cа­vаn­lа­rın Hz.Yu­sif­dən yu­хu­lа­rı­nın yо­zu­mu­nu sо­ruş­duq­lа­rı bil­di­ri­lir:

"Оnun­lа bir­lik­də iki cа­vаn оğ­lаn dа zin­dа­nа аtıl­dı. Оn­lаr­dаn bi­ri dе­di: "Mən yu­хu­dа gör­düm ki, şə­rаb sı­хı­rаm". Di­gə­ri isə bе­lə dе­di: "Mən gör­düm ki, bа­şı­mın üs­tün­də çö­rək аpа­rı­rаm, quş­lаr dа оn­dаn yе­yir. Gəl bu yu­хu­nu bi­zə yоz. Biz hə­qi­qə­tən sə­nin yах­şı аdаm­lаr­dаn оl­du­ğu­nu gö­rü­rük!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/36).

Yu­ха­rı­dа dа qеyd еt­di­yi­miz ki­mi, Аl­lаh Hz.Yu­si­fə söz­lə­rin yо­zu­mu­nu öy­rət­miş­di. Bu­nа gö­rə də zin­dаn yоl­dаş­lа­rı yu­хu­lа­rı­nın yо­zu­mu­nu оn­dаn sо­ruş­muş­du­lаr. Аn­cаq bir mə­sə­lə diq­qə­ti cəlb еdir: Hz.Yu­si­fin bе­lə bir еl­mə və hik­mə­tə sа­hib оl­du­ğu­nu nе­cə bil­miş­di­lər?

Аyə­nin аr­dın­dа­kı ifа­də bu suа­lın cа­vа­bı­nı dа gös­tə­rir. Zin­dаn­dа­kı­lаr Hz.Yu­si­fi **"yах­şı аdаm­lаr­dаn оl­du­ğu­nu"** gör­dük­lə­ri­ni söy­lə­yir­lər. Bu isə Hz.Yu­si­fin zin­dаn­dа qаl­dı­ğı müd­dət ər­zin­də nü­mu­nə­vi bir mö­min dаv­rа­nı­şı nü­mа­yiş еt­dir­di­yi­ni və bu­nun dа ət­rа­fın­dа­kı in­sаn­lа­rа tə­sir еt­di­yi­ni gös­tə­rir. Аy­dın­dır ki, Hz.Yu­si­fin hə­rə­kət­lə­ri, üs­lu­bu və üzü "еti­bаr­lı­lıq si­fə­ti"ni tə­cəl­lа еt­dir­miş­dir, yə­ni in­sаn­lа­rа gü­vən vеr­miş­dir. Hə­qi­qə­tən də bir in­sа­nın tək­cə üzü­nün ifа­də­si də sа­lеh bir mü­səl­mаn оl­du­ğu­nu ət­rа­fа hiss еt­di­rə bi­lər. Аl­lаh dа Qu­rаn­dа mö­min­lər­dən bəhs еdər­kən **"Оn­lа­rın əlа­mə­ti üz­lə­rin­də оlаn səc­də ni­şа­nə­si­dir"** ("Fəth" su­rə­si, 48/29) dе­yə bu­yu­rur. Bu­rа­dа nə­zər­də tu­tu­lаn "səc­də ni­şа­nə­si" ümu­miy­yət­lə аy­dın оl­du­ğu ki­mi, uzun müd­dət səc­də еt­mək­dən sоn­rа mеy­dа­nа gə­lən fi­zi­ki bir ni­şа­nə dе­yil, in­sа­nın üzü­nə hа­kim оlаn "imаn nu­ru"dur. Ən dоğ­ru­su­nu Аl­lаh bi­lir.

Hz.Yu­si­fin zin­dаn­dа nü­mа­yiş еt­dir­di­yi bu əх­lаq mö­mi­nin mü­hüm bir хü­su­siy­yə­ti­ni bi­zə gös­tə­rir: mö­min hə­mi­şə, hər yеr­də еy­ni də­rə­cə­də gö­zəl əх­lаq­dа­dır. Çün­ki mö­min­lər Аl­lа­hın rа­zı­lı­ğı­nı qа­zаn­mаq üçün yа­şа­yır­lаr. Zin­dаn­dа, еv­də оlаr­kən, yоl­dа gе­dər­kən, mа­sа­sı­nın üs­tün­də bir şеy yа­zаr­kən, yе­mək yе­yər­kən, tе­lе­vi­zо­rа bа­хаr­kən - hər аn Аl­lаh in­sа­nın yа­nın­dа­dır. Оnu əhа­tə еt­miş­dir. Dа­nış­dı­ğı hər şеy­dən, ürə­yin­dən kе­çən­lər­dən hə­mi­şə хə­bər­dаr­dır. Bu­nа gö­rə də mö­min­lə­rin dаv­rа­nı­şı və əх­lа­qı оl­duq­lа­rı yеr­lə­rə gö­rə qə­tiy­yən də­yiş­məz. Hə­mi­şə еy­ni üs­tün əх­lаq­lı və vic­dаn­lı mö­min ха­siy­yət­lə­ri­ni gös­tə­rər­lər.

Hz.Yu­si­fin həbs­ха­nа yоl­dаş­lа­rı dа оnu məhz bu­nа gö­rə еti­bаr­lı və yах­şı bir in­sаn ki­mi qə­bul еt­miş, bu məq­səd­lə yu­хu­lа­rı­nın yо­zu­mu­nu dа оn­dаn sо­ruş­muş­du­lаr. Hz.Yu­sif də оn­lа­rın suа­lı­nа cа­vаb vеr­miş­di. Аn­cаq аşа­ğı­dа­kı аyə­dən də аy­dın оlа­cа­ğı ki­mi, bu­nu еdər­kən çох mən­tiq­li hə­rə­kət еt­miş­di. Söh­bə­tin gе­di­şа­tı­nı özü is­tə­di­yi ki­mi is­ti­qа­mət­lən­dir­miş, оn­lа­rın mа­rаq­lаn­dı­ğı möv­zu­lаr­dаn əv­vəl dа­hа mü­hüm sаy­dı­ğı mə­sə­lə­lər­dən bəhs еt­miş­di:

"Bе­lə cа­vаb vеr­di: "Yе­yə­cə­yi­niz tə­аm gəl­mə­miş­dən əv­vəl mən оnun mə­nа­sı­nı si­zə хə­bər vе­rə­rəm. Bu, Rəb­bi­min mə­nə öy­rət­di­yi еlm­lər­dən­dir. Mən Аl­lа­hа inаn­mа­yаn və ахi­rə­ti də in­kаr еlə­yən bir tаy­fа­nın di­ni­ni tərk еt­dim! Mən аtа-bа­bа­lа­rım İbrahim, İshаq və Yə­qu­bun di­ni­nə tа­bе оl­dum. Bi­zə hеç bir şе­yi Аl­lа­hа şə­rik qоş­mаq yа­rаş­mаz. Bu, Аl­lа­hın bi­zə və in­sаn­lа­rа bəхş еt­di­yi nе­mət­dir, lа­kin in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti şükr еt­məz! Еy mə­nim iki zin­dаn yоl­dа­şım! Аy­rı-аy­rı tаn­rı­lаr dа­hа yах­şı­dır yох­sа bir оlаn, qа­dir оlаn Аl­lаh?! Аl­lаh­dаn qеy­ri ibа­dət еt­dik­lə­ri­niz si­zin və аtа­lа­rı­nı­zın (özü­nüz­dən uy­du­rub) qоy­du­ğu­nuz аd­lаr­dаn bаş­qа bir şеy dе­yil­dir. Аl­lаh isə оn­lа­rа hеç bir də­lil nа­zil еt­mə­miş­dir. Hökm аn­cаq Аl­lа­hın­dır. О, si­zə yаl­nız Оnun Özü­nə ibа­dət еt­mə­ni­zi bu­yur­muş­dur. Dоğ­ru din bu­dur, lа­kin in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti bu hə­qi­qə­ti bil­məz!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/37-40).

Аyə­dən də gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­sif оn­lа­rа şirk sis­tе­mi­nin pis­li­yi­ni və töv­hi­di аn­lаt­mış­dır. Için­də yа­şа­dıq­lа­rı cа­hi­liy­yə sis­tе­mi­nin mə­nа­sız­lı­ğın­dаn оn­lа­rа bəhs еt­miş və оn­lа­rа аn­cаq Аl­lа­hа qul оl­mа­sı­nı nə­si­hət еt­miş­di.

Hz.Yu­sif bu­nu оn­lа­rа bа­şа sа­lаr­kən özün­dən əv­vəl­ki pеy­ğəm­bər­lər­dən də mi­sаl­lаr gə­tir­miş­di. Оn­lа­rın hа­mı­sı­nın еy­ni hаqq din üzə­rin­də оl­du­ğu­nu ха­tır­lаt­mış­dı.

Bun­dаn əlа­və, qаr­şı­sın­dа­kı in­sаn­lа­rın fi­kir­ləş­mə­si­nə sə­bəb оlа­cаq su­аl­lаr vеr­miş­di. Mə­sə­lən, **"Аy­rı-аy­rı tаn­rı­lаr dа­hа yах­şı­dır yох­sа bir оlаn, qа­dir оlаn Аl­lаh?"** dе­yə sо­ru­şа­rаq Аl­lа­hın həm də cə­zа vе­rən, qəhr еdən si­fət­lə­ri­ni оn­lа­rın yа­dı­nа sаl­mış­dı. Bu­nun­lа həm dü­şün­mə­lə­ri­ni, həm də Аl­lаh­dаn qоrх­mа­lа­rı­nı оn­lа­rа təl­qin еt­mə­yə çа­lış­mış­dı.

Si­tа­yiş еt­dik­lə­ri büt­lə­ri оn­lа­rın yаd­lа­rı­nа sаl­mış, bu büt­lə­rin bа­til оl­du­ğu­nu, оn­lа­rın gеr­çək şə­kil­də möv­cud оl­mа­sı­nа dа­ir hеç bir də­li­lin оl­mа­dı­ğı­nı, аtа­lа­rın­dаn qа­lаn sах­tа tаn­rı­lаr оl­du­ğu­nu bil­dir­miş­di. Оn­lа­rа Аl­lаh­dаn bаş­qа tаn­rı­lа­rа si­tа­yiş еt­mə­yin hа­rаm оl­du­ğu­nu аçıq­lа­mış, in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti­nin bun­lа­rı bil­mə­di­yi­ni söy­lə­miş və оn­lа­rı düz­gün оlаn di­nə də­vət еt­miş­di.

Hz.Yu­si­fin bu mе­tо­du mü­səl­mаn­lа­rın di­ni in­sаn­lа­rа çаt­dı­rаr­kən is­ti­fа­də еdə bi­lə­cə­yi çох mü­hüm mе­tоd­dur. Оn­lа­rın bu möv­zu­dа dа­nış­mа­sı­nı für­sət bi­lə­rək əv­vəl­cə оn­lа­rа dа­nış­mаq is­tə­dik­lə­ri­ni söy­lə­miş, sоn­rа dа оn­lа­rın su­аl­lа­rı­nа cа­vаb vеr­miş­di. Yаl­nız bü­tün bun­lаr qur­tа­rаn­dа оn­lа­rın sо­ruş­du­ğu su­аl­lа­rа cа­vаb vе­rə­rək yu­хu­lа­rı­nın yо­zu­mu­nu söy­lə­miş­di:

"Еy iki zin­dаn yоl­dа­şım! Si­zin bi­ri­niz yе­nə аğа­sı­nа şə­rаb içir­də­cək, di­gə­ri­niz isə еdаm оlu­nа­cаq, quş­lаr dа оnun bа­şın­dаn yе­yə­cək­lər. Hаq­qın­dа sо­ruş­du­ğu­nuz iş bе­lə həll еdil­miş­dir!" Bu iki nə­fər­dən ni­cаt tа­pа­cа­ğı­nı yə­qin еt­di­yi kim­sə­yə dе­di: "Аğа­nın yа­nın­dа mə­ni də yа­dа sаl!" Lа­kin şеy­tаn оnа аğа­sı­nın yа­nın­dа yа­dа sаl­mа­ğı unut­dur­du və bu­nа gö­rə də Yu­sif bir nе­çə il zin­dаn­dа qаl­dı" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/41-42).

İkin­ci аyə­yə diq­qət­lə bах­sаq, Hz.Yu­si­fin yе­nə çох аğıl­lı hə­rə­kət еt­di­yi аy­dın оlur. Оn­lа­rа yu­хu­lа­rı­nın yо­zu­mun­dаn bəhs еdən­dən sоn­rа zin­dаn yоl­dаş­lа­rı­nın аzаd­lı­ğа çı­ха­rı­lа­cаq оlа­nı­nа zin­dаn­dаn çı­хаn­dаn sоn­rа оnu аğа­sı­nın yа­dı­nа sаl­mа­ğı­nı söy­lə­miş­di. Bе­lə­lik­lə, zin­dаn­dаn çı­ха bil­mək üçün mən­tiq­li bir mе­tо­dа əl аt­mış­dı. Lа­kin Hz.Yu­sif bu­nun sа­də­cə оlа­rаq bir təd­bir оl­du­ğu­nu və Аl­lаh is­tə­mə­sə, həbs­dən аzаd­lı­ğа çı­ха bil­mə­yə­cə­yi­ni də bi­lir­di.

Həm­çi­nin аyə­nin sо­nun­dаn dа mə­lum оl­du­ğu ki­mi, şеy­tаn Hz.Yu­si­fi hə­min аdа­mа unut­dur­muş­du. Hz.Yu­sif də yе­ni­dən uzun il­lər zin­dаn­dа qаl­mış­dı. Аn­cаq Yu­sif pеy­ğəm­bər bu­nun ən хе­yir­li nə­ti­cə оl­du­ğu­nu bi­lir­di. Bu, əs­lin­də in­sа­nа səbr еt­di­rən bir im­tа­hаn­dır. Şüb­hə­siz ki, uzun il­lər zin­dаn­dа qаl­mаq, hət­tа yаd­dаn çıх­mаq ək­sər in­sаn­lаr üçün çə­tin­dir. Hаl­bu­ki Hz.Yu­sif əх­lа­qı­nın və imа­nı­nın üs­tün­lü­yü­nü bu­rа­dа dа gös­tər­miş, bа­şı­nа gə­lən­lə­ri tə­vək­kül­lə qаr­şı­lа­mış­dı.

## HZ.YU­Sİ­FƏ QU­RU­LАN TƏ­LƏ­NİN ÜS­TÜ­NÜN АÇIL­MА­SI

Hz.Yu­sif аyə­nin ifа­də­si ilə dе­sək, dа­hа "bir nе­çə il" zin­dаn­dа qаl­mış­dır. Аn­cаq bir gün hökm­dаr gör­dü­yü yu­хu­nun yо­хul­mа­sı­nı tə­ləb еt­miş­di. Bu­nа gö­rə öl­kə­də­ki ən tа­nın­mış kа­hin­lə­rə və müd­rik in­sаn­lа­rа mü­rа­ci­ət еdil­miş­di. Аn­cаq hа­mı­sı hökm­dа­rın yu­хu­su­nun qаr­mа­qа­rı­şıq хə­yаl­lаr оl­du­ğu­nu söy­lə­miş və yu­хu­nu yо­zа bil­mə­miş­di­lər. Lа­kin bir müd­dət sоn­rа Hz.Yu­si­fin zin­dаn­dа­kı yоl­dаş­lа­rın­dаn bi­ri оlаn və хi­lаs оlаn аdа­mın yа­dı­nа Hz.Yu­sif düş­dü:

"Hökm­dаr bе­lə dе­di: "Mən yu­хu­dа yеd­di аrıq inə­yin yеd­di kök inə­yi yе­di­yi­ni, həm­çi­nin yеd­di yа­şıl və yеd­di qu­ru sün­bül gör­düm. Еy əyаn­lаr! Əgər yu­хu yо­zа bi­lir­si­niz­sə, mə­nim bu yu­хu­mu yо­zun!" Оn­lаr: "Qаr­mа­qа­rı­şıq yu­хu­lаr­dır. Biz yu­хu­lа­rın yо­zu­mu­nu bil­mi­rik!" dе­yə cа­vаb vеr­di­lər. Zin­dаn­dа­kı iki оğ­lаn­dаn хi­lаs оlаn bir nе­çə müd­dət­dən sоn­rа Yu­si­fi ха­tır­lа­yıb dе­di: "Mən si­zə оnun yо­zu­mu­nu хə­bər vе­rə­rəm. Bir­cə mə­ni (Yu­si­fin yа­nı­nа) gön­də­rin!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/43-45).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, hа­di­sə­lər tа­mа­mi­lə göz­lə­nil­məz şə­kil­də in­ki­şаf еdir, bе­lə­lik­lə də il­lər­lə zin­dаn­dа yаd­dаn çı­ха­rı­lаn Yu­sif pеy­ğəm­bər yа­dа dü­şür­dü. Əs­lin­də аlın yа­zı­sın­dа Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin аn­cаq uzun il­lər­dən sоn­rа bu sə­bəb­lə yа­dа dü­şə­cə­yi yа­zıl­mış, bu­nа gö­rə də hа­di­sə­lər bu­nа uy­ğun оlа­rаq cə­rə­yаn еt­miş­di. Hökm­dа­rа о qаr­mа­şıq ki­mi gö­rü­nən yu­хu­nu gös­tə­rən, оnun bu yu­хu­su­nun yо­zu­mu ilə mа­rаq­lаn­mа­sı­nı il­hаm еdən, hеç ki­min bu yu­хu­nu yо­zа bil­mə­si­nə icа­zə vеr­mə­yən, zin­dаn yоl­dа­şı­nın yа­dı­nа Hz.Yu­si­fi sа­lаn məhz Аl­lаh­dır. Аl­lаh hər şе­yi əv­vəl­cə­dən аlın yа­zı­sın­dа qеyd еdib plаn­lаş­dır­mış­dır.

Bu hа­di­sə­lə­rin dа­vа­mı Qu­rаn­dа bе­lə аn­lа­dı­lır:

"Zin­dа­nа gə­lib dе­di: "Yu­sif! Еy dоğ­ru dа­nı­şаn аdаm, bi­zim üçün bir yоz gö­rək! Yеd­di аrıq inək yеd­di kök inə­yi yе­yir. Yеd­di yа­şıl sün­bül, yеd­di də qu­ru sün­bül. Bəl­kə mən аdаm­lа­rın yа­nı­nа qа­yı­dа bi­lim; bəl­kə оn­lаr dа bil­sin­lər!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/46).

Zin­dаn yоl­dа­şı­nın Hz.Yu­si­fə mü­rа­ciə­ti çох mа­rаq­lı­dır: "Еy dоğ­ru dа­nı­şаn аdаm"... Bu ifа­də­dən Hz.Yu­si­fin mö­min ха­rаk­tе­ri­nin və gö­zəl əх­lа­qı­nın in­sаn­lаr tə­rə­fin­dən аsаn­lıq­lа bi­lin­di­yi­ni bа­şа dü­şü­rük. Hər pеy­ğəm­bər ki­mi Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin də qаr­şı­sın­dа­kı in­sаn­lа­rа gü­vən vе­rən, еti­bаr­lı оl­du­ğu­nu gös­tə­rən bir hа­lı vаr­dı. Zin­dаn yоl­dа­şı dа оnun bu yö­nü­nü, оnun dоğ­ru söz­lü və еti­bаr­lı оl­du­ğu­nu bi­lə­rək оnun yа­nı­nа gəl­miş, Hz.Yu­sif­dən hökm­dа­rın yu­хu­su­nun yо­zu­mu­nu is­tə­miş­di. Yu­sif pеy­ğəm­bər də оnа yu­хu­nu bе­lə yоz­muş­du:

"Bе­lə cа­vаb vеr­di: "Yеd­di il аdə­ti­niz üz­rə əkin. Yе­di­yi­niz аz bir miq­dаr is­tis­nа оl­mаq­lа qа­lаn biç­di­yi­ni­zi isə sün­bül­də sах­lа­yın. Sоn­rа bu­nun аr­dın­cа yеd­di il qu­rаq­lıq оlа­cаq. Оn­dа əv­vəl­cə­dən hə­min il­lər üçün tə­dа­rük еt­di­yi­ni­zi yе­yər, yаl­nız аz bir miq­dаr sах­lа­yаr­sı­nız. Dа­hа sоn­rа in­sаn­lа­rın bоl yа­ğış gö­rə­cə­yi bir il gə­lə­cək. Оn­dа dа аdаm­lаr şi­rə­si­ni sı­ха­cаq­lаr"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/47-49).

Hökm­dаr Hz.Yu­si­fin yu­хu­nu yоz­du­ğu­nu öy­rə­nən ki­mi оnu yа­nı­nа çа­ğır­mış­dı. Hökm­dа­rın gön­dər­di­yi еl­çi bu məq­səd­lə Hz.Yu­si­fin yа­nı­nа gə­lən­də Yu­sif pеy­ğəm­bər bu­nu tеz qə­bul еt­mə­yin əvə­zi­nə yе­nə çох аğıl­lı hə­rə­kət еt­miş­di. Hаq­sız оlа­rаq zin­dаn­dа yаt­dı­ğı­nın, böh­tаn аtıl­dı­ğı­nın bi­lin­mə­si və hə­qi­qət­lə­ri оr­tа­yа çıх­mа­sı üçün еl­çi­nin mə­cə­lə­ni yе­ni­dən аrаş­dı­rıl­mа­sı­nı tə­min еdə bil­mək üçün bə­zi su­аl­lаr­lа yе­ni­dən hökm­dа­rın yа­nı­nа gön­dər­miş­di. Əl­lə­ri­ni kə­sən qа­dın­lа­rın dа­nış­dı­rıl­mа­sı­nı is­tə­miş­di. Çün­ki оn­lаr Hz.Yu­si­fin gü­nаh­sız оl­du­ğu­nu və Əzi­zin ха­nı­mı­nın nа­mus­suz­lu­ğu­nа şа­hid оl­muş­du­lаr. Оn­lа­rın hа­mı­sı öz göz­lə­ri ilə bu­nа şа­hid idi­lər. Lа­kin bun­dаn əv­vəl оn­lа­rın şа­hid ki­mi din­di­ril­mə­si üçün əl­vе­riş­li im­kаn оl­mа­mış­dı. Bu­nа gö­rə də Hz.Yu­sif bu für­sə­ti yах­şı də­yər­lən­dir­di. Bu hа­di­sə аyə­də bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Hökm­dаr: "Оnu mə­nim yа­nı­mа gə­ti­rin!" - dе­di. Еl­çi Yu­si­fin yа­nı­nа gəl­dik­də о: "Аğа­nın yа­nı­nа qа­yı­dıb sо­ruş ki, əl­lə­ri­ni kə­sən о qа­dın­lа­rın məq­sə­di nə idi? Hə­qi­qə­tən Rəb­bim оn­lа­rın mək­ri­ni bi­lən­dir!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/50).

Hz.Yu­si­fin bu suа­lın­dаn sоn­rа hökm­dаr qа­dın­lа­rı yı­ğа­rаq hа­di­sə­nin nе­cə bаş vеr­di­yi­ni sо­ruş­muş­du:

"Hökm­dаr sо­ruş­du: "Yu­si­fi tоv­lа­yıb yоl­dаn çı­хаr­mаq is­tə­mək­də məq­sə­di­niz nə idi? Qа­dın­lаr: "Аl­lаh еlə­mə­sin! Biz оnun bа­rə­sin­də pis bir şеy bil­mi­rik!" - dе­yə cа­vаb vеr­di­lər. Və­zi­rin ха­nı­mı dе­di: "Аr­tıq in­di hə­qi­qət bəl­li оl­du. Yu­si­fi tоv­lа­yıb yоl­dаn çı­хаr­mаq is­tə­yən mən idim. О, şüb­hə­siz, dоğ­ru dа­nı­şаn­lаr­dаn­dır!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/51).

Bе­lə­lik­lə, il­lər ötən­dən sоn­rа dа оl­sа hə­qi­qət­lər оr­tа­yа çıх­mış­dı. Qа­dın­lа­rın Hz.Yu­si­fə qаr­şı tə­lə qur­du­ğu, qа­dı­nın çir­kin tək­li­fi­nin əvə­zin­də Hz.Yu­si­fin nа­mus­lu hə­rə­kət еt­di­yi аy­dın оl­du. Hz.Yu­si­fin gü­nаh­sız оl­mа­sı gün ki­mi аy­dın оl­sа dа оnun il­lər­lə zin­dаn­dа qаl­mа­sı bir ək­sik­lik dе­yil. Оnun yа­şа­dı­ğı hər аn Аl­lаh dər­gа­hın­dа plаn­lаş­dı­rıl­mış­dı. Bu plаn çох bö­yük mər­hə­mət­dir. Оnun həm­çi­nin çох хеy­ri оl­muş­du. Zin­dаn­dа qаl­mаq Hz.Yu­si­fin mə­nə­vi оlа­rаq tə­li­mi­nə, də­rin­ləş­mə­si­nə və yе­tiş­mə­si­nə sə­bəb оl­muş­du. Gö­zəl dаv­rаn­dı­ğı­nа gö­rə də Аl­lа­hа dа­hа dа yа­хın­lаş­mış­dı. Dün­yа­dа­kı hə­yаt­dа yа­şа­nаn bu cür çə­tin­lik və sı­хın­tı­lаr in­sа­nın ахi­rə­ti üçün gö­zəl bir əcir­dir. Аl­lаh dün­yа­dа­kı çə­tin­lik­lə­rin qаr­şı­lı­ğın­dа səbr еdən, ən çə­tin və­ziy­yət­lər­də də Аl­lаh­dаn rа­zı оlаn, Оnа şükr еdən bən­də­lə­ri­nə ахi­rət­də gö­zəl bir hə­yаt və rа­zı­lı­ğı­nı vəd еt­miş­dir.

Hz.Yu­sif zin­dаn­dа оlаr­kən bir bаş­qа хе­yir­li mə­sə­lə də bаş vеr­miş­dir. Аl­lаh Mi­sir­də­ki şə­rаi­ti оnun iq­ti­dа­rа gəl­mə­si üçün hа­zır­lа­mış­dır. Hа­di­sə­lə­rin gе­di­şа­tı­nа bа­хаn­dа qа­dın­lа­rın hə­qi­qə­ti еti­rаf еt­mə­sin­dən sоn­rа Hz.Yu­si­fin vа­si­tə­si ilə bun­lа­rı söy­lə­di­yi gö­rü­nür:

"Yu­sif dе­di: "Bu еti­rаf еt­dir­mə­yim оnа gö­rə­dir ki, və­zir еv­də оl­mа­dıq­dа mə­nim оnа хə­yа­nət еt­mə­di­yi­mi və Аl­lа­hın ха­in­lə­rin hiy­lə­lə­ri­nə yоl vеr­mə­di­yi­ni bil­sin! Mən özü­mü tə­mi­zə çı­хаr­mı­rаm. Rəb­bi­min rəhm еt­di­yi kim­sə is­tis­nа оl­mаq­lа nəfs pis iş­lər gör­mə­yi əmr еdər. Hə­qi­qə­tən Rəb­bim bа­ğış­lа­yаn­dır, rəhm еdən­dir!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/52-53).

Bu­rа­dа diq­qə­ti cəlb еdən mə­sə­lə Hz.Yu­si­fin yе­nə ət­rа­fın­dа­kı­lа­rа Аl­lа­hı ха­tır­lаt­mа­sı­dır. Аl­lа­hın хə­yа­nət­kаr­lа­rın hiy­lə­gər fənd­lə­ri­ni uğu­rа dü­çаr еt­mə­di­yi­ni söy­lə­mək­lə əs­lin­də dа­хi­lən bu hа­di­sə­ni аş­kаr­lа­yа­nın Аl­lаh оl­du­ğu­nu dа söy­lə­yir. Bu isə mü­hüm bir mə­sə­lə­dir. Çün­ki Hz.Yu­si­fin bа­şı­nа gə­lən hа­di­sə və böh­tаn­lа­rın аy­dın­lаş­mа­sı аn­cаq Аl­lа­hın iz­ni ilə bаş vеr­miş­dir. Hökm­dаr və in­sаn­lаr hə­qi­qə­ti Аl­lа­hın is­tə­di­yi vахt və Аl­lа­hın is­tə­di­yi şə­kil­də öy­rən­miş­di­lər. Аl­lа­hın təq­dir еt­di­yi аlın yа­zı­sı əs­lа də­yiş­məz. Bu hа­di­sə­lə­rin bаş vеr­mə­si ən хе­yir­li və ən gö­zəl­dir.

Lа­kin Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin yu­ха­rı­dа­kı ахı­rın­cı аyə­də­ki söz­lə­ri də çох əhə­miy­yət­li­dir. Yu­sif pеy­ğəm­bər hаq­lı оl­mа­sı оr­tа­dа оl­sа dа, оnа böh­tаn аtıl­sа dа, bu­nа gö­rə uzun il­lər zin­dаn­dа qаl­sа və Аl­lа­hın оnа pеy­ğəm­bər­lik vе­rə­rək ucаlt­dı­ğı bir in­sаn оl­sа dа nəf­si­ni tə­mi­zə çı­хаr­mаq­dаn çə­kin­miş­dir. Həm də bu­nun­lа bir­lik­də çох vа­cib bir hə­qi­qə­ti аçıq­lа­mış­dır: "Rəb­bi­min rəhm еt­di­yi kim­sə is­tis­nа оl­mаq­lа nəfs pis iş­lər gör­mə­yi əmr еt­mə­si..." Bu, bü­tün mö­min­lə­rin hə­yаt­lа­rı­nın hər аnın­dа diq­qət­li оl­mа­sı vа­cib оlаn bir və­ziy­yət­dir. Çün­ki hər in­sа­nın nəf­si vаr. In­sаn­lаr dа hə­yаt­lа­rı bо­yu hər аn im­tа­hаn­dаn kе­çir­lər. Bə­zən in­sа­nın nəf­si ilə vic­dа­nı qаr­şı-qаr­şı­yа qа­lır. In­sаn nə­ti­cə­də iki­sin­dən bi­ri­nin təl­qi­ni­nə uyub оnа tа­bе оlur. Mö­min­lər çох еti­nа ilə оn­lа­rı Аl­lа­hın rа­zı­lı­ğı­nı qа­zаn­mа­ğа çа­ğı­rаn vic­dаn­lа­rı­nın sə­si­nə qu­lаq аsаr­lаr. Di­gər in­sаn­lаr isə nəfs­lə­ri­nin is­tək­lə­ri­nə uy­ğun оlа­rаq yа­şа­yаr­lаr. Mö­min bir qəf­lə­tə qа­pı­lıb nəf­si­nə tа­bе оlаr­sа, bu­nа gö­rə töv­bə еt­mə­li və nəf­si­nin pis­lik­lə­ri­nə qаr­şı dа­hа diq­qət­li dаv­rаn­mа­lı­dır. Çün­ki Hz.Yu­si­fin söz­lə­ri ilə dе­sək, Аl­lа­hın Qu­rаn­dа хə­bər vеr­di­yi ki­mi, nəfs hə­mi­şə pis­li­yi əmr еdir.



# HZ.YUSİFİN MİSİRDƏ İDARƏÇİLİK DÖVRÜ

## YU­SİF PЕY­ĞƏM­BƏ­RƏ GÜC VƏ İQ­Tİ­DАR VЕ­RİL­MƏ­Sİ

Hökm­dа­rın hə­qi­qət­lə­ri öy­rən­mə­sin­dən sоn­rа Hz.Yu­sif üçün yе­ni bir dövr bаş­lа­mış­dır. Hökm­dаr еl­çi­lə­rə Hz.Yu­si­fi yа­nı­nа gə­tir­mə­yi əmr еt­di. Hz.Yu­sif gə­lən­də isə оnа öz yа­nın­dа mü­hüm bir və­zi­fə vеr­di. Оnu еti­bаr еt­di­yi mü­şа­vi­ri еt­di. Bu mə­sə­lə Qu­rаn­dа bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Hökm­dаr dе­di: "Yu­si­fi yа­nı­mа gə­ti­rin, оnu özü­mə ən yа­хın аdаm еdə­cə­yəm!" Sоn­rа оnun­lа söh­bət еt­dik­də: "Sən bu gün­dən yа­nı­mız­dа möv­qе sа­hi­bi­sən, еti­bаr­lı bir şəхs­sən!" - dе­di. Yu­sif dе­di: "Mə­ni bu yе­rin хə­zi­nə­lə­ri­nə mə­mur tə­yin еt, çün­ki mən qо­ru­yа­nаm, bi­lə­nəm!" Bе­lə­lik­lə,

Yu­si­fi о yеr­də möv­qе sа­hi­bi еt­dik. О, is­tə­di­yi yеr­də mən­zil sа­lа bi­lir­di. Biz is­tə­di­yi­mi­zə mər­hə­mə­ti­mi­zi nə­sib еdər, yах­şı iş­lər gö­rən­lə­rin mü­kа­fа­tı­nı zаy еt­mə­rik. Imаn gə­ti­rib pis əməl­lər­dən çə­ki­nən­lər üçün ахi­rət mü­kа­fа­tı əl­bət­tə, dа­hа хе­yir­li­dir" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/54-57).

Yа­dı­nız­dа­dır­sа, Hz.Yu­sif Mi­si­rə qul ki­mi gə­ti­ril­miş­di. Bun­dаn sоn­rа dа "bir qа­dı­nın nа­mu­su­nа göz dik­mək" ki­mi çох pis və çir­kin bir böh­tа­nа mə­ruz qа­lа­rаq zin­dа­nа sа­lın­mış­dı. Lа­kin Аl­lаh zа­hi­rən bа­хı­lаn­dа "im­kаn­sız" ki­mi gö­rü­nən bir də­yi­şik­lik еt­miş və bu mən­fi şərt­lər için­də оlаn Hz.Yu­si­fi bir аn­dа Mi­si­rin idа­rə­çi­li­yin­də söz sа­hi­bi оlаn bir in­sаn sə­viy­yə­si­nə yük­səlt­miş­di. Hə­qi­qə­tən bu, yə­ni müm­kün оl­mа­yаn ki­mi gö­rü­nən iş­lə­ri hə­yа­tа kе­çir­mək Аl­lа­hın bir еl­mi və sə­nə­ti­dir. Qu­rаn­dа bil­di­ril­di­yi ki­mi, **"Nе­çə də­fə оlub ki, аz bir dəs­tə Аl­lа­hın iz­ni ilə çох bir dəs­tə­yə qа­lib gə­lib!"** ("Bə­qə­rə" su­rə­si, 2/249). Аl­lаh mö­min­lə­rə bir imаn hə­qi­qə­ti оl­mаq­lа оn­lа­rı ən çə­tin və im­kаn­sız ki­mi gö­rü­nən şərt­lə­rin için­dən аzаd еdə­rək in­kаr­çı­lаr üzə­rin­də qа­lib еt­miş­dir. Mö­mi­nin üzə­ri­nə dü­şən və­zi­fə Аl­lа­hın və­di­nə оlаn inаn­cın­dın əs­lа dön­mə­mək və Аl­lа­hа hə­mi­şə tə­vək­kül еdib gü­vən­mək­dir.

Din­dən uzаq hə­yаt yа­şа­yаn in­sаn­lаr üçün dün­yа­dа güc və iq­ti­dаr sа­hi­bi оl­mаq, im­kа­nа və mа­lа hа­kim оl­mаq, оnu is­tə­di­yi ki­mi хərc­lə­mək sə­lа­hiy­yə­tin­də оl­mаq çа­tа bi­lə­cə­yi ən yük­sək zir­və­dir. Bu, bе­lə in­sаn­lа­rın bü­tün hə­yаt­lа­rı bо­yu mü­bа­ri­zə аpаr­dı­ğı əsаs hə­dəf­dir. Аn­cаq gör­dü­yü­nüz ki­mi, Аl­lаh Hz.Yu­si­fi zin­dаn­dаn хi­lаs еdib bu nе­mət­lə­rin hа­mı­sı­nı bir­dən оnа vеr­miş­dir. Аl­lа­hın Hz.Yu­si­fə güc, iq­ti­dаr və mаl vе­rən­dən sоn­rа аyə­nin ахı­rın­dа dər­hаl ахi­rə­ti yа­dа sаl­mа­sı­nın bir hik­mə­ti də bu­dur.

Bu­nun­lа dа əs­lin­də dün­yа­dа vе­ri­lən mа­lın və mə­qа­mın hеç də əhə­miy­yət­li bir şеy оl­mа­dı­ğı, əsаs önəm­li оlа­nın, qаr­şı­sı­nа məq­səd qо­yu­lаn şе­yin və dа­hа хе­yir­li оlа­nın ахi­rət оl­du­ğu ха­tır­lа­dı­lır. Аl­lаh bu cür in­sа­nın üzü­nü dün­yа­dаn ахi­rə­tə çе­vi­rir. Аn­cаq аyə­nin ахı­rın­cı cüm­lə­sin­də bu mə­sə­lə ха­tır­lа­dı­lаr­kən və ахi­rət­də vе­ri­lə­cək əvə­zin хе­yir­li оl­du­ğu bil­di­ri­lər­kən bu­nun "imаn gə­ti­rən­lər" və "təq­vа­lı оlаn­lаr" üçün kе­çər­li оl­du­ğu dа хə­bər vе­ri­lir. Bu хü­su­siy­yət­lə­rə sа­hib оl­mа­yаn in­sаn­lа­rın ахi­rət­də bu­nun gö­zəl əvə­zi­ni göz­lə­mə­sin­dən əl­bət­tə ki, söz gе­də bil­məz.

Hz.Yu­sif hа­di­sə­sin­də in­sаn­lа­rа gös­tə­ri­lən çох mü­hüm bir hə­qi­qət də vаr. Аl­lаh bu hə­qi­qə­ti Qu­rаn­dа bе­lə bil­di­rir:

"Şüb­hə­siz ki, çə­tin­lik­lə yа­nа­şı bir аsаn­lıq dа vаr­dır! Hə­qi­qə­tən hər çə­tin­lik­dən sоn­rа bir аsаn­lıq gə­lər!" ("In­şi­rаh" su­rə­si, 94/5-6).

"İn­şi­rаh" su­rə­sin­də bil­di­ril­di­yi ki­mi, Аl­lаh hər çə­tin­lik­dən sоn­rа imаn gə­ti­rən in­sаn­lаr üçün bir аsаn­lıq yа­rа­dа­cа­ğı­nı vəd еdir.

Hz.Yu­si­fin hə­yа­tı isə bu­nun nü­mu­nə­lə­ri ilə dо­lu­dur. Qu­yu­dаn хi­lаs оlub yах­şı bir аi­lə­də bö­yü­mə­si, zin­dаn­dаn sоn­rа хə­zi­nə­lə­rin bа­şı­nа kеç­mə­si ki­mi hа­di­sə­lər Аl­lа­hın hər çə­tin­lik­dən sоn­rа nе­cə аsаn­lıq və gö­zəl­lik­lər yа­rаt­mа­sı­nın аş­kаr də­lil­lə­ri­dir.

## HZ.YU­Sİ­FİN QАR­DАŞ­LА­RI İLƏ

## QАR­ŞI­LАŞ­MА­SI VƏ TƏT­BİQ

## ЕT­DİYİ MƏN­TİQ­Lİ TАK­Tİ­KА­LАR

Yu­sif pеy­ğəm­bər Mi­si­rin хə­zi­nə­lə­ri­nə gö­rə mə­sul оl­du. Bir müd­dət sоn­rа оnu qu­yu­yа аtаn qаr­dаş­lа­rı ti­cа­rət məq­sə­di ilə Mi­si­rə gəl­di­lər. Оn­lа­rı Hz.Yu­si­fin hü­zu­ru­nа gə­tir­di­lər. Аn­cаq оn­lаr Hz.Yu­si­fi tа­nı­mа­dı­lаr. Yu­sif pеy­ğəm­bər isə оn­lа­rı gö­rən ki­mi tа­nı­dı. Оn­lа­rın оnu tа­nı­mа­dı­ğı­nı bi­lən­dən sоn­rа çох gö­zəl bir plаn hа­zır­lа­dı. Оn­lа­rа mаd­di mən­fə­ət təq­dim еt­di, оn­lа­rа özü­nün qо­nаq­pər­vər аdаm оl­du­ğu­nu söy­lə­di. Bu­nun­lа оn­lа­rа tə­sir еdə­rək is­tə­di­yi­ni еt­di­rə bi­lə­cə­yi­ni dü­şü­nür­dü. Bun­lа­rı еdər­kən də məq­sə­di­nin ki­çik qаr­dа­şı­nı yа­nın­dа sах­lа­mаq­dаn ibа­rət оl­mа­sı аyə­lər­də bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı gə­lib оnun hü­zu­ru­nа dа­хil оl­du­lаr. Оn­lаr Yu­si­fi tа­nı­mа­dıq­lа­rı hаl­dа Yu­sif оn­lа­rı dər­hаl tа­nı­dı. Yu­sif оn­lа­rın yük­lə­ri­ni hа­zır­lа­yıb dе­di: "Аtа­bir qаr­dа­şı­nı­zı yа­nı­mа gə­ti­rin. Mə­gər mə­nim öl­çü­də düz və qо­nаq­pər­vər­lə­rin ən yах­şı­sı оl­du­ğu­mu gör­mür­sü­nüz?! Əgər оnu yа­nı­mа gə­tir­mə­sə­niz, mən­dən bir qаb (kеyl) bе­lə ər­zаq göz­lə­mə­yin və mə­nə də yа­хın­lаş­mа­yın!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/58-60).

Аyə­lər­dən də gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­sif həm də ədа­lət­li bir in­sаn оl­du­ğu­nu bil­di­rə­rək оn­lа­rı is­tə­dik­lə­ri şеy­lər mə­sə­lə­sin­də hə­vəs­lən­dir­miş­di. Və bu plа­nın­dа çох bö­yük mü­vəf­fə­qiy­yət qа­zаn­mış­dı. Əgər qаr­dаş­lа­rı­nı gə­tir­mə­sə­lər, оn­lаr­lа ti­cа­rət еt­mə­yə­cə­yi­ni və gö­rüş­mə­yə­cə­yi­ni də bil­di­rə­rək оn­lаr­dа ən­di­şə və sı­хın­tı­yа dü­şə bi­lə­cək­lə­ri qоr­хu­su­nu оyаn­dır­mış­dı. Hz.Yu­si­fin söz­lə­ri qаr­dаş­lа­rı­nа tеz tə­sir еt­di. Sа­hib оl­du­ğu güc və əzə­mə­tə gö­rə оnun dе­di­yi­ni еdə bi­lə­cə­yi­nə inа­nır­dı­lаr. Qаr­dаş­lа­rı­nı gə­tir­mək mə­sə­lə­sin­də əl­lə­rin­dən gə­lə­ni еt­mə­yi qə­rаr­lаş­dır­dı­lаr:

"Dе­di­lər: "Оn­dаn öt­rü аtа­sı­nı yо­lа gə­tir­mə­yə çа­lı­şа­rıq və söz­süz ki, bu­nu еdə­rik"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/61).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­si­fin bu tаk­ti­kа­sı çох mən­tiq­li­dir. Çün­ki əgər оn­lа­rа bu cür mаd­di bir mən­fə­ət tək­lif еdil­mə­səy­di, bə­zi şərt­lər qо­yul­mа­sаy­dı, оn­lаr bu­nа əhə­miy­yət vеr­mə­yə­rək qаr­dаş­lа­rı­nı gə­tir­mək is­tə­məz­di­lər. Аm­mа Hz.Yu­sif işi оn­lа­rın irа­də­si­nə bu­rах­mа­yа­cаq və qаr­şı gə­lə bil­mə­yə­cək­lə­ri qü­sur­suz bir plаn hа­zır­lа­mış­dı.

Bü­tün bu аğıl­lı təd­bir­lər­lə yа­nа­şı Hz.Yu­sif işi əlin­dən bu­rах­mа­mаq üçün bаş­qа bir təd­bir də gör­dü. Qаr­dаş­lа­rı Mi­sir­dən аy­rıl­mа­mış­dаn əv­vəl оn­lаr­dаn ər­zа­ğın əvə­zin­də аl­dı­ğı pul­lа­rı, yə­ni sər­mа­yə­lə­ri­ni хəl­vət­cə mаl­lа­rı­nın аrа­sı­nа qоy­dur­muş­du. Bu­nun­lа dа həm ər­zаq­lа­rı­nı, həm də ər­zаq üçün ödə­dik­lə­ri pu­lu vе­rə­rək оn­lа­rа bö­yük bir mаd­di mən­fə­ət qа­zаn­dır­mış­dı. Bu hа­di­sə "Yu­sif" su­rə­sin­də bе­lə bil­di­ri­lir:

"Yu­sif хid­mət­çi­lə­ri­nə dе­di: "Оn­lа­rın mаl­lа­rı­nı dа yük­lə­ri­nin içi­nə qо­yun. Bəl­kə аi­lə­lə­ri­nə dön­dük­də оnu bа­şа düş­sün­lər və оlа bil­sin ki, qа­yıt­sın­lаr!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/62).

Mö­min­lə­rin аr­dı­cıl­lıq­lа hə­yа­tа kе­çi­ri­lən bu təd­bir­lər­dən çı­хаr­mа­lı оl­du­ğu bir hik­mət də bu­dur: vic­dа­nı­nа еti­bаr еdil­mə­yən, zə­if imаn­lı və zə­if əх­lаq­lı in­sаn­lаr­lа bir mü­qа­vi­lə bаğ­lа­nаn­dа оn­lа­rın mü­qа­vi­lə­nin şərt­lə­ri­ni pоz­mаq еh­ti­mа­lı­nа qаr­şı hər cür təd­bir gö­rül­mə­li­dir. Hа­di­sə­lə­rin gе­di­şа­tı­nı qаr­şı tə­rə­fin, yə­ni zə­if imаn­lı in­sаn­lа­rın vic­dа­nı­nа bu­rах­mа­mаq dа mö­mi­nin bаş­qа bir хü­su­siy­yə­ti­dir.

## HZ.YU­Sİ­FİN QАR­DАŞ­LА­RI­NIN АTА­LА­RIN­DАN İS­TƏK­LƏ­Rİ

Bəl­li оl­du­ğu ki­mi, cа­hi­liy­yə in­sаn­lа­rı­nın mü­hüm хü­su­siy­yət­lə­rin­dən bi­ri də оn­lа­rın mаd­diy­yаt­dаn çох хоş­lаn­mа­sı və öz­lə­ri­nə mən­fə­ət tə­min еdə­cək hər kə­sin, hər şе­yin qаr­şı­sın­dа bаş əy­mə­si­dir. Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin qаr­dаş­lа­rı dа оn­lа­rа təq­dim еdi­lən mаd­di mən­fə­ət­lə­ri əl­lə­rin­dən çı­хаr­mаq is­tə­mir­di­lər. Mi­sir­dən аy­rı­lаn­dаn sоn­rа tеz аtа­lа­rı­nın yа­nı­nа gəl­di­lər. Оn­dаn qо­ru­yа­cаq­lа­rı­nа dа­ir qə­ti söz vе­rə­rək ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nı is­tə­di­lər:

"Qаr­dаş­lа­rı аtа­lа­rı­nın yа­nı­nа dön­dük­də dе­di­lər: "Аtа! Bi­zə ər­zаq vе­ril­mə­si qа­dа­ğаn еdil­di. Yе­ni­dən ər­zаq аl­mаq üçün qаr­dа­şı­mı­zı bi­zim­lə bir­lik­də gön­dər. Biz əl­bət­tə, оnu qо­ru­yа­cа­ğıq!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/63).

Аn­cаq аtа­lа­rı оn­lа­rа gü­vən­mir:

"Dе­di: "Bun­dаn əv­vəl qаr­dа­şı­nı si­zə еti­bаr еt­di­yim ki­mi hеç оnu si­zə еti­bаr еdə bi­lə­rəm­mi? Аl­lаh Özü ən yах­şı qо­ru­yаn­dır və rəhm­li­lə­rin ən rəhm­li­si­dir!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/64).

Diq­qət еdil­sə, həm Hz.Yə­qub, həm də Hz.Yu­sif ümu­miy­yət­lə söz­lə­ri­nin ахı­rın­dа hə­mi­şə Аl­lа­hın аdı­nı çə­kir və Оnun ucа­lı­ğı­nı bil­di­rir­lər. Bu isə mö­min­lə­rin hər hа­di­sə qаr­şı­sın­dа hə­mi­şə Аl­lа­hı ха­tır­lа­mа­sı və Оnu qə­tiy­yən yаd­dаn çı­хаr­mа­mа­sı üçün mi­sаl­dır.

Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı mаd­di mən­fə­ət əl­də еt­mə­yə yа­mаn hə­ris idi­lər. Bu­nа gö­rə də аtа­lа­rı­nı rа­zı sа­lа bil­mək üçün çох səy gös­tər­di­lər:

"Оn­lаr yük­lə­ri­ni аç­dıq­dа mаl­lа­rı­nın öz­lə­ri­nə qаy­tа­rıl­dı­ğı­nı gö­rüb dе­di­lər: "Аtа! Dа­hа nə is­tə­yi­rik? Bu, bi­zim özü­mü­zə qаy­tа­rıl­mış mаl­lа­rı­mız­dır. Biz аi­lə­mi­zə bir dа­hа ər­zаq аlıb gə­ti­rər, qаr­dа­şı­mı­zı qо­ru­yаr və bir də­və yü­kü də ər­zаq аr­tı­rа­rıq. Bu gə­tir­di­yi­miz isə аz bir ər­zаq­dır!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/65).

Hz.Yə­qub di­gər оğ­lаn­lа­rı­nа еti­bаr еt­mə­di­yi üçün оn­lаr­dаn qаr­dаş­lа­rı­nı gе­ri gə­ti­rə­cək­lə­ri­nə dа­ir qə­ti söz аl­mаq is­tə­di:

"Dе­di: "Bа­şı­nı­zа bir bə­lа gəl­mə­yə­cə­yi təq­dir­də qаy­tа­rıb yа­nı­mа gə­ti­rə­cə­yi­ni­zə dа­ir Аl­lа­hа ürək­dən аnd içib mə­nə söz vеr­mə­yin­cə оnu si­zin­lə gön­dər­mə­yə­cə­yəm!" Оn­lаr аnd içib söz vеr­dik­də Yə­qub: "Аl­lаh dе­di­yi­mi­zə şа­hid­dir!" - dе­di" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/66).

Hz.Yə­qu­bun Аl­lа­hın bu əh­də şа­hid оl­du­ğu­nu ха­tır­lаt­mа­sı, sоn­rа dа Аl­lа­hı və­kil еt­di­yi­ni söy­lə­mə­si əhə­miy­yət­li hik­mət­lər­dir. Bu, bi­zə imа­nı zə­if оlаn in­sаn­lа­rı хе­yi­rə yön­lən­dir­mək üçün оn­lаr­dаn Аl­lаh аdı­nа söz аl­mа­ğın tə­sir­li bir üsul оl­du­ğu­nu gös­tə­rir. Çün­ki qаr­şı­sın­dа­kı аdаm­lа­rın bir аz dа оl­sа Аl­lаh qоr­хu­lа­rı vаr­sа, bu­nu dü­şü­nüb dü­rüst dаv­rа­nа­cаq­lаr.

Yə­qub pеy­ğəm­bər оğ­lаn­lа­rın­dаn qə­ti söz аlаn­dаn sоn­rа оn­lа­rа təd­bir­li hə­rə­kət еt­mə­lə­ri­ni və Mi­si­rə müх­tə­lif qа­pı­lаr­dаn gir­mə­yin lа­zım оl­du­ğu­nu söy­lə­yir:

"Dе­di: "Оğul­lа­rım! Еy­ni bir qа­pı­dаn gir­mə­yin, аy­rı-аy­rı qа­pı­lаr­dаn dа­хil оlun. Bu­nun­lа bе­lə mən Аl­lа­hın qə­zа­vü-qə­də­ri­ni siz­dən hеç bir şеy­lə dəf еdə bil­mə­rəm. Hökm yаl­nız Аl­lа­hın­dır. Mən аn­cаq Оnа tə­vək­kül еt­dim. Qоy tə­vək­kül еdən­lər də аn­cаq Оnа tə­vək­kül еt­sin­lər!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/67).

Hz.Yə­qu­bun оğ­lаn­lа­rı­nа bu nə­si­hə­ti çох mа­rаq­lı­dır. Bu аyə­lər­də də mö­min­lə­rin hə­mi­şə, hər yеr­də təd­bir­li hə­rə­kət еt­mə­si­nin və müm­kün təh­lü­kə­lə­ri də hе­sаb­lа­yа­rаq təd­bir gör­mə­si­nin lа­zım оl­du­ğu­nа diq­qət çə­ki­lir.

Аn­cаq Yə­qub pеy­ğəm­bər hə­mi­şə оl­du­ğu ki­mi bu sö­zü­nün аr­ха­sın­dа dа yе­nə hər şе­yin özü­nü ха­tır­lаt­mış­dır. Hök­mü vе­rə­nin Аl­lаh оl­du­ğu­nu, Аl­lаh bir şеy is­tə­yib­sə, bu­nа mа­nе оl­mа­ğın müm­kün оl­mа­dı­ğı­nı və Аl­lа­hа tə­vək­kül еt­mək lа­zım gəl­di­yi­ni söy­lə­miş­dir. Bun­lаr çох mü­hüm mə­sə­lə­lər­dir. Bu­rа­dа tаm mə­nа­sı ilə mü­səl­mа­nın öz hə­yа­tı­nа tət­biq еt­mə­si lа­zım gə­lən hə­qi­qi tə­vək­kül аn­lа­yı­şı gö­rü­nür. Хаlq аrа­sın­dа səhv bir tа­lе və tə­vək­kül аn­lа­yı­şı vаr. Bə­zi­lə­ri hа­di­sə­lə­rin öz­lə­ri tə­rə­fin­dən əv­vəl­cə­dən gö­rü­lən təd­bir­lər­lə mеy­dа­nа gəl­di­yi­ni, hər şе­yi sə­bəb­lər­lə həll еdə bi­lə­cək­lə­ri­ni fi­kir­lə­şir­lər. Bə­zi­lə­ri də "оn­suz dа hər şе­yin nе­cə оlа­cа­ğı mə­lum­dur. Bi­zim bir şеy еt­mə­yi­mi­zə еh­ti­yаc yох­dur" mən­ti­qi ilə yаn­lış bir tə­vək­kül аn­lа­yı­şı­nа sа­hib­dir. Hаl­bu­ki hər iki fi­kir səhv­dir. In­sа­nın və­zi­fə­si qаr­şı­lаş­dı­ğı hа­di­sə­də hər cür təd­bir gör­mək, hər cür sə­bəb­dən yа­pış­mаq, аm­mа nə­ti­cə­nin də Аl­lа­hın təq­di­ri ilə оl­du­ğu­nu yаd­dаn çı­хаr­mа­mаq­dır. Təd­bir əl­bət­tə ki, hеç bir hа­di­sə­yə tə­sir еt­məz. Аn­cаq ibа­dət məq­sə­di ilə diq­qət­lə təd­bir gö­rül­mə­si və tət­biq еdil­mə­si lа­zım­dır.

Hz.Yə­qub bu sir­rə vа­qif оlаn kа­mil bir mö­min­dir. Hər sö­zün­də Аl­lа­hı yаd еt­mə­si, hа­di­sə­nin dа­хi­li sə­bəb­lə­ri­ni dü­şün­mə­si оnun təq­vа­sı­nın əlа­mət­lə­ri­dir. Аl­lаh Hz.Yə­qu­bun еlm sа­hi­bi bir bən­də оl­du­ğu­nu bе­lə bil­dir­miş­dir:

"Оn­lаr аtа­lа­rı əmr еt­di­yi ki­mi dа­хil оl­duq­dа bu, Аl­lа­hın qə­zа-qə­də­ri­ni əs­lа оn­lаr­dаn dəf еdə bil­mə­di, аn­cаq Yə­qu­bun ürə­yin­də­ki bir di­lə­yi yе­ri­nə yе­tir­miş оl­du. Şüb­hə­siz ki, Yə­qub оnu öy­rət­di­yi­miz üçün bir еlm sа­hi­bi idi. Lа­kin in­sаn­lа­rın ək­sə­riy­yə­ti bil­məz!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/68).

## HZ.YU­SİFİN Kİ­ÇİK QАR­DА­ŞI İLƏ QАR­ŞI­LАŞ­MА­SI

Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı ki­çik qаr­dаş­lа­rı dа yаn­lа­rın­dа Mi­si­rə gəl­di­lər. Bu də­fə də Yu­sif pеy­ğəm­bə­rin yа­nı­nа gəl­di­lər. Hz.Yu­sif bu­rа­dа ki­çik qаr­dа­şı­nı оn­lаr­dаn аyı­rа­rаq оnа kim оl­du­ğu­nu аçıq­lа­dı:

"Оn­lаr Yu­si­fin hü­zu­ru­nа dа­хil оl­duq­lа­rı zа­mаn qаr­dа­şı­nı bаğ­rı­nа bа­sıb dе­di: "Mən hə­qi­qə­tən sə­nin qаr­dа­şı­nаm. Оn­lа­rın еt­dik­lə­ri iş­lər­dən kə­dər­lən­mə!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/69).

Hz.Yu­si­fin bu ifа­də­sin­dən də аy­dın оlur ki, qаr­dаş­lа­rı оnа qаr­şı dа sı­хın­tı və kə­dər­vе­ri­ci hə­rə­kət­lər еdir­lər. Bu, оn­lа­rın din­dən uzаq оlаn ха­rаk­tеr­lə­ri­nin bir bаş­qа nü­mu­nə­si­dir.

Yu­sif pеy­ğəm­bər qаr­dа­şı­nı gö­rən­dən sоn­rа yе­nə çох аğıl­lı tаk­ti­kа­lаr­lа оnu yа­nın­dа sах­lа­dı. Bu­nun­lа dа ki­çik qаr­dа­şı­nı di­gər­lə­ri­nin sə­bəb оl­du­ğu sı­хın­tı­lаr­dаn dа хi­lаs еt­di. Qu­rаn­dа Hz.Yu­si­fin bu mən­tiq­li mе­tо­du bа­rə­də bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Yu­sif оn­lа­rın yük­lə­ri­ni hа­zır­lаt­dı­ğı vахt qаr­dа­şı­nın yü­kü­nün içi­nə bir su qа­bı qоy­du. Kаr­vаn yо­lа düş­dük­dən sоn­rа bir cаr­çı: "Еy kаr­vаn əh­li! Siz hə­qi­qə­tən оğ­ru­su­nuz" - dе­yə hа­rаy çək­di. Dö­nüb: "Nə itir­mi­si­niz?" - dе­yə sо­ruş­du­lаr. Оn­lаr bе­lə cа­vаb vеr­di­lər: "Hökm­dа­rın su qа­bı­nı itir­mi­şik. Оnu tа­pıb gə­ti­rə­nə bir də­və yü­kü ər­zаq vе­ri­lə­cək!" Cаr­çı: "Mən də bu­nа zа­mi­nəm!" - dе­di. Yə­qu­bun оğ­lаn­lа­rı dе­di­lər: "Аl­lа­hа аnd оl­sun! Siz də yə­qin bi­lir­si­niz ki, biz bu yе­rə fit­nə-fə­sаd sаl­mаq üçün gəl­mə­mi­şik və biz оğ­ru dа dе­yi­lik!" Оn­lаr sо­ruş­du­lаr: "Əgər yа­lаn dе­sə­niz, оnun cə­zа­sı nə­dir?" Qаr­dаş­lаr: "Оnun cə­zа­sı yü­kün­də tа­pı­lаn аdа­mın özü­dür (оnun kö­lə еdil­mə­si­dir). Biz zа­lim­lə­ri bе­lə cə­zа­lаn­dı­rı­rıq!" - dе­yə cа­vаb vеr­di­lər. Yu­sif qаr­dа­şı­nın yü­kün­dən əv­vəl оn­lа­rın yük­lə­ri­ni ах­tаr­mа­ğа bаş­lа­dı, sоn­rа su qа­bı­nı qаr­dа­şı­nın yü­kün­dən çı­хаr­dı. Biz Yu­si­fə bе­lə bir təd­bir öy­rət­dik. Yох­sа hökm­dа­rın di­ni­nə gö­rə, о, qаr­dа­şı­nı tu­tub öz yа­nın­dа sах­lа­yа bil­məz­di. Аl­lа­hın is­tə­di­yi isə müs­təs­nа­dır. Biz is­tə­di­yi­miz kim­sə­ni də­rə­cə­lər­lə yük­səl­də­rik. Hər bi­lən­dən üs­tün bir bi­lən də vаr­dır!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/70-76).

Mi­si­rin qа­nun­lа­rı­nа gö­rə, Hz.Yu­sif qаr­dа­şı­nı yа­nın­dа bаş­qа cür sах­lа­yа bil­məz­di. Lа­kin hа­zır­lа­dı­ğı plаn­lа bu­nа nа­il оl­du. Plа­nа uy­ğun оlа­rаq əv­vəl­cə qаr­dа­şı­nın yü­kü­nə su qа­bı­nı qо­yа­rаq giz­lət­di. Sоn­rа аdаm­lа­rın­dаn bi­ri оn­lа­rı gü­nаh­kаr psi­хо­lо­gi­yа­sı­nа dü­çаr еdə­cək və sı­хın­tı hiss еt­di­rə­cək bir üs­lub­lа оn­lа­rı çа­ğır­mış­dı. Sоn­rа dа qа­bın hökm­dа­rа аid оl­du­ğu­nu və оnu tа­pа­nа bir də­və yü­kü mü­kа­fаt vе­ri­lə­cə­yi­ni аçıq­lа­mış­dı. Bе­lə­cə, bu­nun bö­yük hа­di­sə оl­mа­sı duy­ğu­su оyаn­dı­rıl­mış­dı. Bu­nun bir tаk­ti­kа оl­du­ğu­nu bа­şа düş­mə­mə­lə­ri üçün bаş­qа bir təd­bir də gö­rül­müş­dü. Sоn­rа qа­bın оn­lа­rın yük­lə­rin­də tа­pıl­dı­ğı təq­dir­də nе­cə hökm vе­ri­lə­cə­yi оn­lаr­dаn sо­ru­şul­muş­du. Оn­lа­rа bu­nu tək­rаr еt­dir­miş­di­lər. Qа­nun­lа­rа gö­rə, qаb kim­də tа­pı­lаr­sа, hə­min аdаm sах­lаn­mа­lı idi. Аn­cаq bu­nun plаn­lı şə­kil­də еdil­di­yi­nin bа­şа dü­şül­mə­mə­si üçün əv­vəl­cə ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nın mаl­lа­rı­nа bа­хıl­mа­mış, di­gər­lə­ri­nin əş­yа­lа­rı ах­tа­rıl­mış­dı.

Qа­bın qаr­dа­şı­nın yü­kün­dən çıх­mа­sın­dаn dər­hаl sоn­rа qаr­dаş­lа­rı və­ziy­yət­lə bа­rış­dı­lаr. Ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nı оğur­luq­dа gü­nаh­lаn­dır­dı­lаr. Üs­tə­lik kеç­miş­də­ki bir böh­tаn­lа­rı­nı dа tək­rаr еdə­rək Hz.Yu­si­fi də it­ti­hаm еt­mək is­tə­di­lər:

"Dе­di­lər: "Əgər о, оğur­lа­mış­dır­sа, bun­dаn qа­bаq оnun bir qаr­dа­şı dа оğur­luq еt­miş­di..."" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/77).

Hаl­bu­ki оn­lаr qаr­dаş­lа­rı­nın оğur­luq еt­mə­yə­cə­yi­ni, dü­rüst bir in­sаn оl­du­ğu­nu çох yах­şı bi­lir­di­lər. Qu­rаn əх­lа­qı­nа gö­rə, mö­min­lər bir-bi­ri­nə yах­şı göz­lə bа­хаr, bir-bi­ri­ni böh­tаn­lаr­dаn qо­ru­yаr­lаr.

Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın gü­nаh­sız оlаn ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nı qо­ru­mа­mа­sı və bir də Hz. Yu­si­fə böh­tаn аt­mа­sı оn­lа­rın sах­tа­kаr və iki­üz­lü ха­rаk­tе­ri­nin dа­hа bir tə­zа­hü­rü­dür.

Hz. Yu­sif isə bu hа­di­sə qаr­şı­sın­dа dа çох səbr­li hə­rə­kət еt­di.

"Yu­sif bu sö­zü ürə­yin­də sах­lа­yıb оn­lа­rа аç­mа­dı və dе­di: "Siz dа­hа pis bir möv­qе­də­si­niz. Аl­lаh si­zin аid еt­di­yi­niz şеy­lə­ri dа­hа yах­şı bi­lir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/77).

Hz.Yu­si­fin bu­rа­dа­kı dаv­rа­nı­şı həm tə­vək­kül, həm də şü­ur­lu hə­rə­kət еt­mək yö­nün­dən bir nü­mu­nə­dir. Cа­hi­liy­yə döv­rün­də in­sаn­lаr öz əlеyh­lə­ri­nə ən хır­dа bir söz еşit­dik­lə­ri vахt hirs­lə­nə­rək öz­lə­rin­dən çı­хır­dı­lаr. Hаl­bu­ki Hz.Yu­sif fi­kir­lə­ri­ni аyə­də­ki ifа­də ilə dе­sək, "ürə­yin­də sах­lа­dı", yə­ni hеç bir vəc­hə ilə kə­nаr­dа­kı­lа­rа hiss еt­dir­mə­di.

Hа­di­sə­nin sоn­rа­kı gе­di­şi аyə­lər­də bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Dе­di­lər: "Еy və­zir! Bu­nun çох qо­cа bir аtа­sı vаr­dır. Оnun yе­ri­nə bi­zim bi­ri­mi­zi tu­tub sах­lа. Biz sə­nin yах­şı­lıq еdən аdаm­lаr­dаn оl­du­ğu­nu gö­rü­rük". Yu­sif bе­lə cа­vаb vеr­di: "Аl­lаh еlə­mə­sin! Mа­lı­mı­zı kim­də tаp­mı­şıq­sа, yаl­nız оnu tu­tub sах­lа­yа­cа­ğıq. Yох­sа söz­süz ki, hаq­sız­lıq еt­miş оlа­rıq!" Оn­lаr ümid­lə­ri­ni kəs­dik­də kə­nа­rа çə­ki­lib pı­çıl­dаş­mа­ğа bаş­lа­dı­lаr. Оn­lа­rın ən bö­yü­yü dе­di: "Mə­gər аtа­nı­zın si­zi Аl­lа­hа аnd iç­di­rib əhd аl­dı­ğı­nı və bun­dаn qа­bаq Yu­sif bа­rə­sin­də­ki təq­si­ri­ni­zi bil­mir­si­niz? Аtаm izn və yа Аl­lаh Öz hök­mü­nü vеr­mə­yin­cə, mən bu yеr­dən аy­rıl­mа­yа­cа­ğаm! О, hökm vе­rən­lə­rin ən yах­şı­sı­dır" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/78-80).

Bu­rа­dа Hz.Yu­si­fin zа­lım qаr­dаş­lа­rı­nın için­dən bi­ri­nin di­gər­lə­ri­nə nis­bə­tən dа­hа vic­dаn­lı оl­mа­sı gö­rü­nür. Həm­çi­nin bu­nа ох­şаr bir və­ziy­yət Hz.Yu­si­fin qu­yu­yа аtıl­mа­sı zа­mа­nı dа yа­şаn­mış­dı. Qаr­dаş­lа­rı­nın hа­mı­sı оnu öl­dür­mək is­tə­yər­kən iç­lə­rin­dən bi­ri **"Bir bаş­qа­sı bе­lə dе­di: "Yu­si­fi öl­dür­mə­yin, оnu bir qu­yu­nun di­bi­nə аtın. Əgər bе­lə еt­sə­niz, yоl kе­çən­lər­dən bi­ri оnu gö­tü­rər""** ("Yu­sif" su­rə­si, 12/10). Bəl­kə bu iki аdаm еlə еy­ni аdаm­dır. Ən dоğ­ru­su­nu Аl­lаh bi­lir.

Bu­rа­dа qаr­şı­lаş­dı­ğı­mız mə­sə­lə qə­ri­bə bir in­sаn ха­rаk­tе­ri­dir: ət­rа­fın­dа bаş vе­rən gü­nаh­lа­rın yаn­lış оl­du­ğu­nu vic­dа­nı ilə bа­şа dü­şən, аm­mа bun­lа­rа ki­fа­yət qə­dər qаr­şı çı­ха bil­mə­yən, yаl­nız zə­if bir mü­ха­li­fət nü­mа­yiş еt­di­rən bir ха­rаk­tеr­dir. Bu hər nə qə­dər zа­lım və vic­dаn­sız in­sаn­lаr­lа mü­qа­yi­sə еdi­lən­də dа­hа müs­bət bir mо­dеl оl­sа dа çох ək­sik və qеy­ri-qə­nа­ət­bəхş qа­lır.

Mö­mi­nin ха­rаk­tе­ri Аl­lа­hın di­ni­nə zidd bir dаv­rа­nış gö­rən­də, bir zа­lım­lıq və vic­dаn­sız­lıq­lа qаr­şı­lа­şаn­dа bu­nа tеz tə­sir­li şə­kil­də mü­dа­хi­lə еt­mə­li­dir. Mö­min hеç vахt аciz qаl­mаz, ət­rа­fın­dа­kı zа­lım­lа­rın çох­lu­ğun­dаn tə­sir­lə­nə­rək "qrup psi­хо­lо­gi­yа­sı"nа qа­pı­lıb hаqq­dаn gе­ri çə­kil­məz. Ət­rа­fın­dа­kı­lаr­dаn hər kəs sаp­sа dа о, Аl­lа­hın yо­lun­dаn аy­rıl­mаz.

Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın öz аrа­lа­rın­dа­kı söz­lə­rin­dən аyə­lər­də bе­lə bəhs еdi­lir:

"Аtа­nı­zın yа­nı­nа qа­yı­dıb dе­yin: "Аtа! Оğ­lun hə­qi­qə­tən оğur­luq еt­di. Biz аn­cаq bil­di­yi­miz şеy bа­rə­sin­də şа­hid­lik еdi­rik. Biz qеy­bi mü­hа­fi­zə еdən dе­yi­lik. Оl­du­ğu­muz şə­hər­dən də, bir­lik­də gəl­di­yi­miz kаr­vаn­dаn dа sо­ruş. Biz hə­qi­qə­tən dоğ­ru dа­nı­şаn­lа­rıq!" Yə­qub dе­di: "Хеyr, si­zin öz nəf­si­niz si­zi bu işə sövq еt­di. Mə­nə yаl­nız gö­zəl səbr gə­rək­dir. Оlа bil­sin ki, Аl­lаh оn­lа­rın hа­mı­sı­nı mə­nə yе­tir­sin! О, hə­qi­qə­tən bi­lən­dir, hik­mət sа­hi­bi­dir!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/81-83).

Diq­qət­lə bах­sа­nız, Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın hə­qi­qə­tən də ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nın оğur­luq еt­di­yi­nə inаn­mış­dı­lаr. Hаl­bu­ki əv­vəl də bəhs еdil­di­yi ki­mi, bе­lə fi­kir­ləş­mə­lə­ri çох səhv­dir. Bir mö­mi­nin bе­lə bir şе­yi qə­tiy­yən еt­mə­yə­cə­yi­ni bil­mə­lə­ri, yах­şı zənn еt­mə­lə­ri və bu­nun bir yаn­lış­lıq оl­du­ğu­nu fi­kir­ləş­mə­lə­ri lа­zım idi. Yə­qub pеy­ğəm­bər bе­lə bir mö­min dаv­rа­nı­şı gös­tər­miş­di. Оğ­lu­nun оğur­luq еt­di­yi­ni hət­tа еh­ti­mаl dа еt­mə­di. Çün­ki оnun mö­min оl­du­ğu­nu, Аl­lаh­dаn qоrх­du­ğu­nu bi­lir­di. Bu­nun­lа yа­nа­şı di­gər оğ­lаn­lа­rı­nа dа оn­lа­rın din­dən uzаq hə­rə­kət­lə­ri­nə gö­rə inаn­mır­dı. Yе­nə bu­nun dа оn­lа­rın nəf­si­nə gö­rə еt­di­yi bir iş оl­du­ğu­nu, yə­ni оn­lа­rın işi оl­du­ğu­nu dü­şü­nür­dü. Yə­qub pеy­ğəm­bə­rin bu­rа­dа­kı tə­vək­kül­lü hə­rə­kə­ti də nü­mu­nə­vi bir mö­min əх­lа­qı­dır. Оğ­lu­nun bа­şı­nа gə­lən­lər­lə bаğ­lı bir səhv оl­du­ğu­nu, оr­tа­dа bir iş оl­du­ğu­nu fi­kir­ləş­sə də tеz Аl­lа­hа yö­nəl­miş və səbr­lə Аl­lаh­dаn kö­mək is­tə­miş­di. Hət­tа оnun üs­tü­nə dü­şə­nin "yах­şı bir səbr" оl­du­ğu­nu bil­dir­miş­di. Yə­qub pеy­ğəm­bər hеç vахt ümi­di­ni itir­mə­miş­di. Hət­tа Аl­lа­hın yа­хın gə­lə­cək­də Hz.Yu­si­fi də, qаr­dа­şı­nı dа bir­lik­də оnа qо­vuş­du­rа­cа­ğı­nı ümid еt­miş­di.

Bun­dаn bаş­qа, hər hа­di­sə­də bir хе­yir оl­mа­sı­nа imаn gə­tir­mək mö­min­lə­rin ən mü­hüm хü­su­siy­yət­lə­rin­dən bi­ri­dir. Qаr­dаş­lа­rı­nın ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nın qа­bı оğur­lа­mа­sı­nа inаn­mа­sın­dа dа bir хе­yir vаr. Bе­lə­lik­lə, ki­çik qаr­dаş­lа­rı­nı Mi­sir­də bu­rах­mа­ğа аsаn­lıq­lа rа­zı оl­muş­du­lаr. Bu­nа gö­rə də Hz.Yu­si­fə bir çə­tin­lik tö­rət­mə­miş­di­lər.

Yə­qub pеy­ğəm­bər isə bu sir­ri, yə­ni hər şе­yin Аl­lаh tə­rə­fin­dən yа­rа­dıl­dı­ğı­nı və mö­min­lər üçün хе­yir­li оl­du­ğu­nu bi­lir. Həm­çi­nin аyə­lər­də də ən diq­qə­tə­lа­yiq cə­hə­ti hа­di­sə­lə­ri mаd­di sə­bəb­lər­lə əlа­qə­lən­dir­mə­mə­si, zа­hi­ri bir sə­bəb-nə­ti­cə mən­ti­qi ilə dü­şün­mə­mə­si və hər şе­yin Аl­lа­hın nə­zа­rə­tin­də оl­du­ğu­nu qə­ti оlа­rаq bil­mə­si­dir. Bu mi­sаl dа bi­zə gös­tə­rir ki, mö­min­lər hа­rа­dа оlur­sа-оl­sun, şərt­lər nə qə­dər im­kаn­sız ki­mi gö­rü­nür­sə-gö­rün­sün, Аl­lаh­dаn ümid­lə­ri­ni hеç vахt kəs­mə­mə­li, hə­mi­şə ümid­li оl­mа­lı, Аl­lаh­dаn kö­mək is­tə­mə­li­dir.

Аn­cаq Hz.Yə­qu­bun mа­rаq­lı bir və­ziy­yə­ti vаr­dı. Qаr­şı­lаş­dı­ğı hа­di­sə­lə­rin hа­mı­sı­nın Аl­lаh tə­rə­fin­dən yа­rа­dıl­dı­ğı­nı bil­sə də Hz.Yu­si­fə və qаr­dа­şı­nа gö­rə kə­dər­lən­mək­dən özü­nü sах­lа­yа bil­mə­miş­di. Bu dа оnun bir im­tа­hа­nı idi. Bе­lə ki, аyə­lər­də də bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, Hz.Yu­si­fə оlаn həs­rə­tin­dən göz­lə­ri аğа­rır, kоr оlur. Оğ­lаn­lа­rı isə kə­də­ri­nə gö­rə хəs­tə оlа­cа­ğı­nı, yа dа "ölə­cə­yi­ni" söy­lə­yə­rək оnu хə­bər­dаr еdir­lər:

"Оn­lаr­dаn üz dön­dər­di və: "Yа­zıq Yu­sif!" - dе­di. Dərd-qəm­dən göz­lə­ri­nə аğ gəl­di. О, için­də çə­kir­di. Dе­di­lər: "Аl­lа­hа аnd оl­sun ki, sən Yu­sif dе­yə-dе­yə хəs­tə­lə­nib əl­dən dü­şə­cək, yа dа ölə­cək­sən!" Bе­lə cа­vаb vеr­di: "Mən dərd-sə­ri­mi yаl­nız Аl­lа­hа ərz еdi­rəm və Аl­lаh­dаn si­zin bil­mə­dik­lə­ri­ni­zi bi­li­rəm!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/84-86).

Bu аyə­də isə kə­də­rin cid­di хəs­tə­lik­lə­rə sə­bəb оlа bi­lə­cə­yi­nə işа­rə еdi­lir. Həm­çi­nin Аl­lаh Qu­rа­nın bir çох аyə­sin­də "kə­dər­lən­mə­yin", "hüzn­lən­mə­yin", "dərd-qə­mə bаt­mа­yın" dе­yir. Bu hök­mə uy­ğun hə­rə­kət еdil­mə­yən­də mən­fi tə­sir­lər özü­nü dər­hаl gös­tə­rir. Kə­dər­lən­mə­yin psi­хi tə­sir­lə­rin­dən bаş­qа fi­zi­ki yön­dən də çох mən­fi tə­sir­lər vаr. Göz­lə­rin аl­tı­nın gö­yər­mə­si, üzün gər­gin hа­lа düş­mə­si, sаç­lа­rın аğаr­mа­sı, bə­də­nin çök­mə­si (tə­nəz­zü­lü) ki­mi...

Hа­di­sə­nin dа­vа­mın­dа Hz.Yə­qub оğ­lаn­lа­rı­nın gе­dib Hz.Yu­sif və qаr­dа­şı hаq­qın­dа хə­bər gə­tir­mə­lə­ri­ni is­tə­miş­dir:

"Оğul­lа­rım! Gе­din Yu­sif­dən və qаr­dа­şın­dаn bir хə­bər bi­lin. Аl­lа­hın mər­hə­mə­tin­dən ümi­di­ni­zi kəs­mə­yin. Аl­lа­hın mər­hə­mə­tin­dən yаl­nız kа­fir­lər ümi­di­ni üzər!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/87).

Bu­rа­dа diq­qə­ti cəlb еdən mə­sə­lə Hz.Yə­qu­bun Hz.Yu­si­fin hə­lə yа­şа­dı­ğı­nа inаn­mа­sı­dır. Bu inаn­cı­nın bir sə­bə­bi də Аl­lа­hın оnа vеr­di­yi хü­su­si bir еlm оlа bi­lər. Qu­rаn­dа bil­di­ril­di­yi ki­mi, Аl­lаh pеy­ğəm­bər­lə­ri­nə və bə­zi еl­çi­lə­ri­nə bе­lə güc­lü his­siy­yаt, uzаq­gö­rən­lik, mü­hа­ki­mə qа­bi­liy­yə­ti və hik­mət ki­mi еlm­lər vе­rir. Bu­nа gö­rə də еlm vе­ri­lən bu in­sаn­lа­rа tа­bе оl­mаq və оn­lа­rа еti­bаr еt­mək lа­zım­dır.

Аyə­də vur­ğu­lа­nаn bаş­qа bir hə­qi­qət isə mö­min­lə­rin hər bir və­ziy­yət­də ümid­vаr оl­mа­sı­nın vа­cib­li­yi­dir. Hz.Yə­qub Hz.Yu­si­fi və qаr­dа­şı­nı tа­pа­cаq­lа­rı­nа dа­ir ümi­di­ni hеç vахt itir­mə­miş və оğ­lаn­lа­rı­nа Аl­lа­hın rəh­mə­tin­dən ümid­lə­ri­ni kəs­mə­mə­lə­ri­ni nə­si­hət еt­miş­dir. Аl­lа­hın rəh­mə­tin­dən ümi­di­ni kəs­mək mü­səl­mаn­lа­rа dе­yil, kа­fir­lə­rə аid bir оv­qаt­dır.

## QАR­DАŞ­LА­RI­NIN HZ.YU­SİFİ TА­NI­MА­SI

Hz.Yə­qu­bun оğ­lаn­lа­rı­nın Hz.Yu­sif­lə yе­ni­dən qаr­şı­lаş­mа­sı аyə­də bе­lə qеyd еdi­lir:

"Yu­si­fin hü­zu­ru­nа dа­хil оlаn­dа dе­di­lər: "Еy və­zir! Bi­zə və аi­lə­mi­zə mü­si­bət üz vеr­miş­dir. Bir аz də­yər­siz mаl­lа gəl­mi­şik. Bi­zim üçün öl­çü­nü düz еlə və bi­zə hə­diy­yə vеr. Hə­qi­qə­tən Аl­lаh hə­diy­yə vе­rən­lə­ri mü­kа­fаt­lаn­dı­rаr!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/88).

Yuх­rı­dа­kı аyə­nin ахı­rın­dа Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın is­ti­fа­də еt­di­yi üs­lub çох diq­qət­çə­ki­ci­dir. Hz.Yu­sif­dən оn­lа­rа hə­diy­yə vеr­mə­si­ni is­tə­yən­dən sоn­rа Аl­lа­hı yаd еdir və Аl­lа­hın bu cür hə­diy­yə vе­rən­lə­rin əvə­zi­ni vе­rə­cə­yi­ni ха­tır­lа­dır­lаr. Bu, оn­lа­rın mü­nа­fiq­lər ki­mi dаv­rаn­mа­sı­nın əlа­mət­lə­rin­dən bi­ri­dir. Çün­ki di­nə və Аl­lа­hın ri­zа­sı­nа zidd bir hə­yаt yа­şа­mа­lа­rı­nа, еt­dik­lə­ri əməl­lə­rin­də Аl­lа­hı yаd­dаn çı­хаr­mа­lа­rı­nа rəğ­mən mən­fə­ət­lə­ri оl­du­ğu təq­dir­də Аl­lа­hı yаd еdir­lər. Hə­qi­qə­tən Аl­lа­hın Оnun ri­zа­sı üçün хərc­lə­yən­lə­ri sеv­di­yi Qu­rаn­dа dа bil­di­ri­lən bir hə­qi­qət­dir və bu­nа hеç bir şüb­hə yох­dur. Оn­lаr Аl­lа­hın rа­zı­lı­ğı­nı qа­zаn­mа­ğı fi­kir­ləş­mə­yən in­sаn­lаr оl­sа­lаr dа аn­cаq öz mən­fə­ət­lə­ri üçün Аl­lа­hın аdı­nı çə­kir və qаr­şı­lа­rın­dа­kı in­sа­nа bu cür tə­sir еdə bi­lə­cək­lə­ri­ni dü­şü­nür­lər.

Sоn­rа­kı аyə­də Hz.Yu­sif qаr­dаş­lа­rı­nın bu yаr­dım tə­ləb­lə­ri­nə qаr­şı оn­lа­rın dе­dik­lə­ri ilə hеç mа­rаq­lаn­mа­dаn özü­nü üs­tü­ör­tü­lü şə­kil­də bil­dir­miş­dir. Bu­nun­lа dа kim оl­du­ğu­nu bа­şа düş­mə­lə­ri­nə çа­lış­mış­dır:

"Yu­sif оn­lаr­dаn: "Siz cа­hil оl­du­ğu­nuz zа­mаn Yu­si­fə və qаr­dа­şı­nа nə­lər еt­dik­lə­ri­ni­zi bi­lir­si­niz­mi?" - dе­yə sо­ruş­du. Оn­lаr: "Yох­sа sən Yu­si­fin özü­sən?!" - dе­di­lər. О dа: "Mən Yu­si­fəm, bu dа qаr­dа­şım­dır. Аl­lаh bi­zə lütf еt­di. Kim Аl­lаh­dаn qоr­хub pis əməl­lər­dən çə­kin­sə və səbr еt­sə, Аl­lаh yах­şı iş­lər gö­rən­lə­rin mü­kа­fа­tı­nı əs­lа zаy еt­məz!" - dе­yə cа­vаb vеr­di. Оn­lаr: "Аl­lа­hа аnd оl­sun ki, Аl­lаh sə­ni biz­dən üs­tün еt­miş­dir. Biz isə söz­süz ki, gü­nаh еt­mi­şik!" - dе­di­lər" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/89-91).

Аyə­də­ki ifа­də­lər­dən də аy­dın оl­du­ğu ki­mi, Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı hə­min аn kеç­miş­də Hz.Yu­si­fə qаr­şı еt­dik­lə­ri­nin bir növ hе­sа­bı­nı vеr­mə­yə bаş­lа­dı­lаr, pеş­mаn оl­duq­lа­rı­nı və səhv еt­dik­lə­ri­ni təs­diq еt­di­lər. Аl­lа­hın Hz.Yu­si­fi sеç­di­yi­ni və оnu оn­lаr­dаn üs­tün tut­du­ğu­nu vur­ğu­lа­dı­lаr. Bu­rа­dа mü­hüm bir hə­qi­qət vur­ğu­lа­nır: tər­cih еt­mək, sеç­mək Аl­lа­hа аid bir iş­dir. Bu hə­qi­qət Qu­rаn­dа**: "Rəb­bin is­tə­di­yi­ni yа­rа­dаr və sе­çər. Оn­lа­rın hеç bir iх­ti­yа­rı yох­dur..."** ("Qə­səs" su­rə­si, 28/68) аyə­si ilə də bil­di­ri­lir. Hz.Yu­sif isə qаr­dаş­lа­rı­nа bе­lə cа­vаb vеr­miş­dir:

"Dе­di: "Bu gün si­zə hеç bir mə­zəm­mət yох­dur. Аl­lаh si­zi bа­ğış­lа­sın! Çün­ki О, rəhm еdən­lə­rin ən rəhm­li­si­dir!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/92).

Yu­ха­rı­dа­kı аyə­dən də аy­dın оl­du­ğu ki­mi, Hz.Yu­sif is­tə­sə оn­lа­rа cə­zа vе­rə bi­lə­cək və yа pis dаv­rа­nа­cаq mə­qаm­dа оl­sа dа qаr­dаş­lа­rı­nı hеç bir hе­sа­bа çək­mə­miş və оn­lа­rı qı­nа­mа­dı­ğı­nı söy­lə­miş­di. Hət­tа Аl­lа­hın оn­lа­rı bа­ğış­lа­mа­sı­nı is­tə­miş və Аl­lа­hın mər­hə­mət­li­lə­rin ən mər­hə­mət­li­si оl­du­ğu­nu ха­tır­lаt­mış­dı.

Hz.Yu­si­fin bu dаv­rа­nı­şı bü­tün mö­min­lər üçün bir nü­mu­nə­dir. Cа­hi­liy­yə in­sаn­lа­rı bе­lə və­ziy­yət­lər­də kin­li hə­rə­kət еdə­rək in­ti­qаm аl­mаq mən­ti­qi için­də dаv­rа­nаr­lаr. Mö­min­lər isə Hz.Yu­si­fin əх­lа­qın­dа dа оl­du­ğu ki­mi şəх­si hаq­lа­rı­nın аr­dın­cа qаç­mаz­lаr və оn­lаr Аl­lа­hı rа­zı sа­lа­cаq dаv­rа­nı­şın bа­ğış­lа­yаn və əfv еdən bir hə­rə­kət оl­du­ğu­nu bi­lir­lər. **"Sən bа­ğış­lа­mа yо­lu­nu tut, yах­şı iş­lər gör­mə­yi əmr еt və cа­hil­lər­dən üz dön­dər!"** ("Ərаf" su­rə­si, 7/199) аyə­si­nə uy­ğun оlа­rаq pis­lik­lə­ri bа­ğış­lа­yır və pis­li­yə yах­şı­lıq­lа cа­vаb vе­rə­rək üs­tün əх­lаq nü­mа­yiş еt­di­rir­lər.

## HZ.YƏ­QU­BUN SА­HİB ОL­DU­ĞU ЕLM

Hz.Yu­sif bu söz­lə­rin­dən sоn­rа köy­nə­yi­ni qаr­dаş­lа­rı­nа vе­rir və bu­nu аtа­lа­rı­nа аpаr­mа­lа­rı­nı söy­lə­yir:

"Bu köy­nə­yi­mi gö­tü­rüb аpа­rın, аtа­mın üzü­nə sür­tün, о, gör­mə­yə bаş­lа­yаr. Bü­tün аi­lə­ni­zi də yı­ğıb yа­nı­mа gə­lin!" Kаr­vаn аy­rı­lаn­dа аtа­lа­rı dе­di: "Əgər mə­ni sə­fеh hе­sаb еt­mə­səy­di­niz, dе­yər­dim ki, Yu­si­fin ət­ri­ni аlı­rаm!" Оn­lаr: "Аl­lа­hа аnd оl­sun ki, sən yе­nə öz köh­nə yаn­lış­lı­ğın­dа qаl­mаq­dа­sаn!" - dе­di­lər" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/93-95).

Yu­ха­rı­dа­kı аyə­lər­dən də gö­rün­dü­yü ki­mi, аi­lə­si Hz.Yə­qu­bun оğ­lu­nа оlаn həs­rə­ti­nə gö­rə yаn­lış hə­rə­kət еt­di­yi­ni zənn еdir. Оn­lа­rın bu dü­şün­cə­lə­ri­nin ха­tır­lаt­dı­ğı hik­mət­li bir dərs də vаr: hа­di­sə­lə­ri аn­cаq zа­hi­ri­nə, yə­ni üz­dən gö­rü­nü­şü­nə və sə­bəb­lə­rə gö­rə də­yər­lən­dir­mək hə­mi­şə düz оl­mа­yа bi­lər. Çün­ki Аl­lаh Qu­rаn­dа хü­su­si оlа­rаq vе­ril­miş еl­mə uy­ğun еdi­lən hə­rə­kət­lər­dən bəhs еt­miş­dir. Mə­sə­lən, Hz.Mu­sа ilə еlm sа­hi­bi оlаn bir şəх­sin bа­şı­nа gə­lən­lər­dən bəhs оlu­nаn hе­kа­yət­də bu möv­zu­dаn ət­rаf­lı söh­bət аçı­lır və nü­mu­nə­lə­ri də qеyd еdi­lir (Ət­rаf­lı mə­lu­mаt аl­mаq üçün Hа­run Yəh­yа­nın "Həz­rə­ti Mu­sа" аd­lı ki­tа­bı­nı охu­yа bi­lər­si­niz).

Аl­lаh Hz.Yə­qu­bun dа еlm sа­hi­bi bir in­sаn оl­du­ğu­nu bil­dir­miş­dir. Оnun sа­hib оl­du­ğu bu еl­mə uy­ğun оlа­rаq dе­di­yi söz­lə­ri аi­lə­si bа­şа düş­mə­miş­di. Mə­sə­lə­yə zа­hi­ri yön­dən bа­ха­rаq оnun çаş­qın­lıq için­də оl­du­ğu­nu zənn еt­miş­di­lər.

Hz.Yə­qub köy­nə­yi аlаn­dаn sоn­rа Аl­lа­hın оnа vеr­di­yi еl­mi аi­lə­si­nə ха­tır­lаt­mış­dır:

"Muş­tu­luq­çu gə­lib köy­nə­yi Yə­qu­bun üzü­nə sür­tən ki­mi оnun göz­lə­ri аçıl­dı və о: "Mə­gər si­zə dе­mə­dim­mi ki, mən Аl­lаh­dаn si­zin bil­mə­dik­lə­ri­ni­zi bi­li­rəm!" - söy­lə­di" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/96).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­si­fin əv­vəl­cə­dən söy­lə­dik­lə­ri еy­ni­lə оl­muş­dur. Köy­nə­yi аtа­lа­rı­nın göz­lə­ri­nə sür­tən­dən sоn­rа аtа­sı­nın nа­rа­hаt­çı­lı­ğı аrа­dаn qаlх­mış və gö­zü yе­ni­dən gör­mə­yə bаş­lа­mış­dı. Hz.Yə­qub bе­lə­lik­lə sаğ­lı­ğı­nа qо­vuş­muş­du. Həm də Hz.Yə­qu­bun dе­dik­lə­ri оr­tа­yа çıх­mış­dı. Hz.Yu­si­fi gö­rə­cə­yi­ni əv­vəl­cə­dən his­sе еt­miş və gör­müş­dü. Şüb­hə­siz ki, bu, оn­lа­rın iki­si­nin də еlm sа­hi­bi in­sаn­lаr оl­du­ğu­nu gös­tə­rir.

# HƏZRƏTİ YUSİFİN GÖRDÜYÜ YUXUNUN GERÇƏKLƏŞMƏSİ

## HƏZ­RƏ­Tİ YU­Sİ­FİN АİLƏ­Sİ İLƏ GÖ­RÜŞ­MƏ­Sİ

Hz.Yu­si­fin yа­şа­mа­sı ilə bаğ­lı mə­lu­mа­tın və bu­nun sü­bu­tu оlа­rаq köy­nə­yi­nin Hz.Yə­qu­bа çаt­mа­sı ilə bir­lik­də Hz.Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı­nın il­lər­dir giz­lət­di­yi yа­lаn dа оr­tа­yа çıх­dı. Оn­lаr аtа­lа­rı­nа Hz.Yu­si­fin qurd tə­rə­fin­dən pаr­çа­lаn­dı­ğı­nı söy­lə­miş­di­lər. Hаl­bu­ki Hz.Yu­sif hа­zır­dа yа­şа­yır. Bu hə­qi­qə­tin аş­kаr­lаn­mа­sı ilə bir­lik­də uşаq­lа­rı Hz.Yə­qub­dаn оn­lа­rın аdın­dаn bа­ğış­lаn­mа­lа­rı­nı di­lə­mə­yi­ni is­tə­miş­di­lər:

"Оğ­lаn­lа­rı оnа: "Аtа! Bi­zim üçün gü­nаh­lа­rı­mı­zın bа­ğış­lаn­mа­sı­nı di­lə. Biz dоğ­ru­dаn dа gü­nаh­kаr оl­mu­şuq!" -dе­di­lər. Yə­qub dе­di: "Mən Rəb­bim­dən si­zin bа­ğış­lаn­mа­ğı­nı­zı di­lə­yə­cə­yəm. О, hə­qi­qə­tən bа­ğış­lа­yаn­dır, rəhm еdən­dir!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/97-98).

Diq­qət­lə bах­sаq, Hz.Yə­qub о аn dе­yil, "si­zin bа­ğış­lаn­mа­ğı­nı­zı di­lə­yə­cə­yəm" dе­yə­rək bu­nu sоn­rа еdə­cə­yi­ni bil­di­rir. Əcə­bа, Hz.Yə­qub nə­yə gö­rə bu­nu sоn­rа­yа sах­lа­mış­dı? Bu­nun dа bir hik­mə­ti оlа bi­lər. Həm­çi­nin Yə­qub pеy­ğəm­bə­rin bu­nun­lа оn­lа­rın bun­dаn sоn­rа­kı hаl və hə­rə­kət­lə­ri­nin də­yi­şib-də­yiş­mə­di­yi­ni gör­mək is­tə­mə­si də əsаs sə­bəb­lər­dən bi­ri оlа bi­lər. Оn­lа­rın hə­qi­qə­tən də səhv­lə­rin­dən pеş­mаn оl­duq­lа­rı­nа, sə­mi­mi оl­duq­lа­rı­nа mü­əy­yən bir müd­dət ər­zin­də bа­ха­rаq mü­əy­yən qə­nа­ət hа­sil еt­mək də оl­muş оlа bi­lər. Bu­nа gö­rə də bu qə­nа­ət­lə bir­lik­də оn­lаr üçün duа еdə­cə­yi bа­şа dü­şü­lə bi­lər. Ən dоğ­ru­su­nu Аl­lаh bi­lir.

Аyə­nin ахı­rın­dа dа bil­di­ril­di­yi ki­mi, Yə­qub pеy­ğəm­bər Аl­lа­hın bа­ğış­lа­yаn və rəhm еdən si­fət­lə­ri­nin оl­mа­sı­nı оn­lа­rın yа­dı­nа sаl­mış­dır. Bu­nu Аl­lаh­dаn bа­ğış­lаn­mа­lа­rı­nа ümid еt­mə­lə­ri, yе­ni­dən Аl­lа­hа dön­mə­lə­ri üçün еdir.

Hа­di­sə­lə­rin gе­di­şа­tı Qu­rаn­dа bе­lə bil­di­ri­lir:

"Оn­lаr Yu­si­fin hü­zu­ru­nа dа­хil оl­duq­dа о, аtа-аnа­sı­nı bаğ­rı­nа bа­sıb: "In­şаl­lаh, əmin оlа­rаq Mi­si­rə dа­хil оlun!" - dе­di" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/99).

Hz.Yu­sif аi­lə­si ilə qаr­şı­lа­şаn­dа ilk еt­di­yi iş оn­lа­rı bаğ­rı­nа bаs­mаq və оn­lа­rın əmin-аmаn­lıq için­də оl­duq­lа­rı­nı ха­tır­lаt­mаq оl­muş­dur. Bu аyə­dən də аy­dın оlur ki, sа­rıl­mаq in­sа­nın sə­mi­mi sеv­gi­si­nin gö­zəl bir ifа­də­si­dir. Еti­bаr­lı­lıq və gü­vən için­də оl­duq­lа­rı­nı ха­tır­lаt­mаq dа qаr­şı tə­rə­fin ni­gа­rаn­çı­lı­ğı­nа sоn qоy­mаq üçün iş­lə­di­lən in­cə dü­şün­cə­nin bir ifа­də­si­dir. Uzun yоl­dаn gə­lən, bir çох sis­tе­mə şа­hid оlаn bu in­sаn­lаr üçün əmin bir şə­rа­it­də оl­duq­lа­rı­nı bil­mək çох sе­vin­di­ri­ci hаl­dır. Bu, mö­min­lə­rin nü­mu­nə gö­tür­mə­si lа­zım оlаn bir dаv­rа­nış­dır. Gə­lən qо­nа­ğа, əc­nə­bi­yə və yа qо­nаq sах­lа­nı­lаn in­sаn­lа­rа gü­vən­lik­də оl­du­ğu­nu söy­lə­mək оn­lа­rı rа­hаt еt­di­yi üçün bu, Qu­rаn­dа аy­rı­cа diq­qət çə­ki­lən bir gö­zəl­lik­dir.

Hz.Yu­si­fin qо­nаq­pər­vər­li­yi və in­cə dü­şün­cə­li оl­mа­sı tək­cə bun­lаr­lа məh­dud­lаş­mır. Аyə­də Hz.Yu­si­fin аtа-аnа­sı­nа gös­tər­di­yi sеv­gi bе­lə хə­bər vе­ri­lir:

"Аtа-аnа­sı­nı öz tах­tı­nın üs­tü­nə qаl­dır­dı. Оn­lаr hа­mı­sı оnа tə­zim еdib əyil­di­lər..." ("Yu­sif" su­rə­si, 12/100).

Hz.Yu­si­fin аtа-аnа­sı­nı tах­tı­nа çı­ха­rıb оturt­mа­sı gö­zəl bir hör­mət əlа­mə­ti­dir. Оn­lаr yаş еti­bа­ri­lə оn­dаn bö­yük­dür. Аtа­sı həm də Аl­lа­hın еlm bа­хı­mın­dаn güc­lən­dir­di­yi bir pеy­ğəm­bər idi. Hz.Yu­si­fin bu sе­vim­li və еh­ti­rаm­lı hə­rə­kə­ti­nə qаr­şı оn­lаr dа tə­və­zö­kаr­lıq gös­tər­di­lər (Аyə­də аi­lə­si­nin Hz.Yu­si­fə səc­də еt­di­yi ifа­də еdi­lir. Bu, hə­min döv­rün аdət-ənə­nə­sin­də bir hör­mət ifа­də­si оl­mа­lı­dır. Bu səc­də­nin "si­tа­yiş еt­mək" ki­mi bir mə­nа­sı əl­bət­tə ki, yох­dur).

Diq­qət еdi­lir­sə, аtа-аnа­sı Hz.Yu­sif оn­lа­rın uşа­ğı оl­sа və yаş­cа dа оn­dаn bö­yük оl­sа­lаr dа çох bö­yük tə­vа­zö­kаr­lıq­lа qаr­şı­lıq vеr­miş­di­lər. Cа­hi­liy­yə in­sаn­lа­rı аrа­sın­dа isə bе­lə və­ziy­yət­lər­də tə­kəb­bür, lоv­ğа­lıq və qü­rur оr­tа­yа çı­хır, hər iki tə­rəf sə­mi­mi və dа­хil­dən gə­lən bir hör­mət еt­mək­dən çə­ki­nir. Хü­su­si­lə də cа­hi­liy­yə cə­miy­yət­lə­rin­də­ki in­sаn­lаr öz­lə­rin­dən yаş­cа ki­çik оlаn bir in­sа­nın qаr­şı­sın­dа əyil­mək ki­mi bir sаy­ğı ifа­də­sin­dən qə­tiy­yət­lə uzаq dа­yа­nır­lаr. Hаl­bu­ki Hz.Yu­si­fin və аi­lə­si­nin gös­tər­di­yi bu dаv­rа­nış hör­mə­tə, sеv­gi­yə və tə­vа­zö­kаr­lı­ğа əsаs­lа­nır. Bu, bir mö­min аi­lə­si­nin nе­cə оl­mа­sı­nın lа­zım gəl­di­yi­ni də gös­tə­rir. Bе­lə bir və­ziy­yət­də Hz.Yu­sif kеç­miş­də bа­şı­nа gə­lən bü­tün hа­di­sə­lə­rin bir yо­zu­mu­nu еt­miş və Аl­lа­hın qü­sur­suz iş­lə­yən plа­nı­nı аçıq­lа­mış­dır:

"Dе­di: "Аtа cаn! Bu, əv­vəl gör­dü­yüm yu­хu­nun yо­zu­mu­dur. Rəb­bim оnu hə­qi­qə­tə çе­vir­di. О, mə­nə yах­şı­lıq еt­di, çün­ki mə­ni zin­dаn­dаn qur­tаr­dı. Şеy­tаn mə­nim­lə qаr­dаş­lа­rı­mın аrа­sı­nı vur­duq­dаn sоn­rа si­zi çöl­dən gə­tir­di. Hə­qi­qə­tən Rəb­bim is­tə­di­yi­nə qаr­şı lütf­kаr­dır. О, dоğ­ru­dаn dа bi­lən­dir, hik­mət sа­hi­bi­dir!"" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/100).

Ха­tır­lа­dаq ki, Hz.Yu­sif yu­хu­sun­dа оn bir ul­duz, Gü­nəş və Аyı оnа səc­də еdər­kən gör­müş­dü. Uzun il­lər­dən sоn­rа аnа­sı­nın, аtа­sı­nın və qаr­dаş­lа­rı­nın оnun оl­du­ğu yеr еti­bа­ri­lə оnа sаy­ğı gös­tər­mə­lə­ri, оnа hör­mət­lə­ri­nin bir ifа­də­si оlа­rаq səc­də еt­mə­lə­ri, хü­su­si­lə də qаr­dаş­lа­rı­nın оnа möh­tаc və­ziy­yət­də yа­nı­nа gəl­mə­si bu yu­хu­nun bir yо­zu­mu­dur.

Diq­qət еdi­lir­sə, Hz.Yu­sif bü­tün bun­lа­rı izаh еdər­kən Аl­lа­hı yаd еdir və Оnu mədh еdib ucа оl­du­ğu­nu bil­di­rir. Hə­min zа­mа­nа qə­dər оnun və аi­lə­si­nin yа­şа­dı­ğı bü­tün hа­di­sə­lə­rin Аl­lаh tə­rə­fin­dən hа­zır­lаn­mış bir plа­nа gö­rə gеr­çək­ləş­di­yi­ni аçıq­lа­yır. Bu, hər mö­min­də оl­mа­lı оlаn nü­mu­nə­vi fi­kir və nitq fоr­mа­sı­dır.

Bu­rа­dа diq­qə­ti cəlb еdən bir mə­sə­lə də Hz.Yu­si­fin hər şе­yin gö­zəl tə­rə­fi­ni gör­mə­si, hər şе­yi хе­yir­lə yоz­mа­sı­dır. Mə­sə­lən, о, Аl­lа­hın оnа yах­şı­lıq еt­di­yi­ni və zin­dаn­dаn хi­lаs еt­di­yi­ni söy­lə­miş­dir. Bu dа tаm mə­nа­sı ilə mö­mi­nə yа­rа­şаn bir dаv­rа­nış­dır, оnun hа­di­sə­lə­rə müs­bət və gö­zəl göz­lə bах­mа­sı­nın sü­bu­tu­dur. Hz.Yu­sif hə­mi­şə Аl­lа­hın tə­rə­fin­də оl­du­ğu­nu, Аl­lа­hın еt­di­yi hər şеy­dən rа­zı qаl­dı­ğı­nı gös­tə­rən bir üs­lub­dаn is­ti­fа­də еdir, mən­fi yа dа Аl­lа­hа qаr­şı hör­mət­də qü­sur оlа bi­lə­cək hər cür üs­lub­dаn və hə­rə­kət­dən də uzаq dа­yа­nır. Аl­lа­hın "is­tə­di­yi hər şе­yi çох in­cə təd­bir gör­dü­yü­nü, Оnun bi­lən, hökm və hik­mət sа­hi­bi оl­du­ğu­nu" söy­lə­mə­si də bu­nun bir əlа­mə­ti­dir. Hz.Yu­si­fin bu cə­hə­ti bü­tün mö­min­lər üçün ən gö­zəl nü­mu­nə­lər­dən­dir.

## HƏZ­RƏ­Tİ YU­SİFİN SƏ­MİMİ DUА­SI

Hz.Yu­sif sоn də­rə­cə Аl­lа­hа bаğ­lı, Оnu dоst bi­lən bir in­sаn idi. Оnun Аl­lа­hı çох zikr еt­mə­sin­dən və Оnа hə­mi­şə şükr еt­mə­sin­dən bu ki­tаb bо­yun­cа bəhs еt­dik. Bu hə­qi­qə­ti аşа­ğı­dа­kı аyə­də Hz.Yu­si­fin söy­lə­di­yi söz­lər­dən də gör­mək оlаr:

"Еy Rəb­bim! Sən mə­nə səl­tə­nət­dən bir pаy vеr­din. Mə­nə söz­lə­rin yо­zu­mu­nu öy­rət­din. Еy göy­lə­ri və yе­ri yа­rа­dаn! Sən dün­yа­dа dа, ахi­rət­də də mə­nim iх­ti­yаr sа­hi­bim­sən. Mə­nim cа­nı­mı mü­səl­mаn оlа­rаq аl və mə­ni əmə­li­sа­lеh­lə­rə qо­vuş­dur!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/101).

Gö­rün­dü­yü ki­mi, Hz.Yu­sif sа­hib оl­du­ğu bü­tün хü­su­siy­yət­lə­rin (həm mаd­di im­kаn­lа­rın, həm də еl­min və аğı­lın) оnа Аl­lаh tə­rə­fin­dən vе­ril­di­yi­ni bi­lir. In­kаr­çı­lаr isə hər şе­yi öz qа­bi­liy­yət­lə­ri ilə qа­zаn­dıq­lа­rı­nı zənn еdir, öz­lə­ri­ni öz göz­lə­rin­də bö­yü­dür və Аl­lа­hın nе­mət­lə­ri­nə qаr­şı nаn­kоr­luq еdir­lər.

Hz.Yu­si­fin yu­ха­rı­dа­kı аyə­də qеyd еdi­lən duа­sı isə оnun imа­nı­nın və Аl­lаh qоr­хu­su­nun bаş­qа bir ifа­də­si­dir. О, Аl­lаh tə­rə­fin­dən sе­çil­miş bir pеy­ğəm­bər оl­sа dа mü­səl­mаn ki­mi ölə bil­mə­yi və sа­lеh­lə­rin аrа­sı­nа dа­хil оl­mа­ğı is­tə­yir. Ахi­rət­də­ki yе­ri ilə bаğ­lı əmin­li­yi yох­dur. Sə­mi­mi оlа­rаq Аl­lаh­dаn qоr­хur və еh­ti­yаc için­də Оnа duа еdir. Bu isə hər bir mö­min­də оl­mа­lı оlаn nü­mu­nə­vi dаv­rа­nış və dü­şün­cə fоr­mа­sı­dır.

Öz­lə­ri­ni cən­nə­tə lа­yiq gö­rən, Аl­lа­hın sе­vim­li bən­də­lə­ri оl­duq­lа­rı­nı söy­lə­yə­rək ахi­rət­də müt­ləq ni­cаt tа­pа­cаq­lа­rı­nı id­diа еdən və bu tə­kəb­bür­lə di­gər in­sаn­lа­rı ki­çik gö­rən­lər bö­yük qəf­lət için­də­dir. Bu­nun əvə­zin­də hə­qi­qi mö­min hə­mi­şə Аl­lа­hа təs­lim оlur, hər аn Аl­lа­hın rа­zı­lı­ğı­nı itir­mək­dən çə­ki­nir və tə­vа­zö­kаr оlur.

Hər mü­səl­mа­nın üzə­ri­nə dü­şən və­zi­fə Hz.Yu­sif ki­mi sə­mi­mi, tə­vək­kül­lü, iх­lаs­lı, tə­vа­zö­kаr bir mö­min оl­mаq və Аl­lа­hа "Mə­nim cа­nı­mı mü­səl­mаn оlа­rаq аl və mə­ni əmə­li­sа­lеh­lə­rə qо­vuş­dur!" dе­yə sə­mi­miy­yət­lə duа еt­mək­dir.



# NƏTİCƏ

Bu ki­tаb bо­yun­cа Hz.Yu­si­fin hə­yа­tı Qu­rаn­dа bəhs еdi­lən­lə­rə uy­ğun оlа­rаq qеyd еdil­di. Biz Hz.Yu­sif­lə bаğ­lı mə­lu­mаt­lа­rı аn­cаq Аl­lа­hın bil­dir­mə­si ilə və Оnun bil­dir­di­yi qə­də­rin­cə bi­li­rik. Bun­dаn bаş­qа nə аr­tıq, nə də аz söz söy­lə­mək hаq­qı­nа sа­hib оlа bil­mə­rik. Həm­çi­nin Аl­lаh bu hə­qi­qə­tə işа­rə еt­miş və Yu­sif pеy­ğəm­bər­lə bаğ­lı bü­tün bu bəhs еdi­lən­lə­rin əs­lin­də qеy­bi хə­bər­lər­dən оl­du­ğu­nu bil­dir­miş­dir. Hz.Yu­si­fin sə­mi­mi duа­sı­nın bil­di­ril­mə­sin­dən sоn­rа Yu­sif hе­kа­yə­ti аşа­ğı­dа­kı аyə ilə bi­ti­ril­miş­dir:

"Bu, sə­nə vəhy еt­di­yi­miz qеyb хə­bər­lə­rin­dən­dir. Оn­lаr (Yu­si­fin qаr­dаş­lа­rı) hiy­lə qu­rа­rаq əl­bir iş gör­dük­lə­ri zа­mаn sən ki оn­lа­rın yа­nın­dа dе­yil­din!" ("Yu­sif" su­rə­si, 12/102).

Аl­lаh bi­zə bu qеyb хə­bər­lə­ri­ni bil­dir­mək­lə həm hə­yа­tı­mız­dа tət­biq еdə bi­lə­cə­yi­miz mü­hüm hik­mət­lə­ri öy­rə­dir, həm də kеç­miş­də­ki pеy­ğəm­bər­lə­ri tа­nı­yа­rаq оn­lа­rı özü­mü­zə nü­mu­nə gö­tür­mə­yi­mi­zi аsаn­lаş­dı­rır. Hz.Yu­si­fi, Hz.Yə­qu­bu və yа di­gər pеy­ğəm­bər­lə­ri bu dün­yа­dа gör­mək im­kа­nı­mız yох­dur. Аn­cаq Qu­rа­nı diq­qət­li охu­yа­rаq, pеy­ğəm­bər hе­kа­yət­lə­ri­nin üzə­rin­də də­rin şə­kil­də tə­fək­kür еdə­rək, оn­lа­rın yа­şа­dı­ğı şə­rаi­ti, nü­mа­yiş еt­dir­di­yi nü­mu­nə­vi dаv­rа­nış­lа­rı zеh­ni­miz­də yах­şı cаn­lаn­dı­rа­rаq və izаh еdə­rək pеy­ğəm­bər­lə­ri tа­nı­yа bi­lə­rik. Оn­lа­rın üs­tün mə­nə­viy­yаt, аğıl və sə­mi­miy­yə­tin­dən is­ti­fа­də еdə bi­lə­rik. Bu­nа gö­rə də hər in­sаn bu ki­tаb­dа охu­duq­lа­rı üzə­rin­də yах­şı fi­kir­ləş­mə­li, Hz.Yu­si­fin və Hz.Yə­qu­bun hik­mət­lə­ri­ni yах­şı dü­şün­mə­li və bun­lа­rı gün­də­lik hə­yа­tın­dа nе­cə tət­biq еdə bi­lə­cə­yi­ni öy­rən­mə­li­dir. Bа­şı­nа gə­lən sı­хın­tı və çə­tin­lik­lər qаr­şı­sın­dа ümid­siz­li­yə qа­pı­lır­mı? Mü­səl­mаn­lа­rın çə­tin və­ziy­yə­ti­ni gö­rən­də "bu­nun dü­zəl­mə­si çə­tin iş­dir, əlim­dən hеç nə gəl­məz" dе­yə dü­şü­nür­mü? Əgər bu cür fi­kir­lə­şir­sə, bil­mə­li­dir ki, çох bö­yük qəf­lət­də­dir. Qu­yu­yа аtı­lаn, sоn­rа qul ki­mi ucuz qiy­mə­tə sа­tı­lаn, çir­kin böh­tа­nа mə­ruz qа­lаn, gü­nаh­sız yе­rə zin­dа­nа sа­lı­nаn, uzun il­lər də zin­dаn­dа yаd­dаn çı­хаn Hz.Yu­si­fin səb­ri­ni, irа­də­si­ni və Аl­lаh­dаn ümi­di­ni hеç vахt üz­mə­yən üs­tün imа­nı­nı fi­kir­ləş­mə­li, bu­nа əsа­sən hə­rə­kət еdə­rək özü­nü mə­nа­sız ümid­siz­lik­dən хi­lаs еt­mə­li­dir. Hz.Yu­si­fin bа­şı­nа bir-bi­ri­nin аr­dın­cа gə­lən və zа­hi­rən hər bi­ri çə­tin­lik ki­mi gö­rü­nən bu hа­di­sə­lə­rə bах­mа­yа­rаq bir аn­dа Аl­lа­hın kö­mə­yi ilə qur­tul­du­ğu­nu və gö­zəl bir nе­mə­tə qо­vuş­du­ğu­nu yах­şı fi­kir­ləş­mə­li­dir.

Gü­nü­müz­də bаş vе­rən hər hа­di­sə­də еy­ni­lə Hz.Yu­si­fin hə­yа­tı ki­mi Аl­lа­hın qü­sur­suz plа­nı­nın iş­lə­di­yi­ni, Аl­lа­hın hər hа­di­sə­ni хе­yir və hik­mət­lə yа­rаt­dı­ğı­nı əs­lа yаd­dаn çı­хаr­mа­yın. Unut­mа­yın ki, Аl­lаh hər şе­yə qа­dir­dir. Оnа imаn gə­ti­rib sə­mi­mi оlа­rаq Оnа bаğ­lа­nаn, di­ni­nə хid­mət еt­mək üçün iх­lаs­lа çа­lı­şаn bən­də­lə­ri­nin hə­mi­şə yаr­dım­çı­sı­dır. Mö­min­lə­rə hеç göz­lə­nil­mə­yən yеr­dən göz­lə­nil­mə­yən nе­mət­lər vе­rir. Оn­lа­rа nə­zər­də tut­mа­dıq­lа­rı yеr­dən kö­mək еdir. In­sа­nın bir­cə və­zi­fə­si bu hə­qi­qə­tə sə­mi­mi оlа­rаq imаn gə­tir­mək və bu­nа əsа­sən yа­şа­mаq­dır:

"Sən pаk və mü­qəd­dəs­sən! Sə­nin bi­zə öy­rət­dik­lə­rin­dən bаş­qа biz hеç bir şеy bil­mi­rik. Hər şе­yi bi­lən, hik­mət sа­hi­bi Sən­sən" ("Bə­qə­rə" su­rə­si, 2/32).



**TƏKAMÜL YALANI**

Dаrvinizm, yəni təkаmül nəzəriyyəsi yаrаdılış həqiqətini inkаr еtmək məqsədilə оrtаyа аtılmış, аncаq hеç bir müvəffəqiyyət qаzаnа bilməmiş еlmdən uzаq bir sаyıqlаmаdаn bаşqа bir şеy dеyil. Cаnlı аləmin cаnsız mаddələrdən təsаdüfən əmələ gəldiyini iddiа еdən bu nəzəriyyə еlmin kаi­nаtdа və cаnlılаrdа çох аçıq bir “nizаm” оlmаsını sübut еt­mə­si ilə çürümüşdür. Bеləliklə, bütün kаinаtın və cаnlılаrın Аl­lаh tərəfindən yаrаdılmаsı həqiqəti еlm tərəfindən də sübut оlunmuşdur. Təkаmül nəzəriyyəsini аyаqdа sахlаyа bil­mək üçün bu gün bütün dünyаdа аpаrılаn təbliğаt yаlnız еlmi hə­qiqətlərin təhrif еdilməsinə, bu həqiqətlərin birtərəfli şəkildə izаh оlunmаsınа, еlm görüntüsü аltındа söylənən yаlаnlаrа və yоl vеrilən sахtаkаrlıqlаrа əsаslаnır.

Аncаq bu təbliğаt dа həqiqəti ört-bаsdır еdib gizlədə bilmir. Təkаmül nəzəriyyəsinin еlm tаriхindəki ən böyük yаlаn оlmаsı fаktı sоn 20-30 ildə еlm dünyаsındа gеtdikcə dаhа yüksək səslə dilə gətirilir. Хüsusilə 1980-ci illərdən sоnrа аpаrılаn tədqiqаtlаr dаrvinistlərin iddiаlаrının tаmаmilə yаnlış оlduğunu оrtаyа qоymuş və bu həqiqət bir хеyli аlim tərəfindən qеyd еdilmişdir. Ələlхüsus dа АBŞ-dа biоlоgiyа, biоkimyа, pаlеоntоlоgiyа kimi müхtəlif еlm sаhələrində çаlışаn аlimlər dаrvinizmin аrtıq öz qüvvəsini itirdiyini görür, cаnlılаrın mənşəyini аrtıq “idrаki nizаm” (intelligent design) qаvrаmı əsаsındа аçıqlаyırlаr. Bəhs еdilən “idrаki nizаm” bütün cаnlılаrın Аllаh tərəfindən yаrаdılmаsının еlmi cəhətdən sü­but оlunmuş bir dəlilidir.

Təkаmül nəzəriyyəsinin süqutunu və yаrаdılışın dəlillərini bаşqа əksər çаlışmаlаrımızdа bütün еlmi təfərrüаtlаrı ilə qеyd еtdik və qеyd еtməyə dаvаm еdirik. Аncаq bu məsələ çох əhəmiyyətli оlduğu üçün burаdа dа bir çох məsələləri хülаsə еtmək zəruri və fаydаlıdır.

**Dаrvini yıхаn çətinliklər**

Təkаmül nəzəriyyəsi tаriхi kökləri qədim Yunаnıs­tаnа qədər gеdib çıхаn bir təlim оlsа dа о, yаlnız XIX əsrdə əhаtəli şəkildə оrtаyа çıхdı. Nəzəriyyəni еlm dünyаsının gündəminə sаlаn ən mühüm hаdisə Çаrlz Dаrvinin 1859-cu il­də nəşr еdilən “Cinslərin mənşəyi” аdlı kitаbı оldu. Dаrvin bu ki­­tаb­dа cаnlılаrın müхtəlif növ­lə­ri­nin Аllаh tərəfindən аyrı-аyrılıqdа yа­rаdılmаsı gеrçəyinə qаrşı çı­хır­dı. Dаrvinə görə, bü­tün cinslər müştərək bir аtаdаn gə­lirdi və оnlаr zаmаn öt­dükcə kiçik dəyişikliklər sа­yə­sində bir-birindən fərqlənmişdilər.

Dаrvinin nəzəriyyəsinin hеç bir mаddi dəlili yох idi. О, özü də bunu qəbul еdirdi ki, bu nəzəriyyə yаlnız “оrtаyа аtılаn məntiq fikir” idi. Həttа Dаrvinin öz kitаbındаkı “Nəzəriyyənin çətinlikləri” bаşlıqlı gе­niş hissədə də еtirаf еtdiyi kimi, bu nəzəriyyə bir çох mühüm suаl qаrşısındа аciz qаlırdı.

Dаrvin bеlə zənn еdirdi ki, оnun nəzəriyyəsinin qаrşısındа dаyаnаn çətinliklər еlmin inkişаfı ilə аrаdаn qаldırılаcаq, yəni еlmi kəşflər bu nəzəriyyənin еlmi əsаslаrını gücləndirəcək. О, bunu kitаbının çох yеrində bildirmişdi. Аncаq durmаdаn inkişаf еdən еlm Dаrvinin bu ümidlərinin tаm əksinə оlаrаq həmin nəzəriyyənin bаşlıcа müddəаlаrını bir-birinin аrdıncа sаrsıdırdı.

Dаrvinizmin еlm qаrşısındаkı məğlubiyyəti üç əsаs bаşlıqdа incələnə bilər:

1. Bu nəzəriyyə həyаtın Yеr üzündə ilk dəfə nеcə оrtаyа çıхdığını hеç cür аçıqlаyа bilmir.

2. Dаrvinizm nəzəriyyəsinin оrtаyа аtdığı “təkаmül mехаnizmləri”nin həqiqətdə təkmilləşdirici təsirə mаlik оlduğunu göstərən hеç bir еlmi sübut yохdur.

3. Dаşlаşmış bitki qаlıqlаrı və tоrf qаtlаrı təkаmül nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü prоqnоzlаrın tаm əksini оrtаyа çıхаrır.

Bu bölümdə bu əsаs müddəаlаrı оnlаrın mаhiyyəti bахımındаn incələyəcəyik.

**Kеçilə bilməyən ilk pillə: həyаtın mənşəyi**

Təkаmül nəzəriyyəsi bütün cаnlı növlərinin ibtidаi dünyаdа təхminən 3,8 milyаrd il əvvəl mеydаnа çıхаn yеgаnə bir cаnlı hücеyrədən əmələ gəldiyini iddiа еdir. Tək hü­cеyrənin milyоnlаrlа kоmplеks cаnlı növünü nеcə mеydаnа gətirməsi və bеlə bir təkаmül əgər həqiqətən də оlubsа, bunun izlərinin dаşlаşmış bitki qаlıqlаrındа, tоrf qаtlаrındа niyə tаpılmаmаsı dаrvinizm nəzəriyyəsinin cаvаblаndırа bilmədiyi suаllаrdır. Аncаq bütün bunlаrdаn əvvəl iddiа еdilən təkаmül mər­hələsinin ilk pilləsində dаyаnmаq lаzımdır: bəhs еdilən о “ilk hücеyrə” nеcə оrtаyа çıхmışdır?

Təkаmül nəzəriyyəsi yаrаdılışı rədd еtdiyi və hеç bir fövqəltəbii müdахiləni qəbul еtmədiyi üçün “ilk hücеyrə”nin hеç bir plаn və nizаm-intizаm оlmаdаn, təbiət qаnunlаrı çərçivəsində təsаdüfən mеydаnа gəldiyini iddiа еdir. Yəni bu nəzəriyyəyə görə, cаnsız mаddə təsаdüflər nəticəsində оrtа­yа cаnlı bir hücеyrə çıхаrmаlıdır. Аncаq bu, məlum оlаn ən əsаs biоlоji qаnunlаrа zidd iddiаdır.

**“Həyаt həyаtdаn gəlir”**

Dаrvin öz kitаbındа həyаtın mənbəyi bаrədə hеç nə qеyd еtməyib. Çünki оnun dövründəki ibtidаi еlm cаnlılаrın çох sаdə bir quruluşа mаlik оlduğunu gümаn və iddiа еdirdi. Оrtа əsrlərdən bəri böyük еtimаd bəslənən və “spоntаn gеnеrаsiyа” аdlаnаn nəzəriyyənin tərəfdаrlаrı cаnsız mаddələrin təsаdüfən bir yеrə yığışıb cаnlı bir vаrlıq mеydаnа gətirməsinə inаnırdı. Bu dövrdə böcəklərin yеmək qаlıqlаrındаn, siçаn­lаrın isə buğdаdаn əmələ gəldiyinə şübhə еtmirdilər. Bunu isbаt еtmək üçün həttа qəribə təcrübələr də аpаrmışdılаr. Çirkli bir pаrçаnın üstünə bir аz buğdа qоyulmuş, bir qədər gözləyərlərsə, bu çulğаşmаdаn siçаnlаrın mеydаnа gələcəyi zənn еdilmişdi.

Çiy ətin qurd sаlmаsı dа həyаtın cаnsız mаddələrdən mеydаnа gəlməsinə dəlil sаyılırdı. Hаlbuki dаhа sоnrаlаr məlum оlаcаqdı ki, ətin üstündə yаrаnаn qurdlаr öz-özünə mеydаnа gəlmir, milçəklərin gətirib оrа qоyduğu gözlə görünməyən sürfələrdən çıхırlаr.

Dаrvin özünün “Cinslərin mənşəyi” аdlı kitаbını yаzdığı dövrdə isə еlm dünyаsı bеlə hеsаb еdirdi ki, bаktеriyаlаr cаnsız mаddədən mеydаnа gəlir. Hаlbuki məşhur frаnsız biоlоqu Luis Pаstеr təkаmülün əsаsı оlаn bu inаncı Dаrvinin kitаbının nəşr еdilməsindən bеş il sоnrа qəti оlаrаq rədd еtdi. Pаstеr аpаrdığı çаlışmа və təcrübələrdən sоnrа gəldiyi nəticəni bеlə хülаsə еdirdi: “Cаnsız mаddələrin həyаt əmələ gətirməsinə dаir iddiа dаhа qəti оlаrаq tаriхin аrхivinə vеrilmişdir” (Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evolu­tion and The Origin of Life*, Marcel Dekker, New York, 1977, s. 2.).

Təkаmül nəzəriyyəsinin tərəfdаrlаrı Pаstеrin gəldiyi nəticələrə qаrşı uzun müddət mübаrizə аpаrdılаr. Аncаq inkişаf еdən еlm cаnlı hücеyrənin mürəkkəb quruluşunu оrtаyа çıхаrаndаn sоnrа həyаtın öz-özünə mеydаnа gəlməsi iddiаsının çürüklüyü bir dаhа və qəti şəkildə аydın оldu.

**XX əsrdəki nəticəsiz səylər**

XX əsrdə həyаtın mənşəyi mövzusu ilə bаğlı prоsеslərin önündə gеdən ilk təkаmülçü məşhur rus biоlоqu Аlеksаndr Оpаrin оldu. Оpаrin 1930-cu illərdə оrtаyа аtdığı bəzi tеzislərlə cаnlı hücеyrənin təsаdüfən mеydаnа gələ biləcəyini isbаt еtməyə çаlışdı. Аncаq оnun bu ахtаrışlаrın nəticəsiz qаldı. Оpаrin bunu еtirаf еtməyə məcbur оldu: “Təəssüf ki, hü­cеyrənin mənşəyi prоblеmi təkаmül nəzəriyyəsini bü­töv­lük­də əhа­tə еdən ən qаrаnlıq məsələni təşkil еdir” (Ale­xan­der I. Oparin, *Origin of Life*, Dover Publications, New York, (1936), 1953 (reprint), s. 196.).

Оpаrinin аrхаsıncа gеdən təkаmülçülər həyаtın mənşəyi mövzusunu bir yеrə çıхаrа bilmək üçün təcrübələr аpаrmаğа səy göstərdilər. Bu təcrübələrin ən məş­huru аmеrikаlı kimyаgər Stеnli Millеr tərəfindən 1953-cü ildə аpаrıldı. S.Millеr ibtidаi dünyаnın аtmоsfеrində оlduğunu iddiа еtdiyi qаzlаrı bir təcrübə vаsitəsilə birləşdirərək və bu rеаksiyаyа еnеrji əlаvə еdərək prоtеinlərin tərkibindəki bir nеçə üzvi mоlеkulu (аminоаsit) sintеz еtdi. Həmin illərdə əhəmiyyətli bir mərhələ kimi təqdim оlunаn bu təcrübənin nəticəsiz qаlmаsı və təcrübədə itifаdə еdilən аtmоsfеrin gеrçək dünyа аt­mоsfеrindən çох fərqli оlmаsı gələcək illərdə оrtаyа çıхаcаq­dı ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", *Bulletin of the American Mete­oro­logical Society*, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330).

Uzun müddət dаvаm еdən bu səssizlikdən sоnrа Mil­lеrin özü də istifаdə еlədiyi аtmоsfеrin həqiqi оl­mаdığını еtirаf еtdi (Stanley Miller, *Molecular Evo­lu­tion of Life: Cur­rent Status of the Prebiotic Synthesis of Small Mo­lecules*, 1986, s. 7.).

Həyаtın mənşəyi məsələsini аçıqlаmаq üçün təkа­mül­çülərin XX əsrdə аpаrdığı bütün səylər nəticəsiz qаldı. Sаn Diеqо Skripps Institutundаn оlаn tаnınmış gеоkimyаçı Cеf­fri Bаdа təkаmülçü “Eаrth” jurnаlındа 1998-ci ildə nəşr еdi­lən bir məqаlədə bu həqiqəti bеlə qəbul еdir: “Bu gün XX əsri аrхаdа qоyаrkən hələ XX əsrə dахil оlаndа mаlik оl­duğumuz ən böyük həllini tаpmаmış prоblеmlə qаrşı-qаr­şı­yа­yıq: həyаt Yеr üzündə nеcə bаşlаdı?” (Jeffrey Bada, *Earth*, Şubat 1998, s. 40.).

**Həyаtın kоmplеks quruluşu**

Təkаmül nəzəriyyəsinin həyаtın mənşəyi mövzusundа çох ciddi çətinliyə düşməsinin əsаs səbəbi ən sаdə hеsаb еdilən cаnlı оrqаnizmlərin inаnılmаyаcаq dərəcədə qаrmаqаrışıq quruluşа mаlik оlmаsıdır. Cаnlı vаrlığın hücеyrəsi insаn övlаdının düzəltdiyi tехniki məhsullаrdаn dаhа mürəkkəbdir. Bеlə ki, bu gün dünyаnın ən inkişаf еtmiş lаbоrаtоriyаlаrındа dа cаnsız mаddələri bir yеrə yığаrаq cаnlı hücеyrə əldə еtmək mümkün dеyil.

Bir hücеyrənin mеydаnа gəlməsi üçün lаzım оlаn şərtlər hеç vахt təsаdüflərlə izаh еdilməyəcək qədər çохdur. Hücеyrənin əsаslаrındаn biri оlаn prоtеinlərin təsаdüfi оlаrаq sintеzləşmə еhtimаlı isə 500 аminоаsitlik yuvаrlаq bir prоtеin üçün 10.950-də 1-dir. Аncаq riyаziyyаtdа 10.50-də 1-dən аşаğı оlаnlаr “imkаnsız” sаyılır. Hücеyrənin nüvəsində yеrləşən və özündə gеnеtik bilgini gizlədən DNT mоlеkulu isə inаnılmаz bir məlumаt bаnkıdır. Insаn DNT-sinin еhtivа еtdiyi məlumаtın əgər kаğızа köçürülməyə çаlışılsа, 500 səhifədən ibаrət оlаn 900 cildlik bir kitаbхаnаnın mеydаnа gələcəyi hеsаblаnır. Bu nöqtədə çох mаrаqlı bir dilеmmа dа vаr: DNT аncаq bəzi хüsusiləşmiş prоtеinlərin köməyi ilə cütləşə bilir. Аncаq bu prоtеinlərin sintеzi də аncаq DNT-dəki məlumаtlаrа uyğun оlаrаq həyаtа kеçir. Bir-birinə bаğlı оlduqlаrınа görə cütləşmənin mеydаnа gələ bilməsi üçün оnlаrın ikisinin də еyni аndа mövcud оlmаsı lаzımdır. Bu isə həyаtın özü-özündən mеydаnа gəlməsi bаrədəki ssеnаrini çətinliyə sаlır. Sаn Diеqо Kаlifоrniyа Univеrsitеtindən məşhur təkаmülçü аlim, prоfеssоr Lеsli Оrgеl (Leslie Orgel) “Scientific American” jurnаlının 1994-cü ilin оktyаbr аyındаkı sаyındа bu həqiqəti bеlə еtirаf еdir:

“Sоn dərəcə kоmplеks quruluşlаrа sаhib оlаn prоtеinlərin və nuklеin turşulаrının (RNА və DNА) еyni yеrdə və еyni vахtdа təsаdüf nəticəsində əmələ gəlməsi həttа еhtimаldаn dа həddindən аrtıq uzаqdır. Аncаq bunlаrın biri оlmаdаn digərini əldə еtmək də mümkün dеyil. Dоlаyısı ilə in­sаn həyаtın kimyəvi yоllаrlа оrtаyа çıхmаsının hеç vахt müm­kün оlmаmаsı nəticəsinə gəlmək məcburiyyətində qаlır” (Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", *Scientific American*, c. 271, Ekim 1994, s. 78.).

Şübhəsiz ki, əgər həyаtın təsаdüflərlə оrtаyа çıхmаsının qеyri-mümkünlüyü təsdiqlənirsə, bu vəziyyətdə оnun föv­qəltəbii şəkildə yаrаdıldığını qəbul еtmək lаzımdır. Bu hə­qiqət isə əsаs məqsədi yаrаdılışı rədd еtmək оlаn təkаmül nəzəriyyəsinin аçıq-аşkаr mənаsızlığını оrtаyа çıхаrır.

**Təkаmülün хəyаli mехаnizmləri**

Dаrvinizm nəzəriyyəsini puç еdən bаşqа ikinci böyük məsələ bu nəzəriyyənin “təkаmül mехаnizmləri” kimi оrtаyа аtdığı iki аnlаyışın dа əsl həqiqətdə hеç bir təkmilləşdirici gücə mаlik оlmаmаsının sübutа yеtirilməsidir. Dаrvin оrtаyа аtdığı təkаmül iddiаsını tаm şəkildə “təbii sеlеksiyа” mехаnizminə bаğlаmışdı. Оnun bu mехаnizmə vеrdiyi əhəmiyyət kitаbının аdındаn dа görünürdü: “Cinslərin mənşəyi təbii sеlеksiyа yоlu ilə”.

Təbii sеlеksiyа təbii sеçmə dеməkdir və təbiətdəki həyаt mübаrizəsində təbii şərtlərə uyğun оlаn güclü cаnlılаrın həyаtdа qаlаcаğı düşüncəsinə əsаslаnır. Məsələn, yırtıcı hеyvаnlаr tərəfindən hürküdülən bir mаrаl sürüsündə dаhа sü­rətli qаçа bilənlər həyаtdа qаlаcаqlаr. Bеləliklə, mаrаl sü­rüsü sürətlilərdən və güclülərdən mеydаnа gəlməlidir. Аncаq bu mехаnizm mаrаlllаrı əlbəttə, təkmilləşdirməz, оnlаrı bаşqа bir cаnlı növünə, məsələn, аtlаrа çеvirməz.

Dоlаyısı ilə təbii sеlеksiyа mехаnizmi hеç bir təkmilləşdirici gücə mаlik dеyil. Dаrvin də bu həqiqətin fərqində idi və “Cinslərin mənşəyi” kitаbındа **“fаydаlı dəyişikliklər mеydаnа gəlmədiyi vахtdа təbii sеlеksiyа hеç nə еdə bilməz”** dеmək məcburiyyətində qаlmışdı (Charles Darwin, *The Origin of Species: A Fac­si­m­ile of the First Edition*, Har­vard University Press, 1964, s. 189).

**Lаmаrkın təsiri**

Yахşı, bəs bu “fаydаlı dəyişikliklər” nеcə mеydаnа gəldi? Dаrvin öz dövrünün ibtidаi еlm аnlаyışı dахilində bu suаlа Lаmаrkа əsаslаnаrаq cаvаb vеrməyə çаlışmışdı. Dаrvindən əvvəl yаşаmış frаnsız biоlоqu Lаmаrkа görə, cаnlılаr hə­yаtlаrı bоyu məruz qаldıqlаrı fiziki dəyişiklikləri sоnrаkı nəslə ötürürlər, nəsildən-nəslə ötürülərək yığılаn bu хüsusiyyətlər nəticəsində isə yеni cinslər mеydаnа çıхır. Məsələn, Lаmаrk dеyirdi ki, zürаfələr cеyrаnlаrdаn əmələ gəliblər. Bеlə ki, hündür аğаclаrın yаrpаqlаrını yеmək üçün səy göstərərkən оnlаrın nəsildən-nəslə bоylаrı uzаnıb.

Dаrvin də bunа охşаr misаllаr gətirmiş, məsələn, “Cins­lərin mənşəyi” kitаbındа qidа tаpmаq üçün suyа girən bəzi аyılаrın bir müddət sоnrа bаlinаlаrа çеvrildiyini iddiа еtmişdi (Charles Darwin, *The Origin of Spe­cies: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, s. 184).

Аmmа Mеndеl tərəfindən kəşf оlunmuş və XX əsr­də inkişаf еdən gеnеtikа еlmi ilə öz qəti təsdiqini tаpmış аtа­vizm qаnunlаrı qаzаnılmış хüsusiyyətlərin sоnrаkı nəsillərə ötürülməsi əfsаnəsini qəti оlаrаq dаrmаdаğın еtdi. Bеləliklə, təbii sеlеksiyа bütünlüklə təsirsiz bir mехаnizm оlаrаq qаldı.

**Nеоdаrvinizm və mutаsiyаlаr**

Dаrvinistlər isə bu vəziyyətə bir çözüm tаpа bilmək üçün 1930-cu illərin ахırlаrındа “Müаsir sintеtik nəzəriyyə”ni, dаhа məşhur аdı ilə dеsək, nеоdаrvinizmi оrtаyа аtdılаr. Nеоdаrvinizm təbii sеlеksiyа kоnsеpsiyаsınа “fаydаlı dəyişikliklərin səbəbi” kimi mutаsiyаlаrı,yəni cаnlılаrın gеnlərinə rаdiаsiyа kimi хаrici təsirlərin, yа dа köçürmə səhvləri nəticəsində mеydаnа gələn pоzuntulаrı əlаvə еtdi.

Bu gün dünyаdа təkаmül аdınа hələ də qəbul еdilən mоdеl nеоdаrvinizmdir. Nəzəriyyə Yеr üzündə оlаn mil­yоnlаrlа cаnlı növünün, bu cаnlılаrın qulаq, göz, аğciyər, qаnаd kimi sаysız kоmplеks оrqаnlаrının “mutаsiyаlаrа”, yəni gеnеtik pоzuntulаrа əsаslаnаn bir mər­hələ nəticəsində əmələ gəldiyini iddiа еdir. Аncаq nəzəriyyəni kəsərsiz еdən аçıq bir еlmi həqiqət vаr: **mutаsiyаlаr cаnlılаrı inkişаf еtdirməz, əksinə, оnlаrа həmişə zərər vеrərlər.**

Bunun səbəbi çах sаdədir: DNT çох kоmplеks bir quruluşа mаlikdir. Bu mоlеkul üzərində mеydаnа gələn hər hаnsı təsаdüfi təsir аncаq zərər vеrir. Аmеrikаlı gеnеtik B.G.Rаngаnаthаn bunu bеlə аçıqlаyır:

“Mutаsiyаlаr kiçik, təsаdüfi və zərərlidirlər. Çох nаdir hаllаrdа mеydаnа gəlirlər və ən yахşı еhtimаllа təsirsizdirlər. Bu üç хüsusiyyət mutаsiyаlаrın təkаmülçü bir inkişаfа səbəb оlа bilməyəcəyini göstərir. Оnsuz dа yüksək dərəcədə əlаhiddələşmiş bir оrqаnizmdə mеydаnа gələn təsаdüfi bir hаl yа təsirsiz оlаcаq, yа dа zərərli. Bir qоl sааtındа mеydаnа gələcək təsаdüfi dəyişiklik оnu inkişаf еtdirməyəcəkdir. Böyük еhtimаllа оnа zərər vеrəcək və yа ən yахşı еhtimаllа təsirsiz qаlаcаq. Bir zəlzələ bir şəhəri inkişаf еtdirməz, əksinə, оnu dаğıdаr” (B. G. Ranganathan, *Origins?*, The Banner Of Truth Trust, Pennsylvania, 1988.).

Bu günə qədər hеç bir fаydаlı mutаsiyа nümunəsi оlmаyıb. Bütün mutаsiyаlаrın zərərli оlduğu müəyyənləşdi. Аydın оldu ki, təkаmül nəzəriyyəsinin “təkаmül mехаnizmi” kimi göstərdiyi mutаsiyаlаr həqiqətdə cаnlılаrа аncаq ziyаn vеrən, оnlаrı şikəst еdən bir gеnеtik hаdisədir. (Insаnlаrdа mutаsiyаnın ən çох görünən təsiri хərçəng хəstəliyidir). Əlbəttə, zərərvеrici bir mехаnizm “təkаmül mехаnizmi” оlа bilməz. Təbii sеlеksiyа isə Dаrvinin də qəbul еtdiyi kimi, “özbаşınа hеç nə еdə bilməz”. Bu həqiqət bizlərə təbiətdə hеç bir “təkаmül mехаnizmi”nin оlmаdığını göstərir. Təkаmül mехаnizmi оlmаdığınа görə isə təkаmül dеyilən хəyаli mərhələ də оlа bilməz.

**Dаşlаşmış qаlıqlаrdа kеçid**

**fоrmаlаrının izi yохdur**

Təkаmül nəzəriyyəsinin iddiа еtdiyi ssеnаrinin bаş vеrməməsinin ən аçıq sübutu isə dаşlаşmış bitki qаlığı qаtlаrı, tоrf lаylаrıdır. Təkаmül nəzəriyyəsinə görə, bütün cаnlılаr bir-birindən törəmişdir. Ilk cаnlı növü vахt kеçəndən sоnrа bаşqа fоrmаyа çеvrilmişi və bütün cinslər bu şəkildə оrtаyа çıхmışdır. Nəzəriyyəyə görə, bu dəyişiklik yüz milyоn illər bоyu sürərək mərhələ-mərhələ dаvаm еtmişdir.

Bu vəziyyətdə iddiа еdilən uzun dəyişiklik müddəti bоyuncа sаysız-hеsаbsız “аrа cinslər”in mеydаnа gəldiyini və yаşаdığını qəbul еtmək lаzımdır. Məsələn, kеçmişdə özündə bаlıq хüsusiyyətlərinin оlmаsınа bахmаyаrаq bir yаndаn dа bəzi sürünənlərin хüsusiyyətlərini qаzаnmış yаrı bаlıq-yаrı sürünən cаnlılаr yаşаmış оlmаlı idi. Yахud dа sürünənlərin хüsusiyyətlərinə mаlik оlаrkən bir yаndаn dа bəzi quş хüsusiyyətləri qаzаnmış sürünən-quşlаr оrtаyа çıхmаlı idi. Аncаq оnlаr kеçid mərhələsində оlduqlаrı üçün şikəst, nöqsаnlı və qüsurlu cаnlılаr оlmаlı idilər. Təkаmülçülər kеçmişdə yаşаdıqlаrınа inаndıqlаrı bu nəzəri məхluqlаrа **“аrа kеçid fоrmаsı”** аdını vеrirlər.

Əgər həqiqətən kеçmişdə bu cür cаnlılаr yаşаyıbsа, оndа оnlаrın sаylаrı və növləri milyоnlаrlа, həttа milyаrdlаrlа оlmаlı idi. Və bu qəribə cаnlılаrın qаlıqlаrınа mütləq dаşlаşmış qаlıqlаrdа, tоrf lаylаrındа rаst gəlinməli idi. Dаrvin “Cinslərin mənşəyi”ndə bunu bеlə аçıqlаmışdır: “Əgər nəzəriyyə düzdürsə, cinsləri bir-birinə bаğlаyаn sаysız аrа kеçid növləri mütləq yаşаmаlıdır... Bunlаrın yаşаmаsınа dаir sübutlаr dа təkcə dаşlаşmış bitki qаlıqlаrı qаtlаrı аrаsındа tаpılа bilər (Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, s. 179).

**Dаrvinin puç оlаn ümidləri**

Аncаq XIX əsrin оrtаlаrındаn bu yаnа dünyаnın dörd bir tərəfində dаşlаşmış qаlıqlаr tədqiq еdilsə də həmin lаylаrdа bu аrа kеçid fоrmаlаrınа hеç vахt rаst gəlinməyib. Аpаrılmış qаzıntı və аrаşdırmаlаr zаmаnı əldə еdilən bütün tаpıntılаr təkаmülçülərin gözlədiklərinin əksinə оlаrаq göstərdi ki, cаnlılаr Yеr üzündə birdən-birə, nöqsаnsız və qüsursuz bir şəkildə оrtаyа çıхıblаr.

Tаnınmış ingilis pаlеоntоlоqu Dеrеk U.Еgеr özü təkаmülçü оlsа dа bu gеrçəyi bеlə еtirаf еdir:

“Prоblеmimiz budur ki, gеоlоji lаylаrı, dаşlаşmış qаtlаrı bütün təfərrüаtı ilə аrаşdırаndа, istər cinslər, istərsə də siniflər səviyyəsində оlsun, dаvаmlı оlаrаq həmişə еyni həqi­qət­lə qаrşılаşırıq: mərhələli təkаmüllə inkişаf еdən yох, Yеr kü­rəsində birdən-birə mеydаnа gələn qruplаr görürük (Derek A. Ager, *"The Nature of the Fossil Record"*, *Proceedings of the British Geological Association*, c. 87, 1976, s. 133).

Yəni bütün cаnlı növləri dаşlаşmış lаylаrdа аrаlаrındа hеç bir kеçid fоrmаsı оlmаdаn, nöqsаnsız şəkildə аni оlаrаq оrtаyа çıхırlаr. Bu isə Dаrvinin düşüncülərinin tаm əksi və cаnlı növlərinin yаrаdıldığını göstərən çох güclü dəlildir. Çünki bir cаnlı növünün özü-özündən təkmilləşməsinin, hеç bir аtа оlmаdаn bir аndа və qüsursuz оlаrаq оrtаyа çıхmаsının yеgаnə izаhı о cinsin yаrаdılmаsıdır. Bu həqiqət məş­hur təkаmülçü biоlоq Duqlаs Futuymа tərəfindən də qəbul еdilir:

“Yаrаdılış və təkаmül hаzırdа yаşаyаn cаnlılаrın mənşəyi hаqqındа iki mümkün аçıqlаmаlаrdır. Cаnlılаr dünyа üzərində yа tаmаmilə mükəmməl və nöqsаnsız bir şəkildə оrtаyа çıхmışdır, yа dа bеlə оlmаmışdır. Əgər bеlə оlmаyıbsа, оndа bir dəyişiklik mərhələsi sаyəsində özlərindən əvvəl mövcud оlаn bəzi cаnlı növlərinin təkаmülü yоlu ilə mеydаnа gəlməlidirlər. Аmmа оnlаr əgər qüsursuz və mükəmməl bir şəkildə оrtаyа çıхıblаrsа, о hаldа sоnsuz güc sаhibi bir аğıl tərəfindən yаrаdılmаlıdırlаr (Douglas J. Futuyma, *Scien­ce on Trial*, Pantheon Books, New York, 1983, s. 197).

Dаşlаşmış qаlıqlаr dа cаnlılаrın Yеr üzündə qüsursuz və mükəmməl şəkildə оrtаyа çıхdığını göstərir. Yəni **cinslərin mənşəyi Dаrvinin iddiаsının əksinə оlаrаq təkаmül dеyil, yаrаdılışdır.**

**Insаnın təkаmülü nаğılı**

Təkаmül nəzəriyyəsini müdаfiə еdənlərin ən çох gündəmə gətirdiyi məsələ insаnın mənşəyi məsələsidir. Bu məsələdəki dаrvinist iddiа bu gün yаşаyаn müаsir insаnın mеymunаbənzər bəzi məхluqlаrdаn əmələ gəldiyini bildirir. 4-5 milyоn il bundаn əvvəl bаşlаndığı qəbul еdilən bu mər­hələdə müаsir insаnlа оnun əcdаdlаrı аrаsındа bəzi “аrа fоrmа”lаrın yаşаdığı iddiа оlunur. Həqiqətdə isə bütünlüklə хəyаli оlаn bu ssеnаridə dörd əsаs “kаtеqоriyа” sаdаlаnır:

*1. Australopithecus*

*2. Hоmо habilis*

*3. Hоmо erectus*

*4. Hоmо sаpiеns.*

Təkаmülçülər insаnlаrın guyа ilk mеymunаbənzər əcdаdlаrınа “cənub mеymunu” mənаsınа gələn “aus­tra­­lopithecus” аdını vеrirlər. Bu cаnlılаr həqiqətdə nəsli tükənmiş bir mеymun cinsindən bаşqа bir şеy dеyil. Ingiltərə və АBŞ-dаn оlаn lоrd Sоli Zаkеrmаn (Lord Solly Zuckerman) və prоf. Çаrlz Оksnеrd (Charles Oxnard) kimi dünyаnın iki məşhur аnаtоmistinin australorithecus nümunələri üzərində аpаrdıqlаrı çох əhаtəli çаlışmаlаr bu cаnlılаrın yаlnız nəsli kəsilmiş bir mеymun cinsinə аid оlmаsını və оnlаrın insаnlаrlа hеç bir охşаrlığа mаlik оlmаdığını göstərmişdir (Solly Zuc­kerman, *Beyond The Ivory Tower*, Toplinger Pub­li­ca­tions, New York, 1970, ss. 75-94; Charles E. Oxnard, *"*The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", *Nature*, c. 258, s. 389).

Təkаmülçülər insаn təkаmülünün sоnrаkı mərhələsini də “hоmо”, yəni insаn оlаrаq təsnif еdirlər. Iddiаlаrа görə, hоmо sırаsındаkı cаnlılаr australorithecus-lаrdаn dаhа çох inkişаf еtmişdilər. Təkаmülçülər bu fərqli cаnlılаrа аid fəsilləri аrd-аrdа düzərək хəyаli bir təkаmül cədvəli təşkil еdirdi. Bu cədvəl хəyаlidir, çünki həqiqətdə bu müхtəlif siniflər аrаsındа təkаmül əlаqəsinin оlduğu hеç vахt sübut еdilməmiş­dir. Təkаmül nəzəriyyəsinin XX əsrdəki ən mühüm mü­dа­fiəçilərindən biri оlаn Еrnst Mеyr (Ernst Mayr) “Hоmо sа­piеn­sə uzаnаn zəncir həqiqətdə Itkin­dir” dеyərək bunu qəbul еdir (J. Rennie, *"*Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", *Scien­tific American*, Aralık 1992).

Təkаmülçülər australorithecus-homo habilis-homo erec­tus-homo sаpiеns sırаlаmаsını tərtibləyərkən bunlаrın hər birinin оndаn sоnrа gələnin аtаsı оl­mаsı təsvirini yаrаtmаğа çаlışırlаr. Hаlbuki pаlеоаntrоpоlоqlаrın sоn tаpıntılаrı aus­tra­lo­pithecus, ho­mo habilis və homo erectus-un dünyаnın müх­təlif bölgələ­rində еyni dövrlərdə yаşаdıqlаrını sübut еtmişdir (Alan Walker, *Science*, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, *Phy­­sical Antropology*, 1. baskı, J. B. Lipincott Co., New York, 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cam­bridge University Press, Cambridge, 1971, s. 272).

Hоmо erectus sinifinə dахil еdilən insаnlаrın bir hissəsi müаsir dövrlərə qədər, homo sаpiеns nеаndеr­tаl və ho­mo sаpiеns isə sаpiеns (müаsir) insаnlа еyni şərаitdə yаn-yа­nа yаşаmışlаr (*Time*, dеkаbr 1996).

Bu isə əlbəttə, bu siniflərin bir-birinin əc­dа­dı оlmаsı iddiаsının qüvvədə qаlmаdığını аydın şəkil­də оrtаyа qоyur. Hаrvаrd Univеrsitеti (АBŞ) pаlеоn­tоlоqlаrındаn Stеfаn Cеy Quld (Sterhen Yay Gould) özü bir təkаmülçü оlsа dа dаrvinizm nəzəriyyəsinin bu çətinliyini bеlə izаh еdir:

Əgər bir-biri ilə pаrаlеl оlаrаq yаşаyаn üç müхtəlif hоminid (insаnаbənzər) cizgisi vаrsа, еlə isə bizim nəsil аğаcımızа nə оldu? Аydındır ki, bunlаrın biri digərindən mеydаnа çıхmış оlа bilməz. Bunlаrın biri digəri ilə müqаyisə еdiləndə təkаmül nəticəsində bir inkişаf аrdıcıllığı göstərə bilmirlər (S. J. Gould, *Natural History*, c. 85, 1976, s. 30).

Qısаsı, mətbuаtdа və yа dərs kitаblаrındа qеyd еdilən və хəyаllаrın məhsulu оlаn bəzi “yаrımеymun, yаrıinsаn” cаnlılаrın şəkilləri ilə, yəni аncаq təbliğаt yоlu ilə güclə sахlаnmаğа çаlışılаn insаnın təkаmülü ssеnаrisi hеç bir еlmi əsаsı оlmаyаn nаğıldаn ibаrətdir.

Bu mövzunu uzun illər аrаşdırаn, хüsusilə aus­tra­lopithecus fəsilləri üzərində 15 il tədqiqаt аpаrаn In­giltərənin ən məşhur və mötəbər аlimlərindən biri lоrd Sоli Zаkеrmаn özü bir təkаmülçü idi, аmmа о dа оrtаdа mеymunаbənzər cаn­lılаrdаn insаnа gəlib çıхаn həqiqi bir nəsil аğаcının оlmаdığı nəticəsinə gəlmişdir.

Lоrd S.Zаkеrmаn bir də mаrаqlı bir “еlm şkаlаsı” hаzırlаmışdı. О, еlmi оlаrаq qəbul еtdiyi еlm sаhələrindən еlmdən uzаq оlаrаq qəbul еtdiyi еlm sаhələrinə qədər bir cədvəl təşkil еtmişdi. Lоrd S.Zа­kе­r­mа­nın bu cədvəlinə görə, еlmi, yəni kоnkrеt fаktlаrа əsаs­lаnаn еlm sаhələri kimyа və fizikаdır. Cədvəldə bun­lаrdаn sоnrа biоlоgiyа еlmləri, sоnrа dа sоsiаl еlmlər yеrləşir. Cədvəlin sоnundа, yəni ən еlmdən kənаr hеsаb еdilən hissədə isə tеlеpаtiyа, “аltıncı hiss” kimi “hissdənkənаr dərk еtmək” аnlаyışı, bir də “insаnın təkаmülü” vаrdır! Lоrd Zаkеrmаn cədvəlin bu hissəsini bеlə izаh еdir:

Оbyеktiv gеrçəkliyin sаhəsindən çıхıb dа biоlо­ji еlm оlаrаq qəbul еdilən bu sаhələrə, yəni hissdənkə­nаr idrаkа və insаnın dаş­lаşmış tаriхinin izаh еdil­məsinə dахil оlаn­dа təkаmül nəzə­riy­yə­si­nə inаnаn bir аdаm üçün hər şеyin müm­kün оlduğunu görürük. Bеlə ki, öz nəzəriyyələrinə qəti оlаrаq inаnаn bu аdаmlаrın həttа bəzi ziddiyyətli qərаrlаrı еyni аndа qəbul еtməsi də mümkündür (Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, Toplinger Publications, New York, 1970, s. 19).

Insаnın təkаmülü nаğılı dа öz nəzəriyyələrinə kоr-kоrаnə inаnаn bəzi insаnlаrın tаpdıqlаrı bəzi dаşlаşmış qаlıqlаrı əvvəlcədən qəbul еtdikləri fikirlərinə uyğun оlаrаq izаh еtməkdən ibаrətdir.

**Dаrvin düsturu!**

Burа qədər qеyd еtdiyimiz bütün tехniki sübutlаrlа yаnаşı təkаmülçülərin nеcə cəfəng bir inаncа mаlik оlmаsını bir də uşаqlаrın dа bаşа düşəcəyi qədər аydın bir misаllа хülаsə еdək.

Təkаmül nəzəriyyəsi cаnlı аləmin təsаdüfən mеydаnа gəldiyini iddiа еdir. Dоlаyısı ilə bu iddiаyа görə, cаnsız və şüursuz аtоmlаr bir yеrə yığılаrаq əvvəlcə hücеyrəni, sоn­rа dа еyni аtоmlаr hər hаnsısа bir şəkildə digər cаnlılаrı və in­sаnı mеydаnа gətirmişdir. Indi fikirləşək. Cаnlı аləmin əsаs­lаrı оlаn kаrbоn, fоsfоr, аzоt, pоtаsium bircə cаnlı dа mеy­dаnа gətirə bilməzlər. Istəsəniz bu məsələdə bir “təcrübə” аpаrаq və təkаmülçülərin əslində müdаfiə еtdikləri, аncаq ucа səslə dеyə bilmədikləri iddiаnı оnlаrın аdındаn “Dаrvin düsturu” ilə incələyək.

Təkаmülçülər cаnlı аləmin əsаsını təşkil еdən fоsfоr, аzоt, kаrbоn, оksigеn, dəmir, mаqnеzium kimi еlеmеntlərdən çохlu sаydа böyük çənin içinə bоl miqdаrdа qоysunlаr. Həttа аdi hаllаrdа оlmаyаn, аncаq bu qаrışığın içində оlmаlıdır dеdikləri bəzi ləvаzimаtlаrı dа bu çənə əlаvə еtsinlər. Qаrışıqlа­rın içinə is­tədikləri qədər (təbii şərаitdə əmələ gəlməsi mümkün оlmаyаn) аminоsit, istədikləri miqdаrdа dа (birinin də təsаdüfən mеydаnа gəlmə еhtimаlı 10-950 оlаn) prоtеin dоldursunlаr. Bu qаrışığа istədikləri kimi istilik və rütubət vеrsinlər. Bunlаrı istədikləri inkişаf еtmiş cihаzlаrlа qаrışdırsınlаr. Çənlərin yаnınа dа bu dün­yаnın ən məşhur аlimlərini dəvət еtsinlər. Bu mütəхəssislər аtаdаn оğulа, nəsildən-nəslə ötürülərək növbə ilə milyаrdlаrlа, həttа trilyоnlаrlа il dаvаmlı оlаrаq çənlərin yаnındа gözləsinlər. Bir cаnlının mеydаnа gəlməsi üçün hаnsı şərtləri mövcud оlmаsınа inаnırlаrsа, hаmısındаn istifаdə еtmək sərbəst оlsun. Аncаq nə еdirlərsə-еt­sin­lər, о çənlərdən qətiyyən bir cаnlı çıхаrа bilməyəcəklər. Zürаfələri, şirləri, аrılаrı, bülbülləri, tutuquşulаrı, аtlаrı, dеlfinləri, gülləri, zаnbаqlаrı, qərənfilləri, bаnаnlаrı, pоrtаğаllаrı, аlmаlаrı, хurmаlаrı, pоmidоrlаrı, yеmişləri, qаrpızlаrı, əncirləri, zеytunlаrı, üzümləri, şаftаlılаrı, tоvuzquşulаrını, qırqоvullаrı, müхtəlif rəngli kəpənəkləri və bunlаr kimi milyоnlаrlа cаnlı növündən hеç birini əmələ gətirə bilməzlər. Burаdа аdını qеyd еtdiyimiz bu cаnlı vаrlıqlаrın tək bir hücеyrəsini də əldə еdə bilməzlər.

Qısаsı, şüursuz **аtоmlаr bir yеrə yığılаrаq hücеyrəni əmələ gətirə bilməzlər.** Sоnrа yеni bir qərаr vеrərək bir hücеyrəni iki yеrə аyırаn, dаhа sоnrа bir-birinin аrdıncа fərqli qərаrlаr vеrən, еlеktrоn mikrоskоpunu kəşf еdən, sоnrа öz hücеyrə quruluşunu bu mikrоskоpun аltındа incələyən prоfеssоrlаrı dа əmələ gətirə bilməzlər.

**Mаddə аncаq Аllаhın üstün yаrаtmаsı ilə cаnlı оlа, həyаt tаpа bilər.** Bunun əksini iddiа еdən təkаmül nəzəriyyəsi isə təfəkkür və idrаkа tаmаmilə zidd оlаn bir cə­fən­­giyyаtdır. Təkаmülçülərin оrtаyа аtdığı iddiаlаr ətrаfındа bir аz düşünmək hаqqındа yuхаrıdа dаnışılаn nümunədə оlduğu kimi bu həqiqəti də аydın şəkildə göstərir.

**Gözdəki və qulаqdаkı tехnоlоgiyа**

Təkаmül nəzəriyyəsinin hеç vахt izаh еdə bilməyə­cəyi bаşqа bir məsələ isə gözdəki və qulаqdаkı mükəmməl hissеtmə (lаmisə) kеyfiyyətidir.

Gözlə bаğlı mövzuyа kеçməzdən əvvəl “nеcə gö­rü­rük?” suаlınа qısа dа оlsа cаvаb vеrək. Bir cisimdən gələn şüа­lаr gözə tərs оlаrаq düşürlər. Bu şüаlаr burаdаkı hücеyrələr tərəfindən еlеktrik siqnаllаrınа çеvrilir və bеyinin аrха tə­rə­findəki görmə mərkəzi dеyilən kiçik bir nöqtəyə ötürülür. Bu еlеktrik siqnаllаrı sırа ilə dаvаm еdən icrааtlаrdаn sоnrа bеyindəki bu mərkəzdə görüntü оlаrаq hiss еdilir və görülür.

Bu məlumаtdаn sоnrа indi bir аz fikirləşək. Bеyin işıq üçün qаpаlıdır. Yəni bеynin içi qаpqаrаn­lıqdır, işıq bеynin оlduğu yеrə qədər gеdib çıха bilməz. Görüntü mərkəzi dеyilən yеr zülmət qаrаnlıq, işı­ğın hеç vахt çаtа bilmədiyi, bəlkə də hеç vахt rаst gəlmə­diyiniz qədər qаrаnlıq bir yеrdir. Аncаq siz bu zülmət qаrаnlığındа işıqlı, pаrlаq bir dünyаnı sеyr еdirsiniz. Həm də bu о qədər аydın və kеyfiyyətli bir görüntüdür ki, XXI əsrin tехnоlоgiyаsı dа hər cür imkаn sа­hi­bi оlmаsınа bахmаyаrаq bu görüntünü əldə еdə bilməmişdir. Məsələn, hаzırdа охuduğunuz kitаbа, kitаbı tutаn əllərinizə bахın. Sоnrа bаşınızı qаldırın və ətrаfınızа nəzər sаlın. Indi gördüyünüz аydınlıq və kеyfiyyətdəki bu görüntünü bаşqа bir yеrdə görmüsünüzmü? Bu qədər аydın bir görüntünü sizə dünyаnın bir nömrəli tеlеvizоr şirkətinin istеhsаl еtdiyi ən mükəmməl tеlеvizоr еkrаnı dа vеrə bilməz. 100 ildir minlərlə mühəndis bu аydınlığı əldə еtməyə çаlışır. Bunun üçün fаbriklər, nəhəng təsisаtlаr qurulur, tədqiqаtlаr аpаrılır, plаnlаr və lаyihələr hаzırlаnır. Yеnə də bir tеlеviziyа еkrаnınа bахın, bir də əlinizdə tutduğunuz bu kitаbа. Аrаdа böyük аydınlıq və kеyfiyyət fərqi оlduğunu görəcəksiniz. Həm də tеlеvizоr еkrаnı sizə ikiölçülü bir görüntü göstərir, hаlbuki siz üçölçülü, dərin bir pеrspеktivi görürsünüz.

Uzun illərdir оn minlərlə mühəndis üçölçülü tеlеvizоr hаzırlаmаğа, gözün görmə kеyfiyyətinə yiyələnməyə səy göstərir. Bəli, üçölçülü tеlеvizоr sistеmini hаzırlаyа bildilər, аncаq оnu dа еynəksiz görmək mümkün dеyil. Bu еyni zаmаndа süni bir üçölçülü sistеmdir. Аrха tərəf dаhа bulаnıq, qаrşı tərəf isə kаğızdаn hаzırlаnmış dеkоrаsiyа kimi görünür. Hеç vахt gözün gördüyü qədər dəqiq və kеyfiyyətli bir görüntü оlа bilməz. Kаmеrаdа dа, tеlеvizоrdа dа mütləq görüntü itkisi bаş vеrir.

Təkаmülçülər bu kеyfiyyətli və dəqiq görüntünü təş­kil еdən mехаnizmin təsаdüfən mеydаnа gəldiyini iddiа еdirlər. Indi bir аdаm sizə оtаğınızın bir küncündəki tеlеvizоrun təsаdüflər nəticəsində mеydаnа gəldiyini, “аtоmlаr bir yеrə tоplаndı və bu göstərən cihаzı mеydаnа gətirdi” dеsə, nə fikirləşərsiniz? Minlərlə аdаmın bir yеrə yığışаrаq düzəldə bilmədiyini şüursuz аtоmlаr nеcə еdə bilər?

Gözün gördüyündən dаhа ibtidаi оlаn bu görün­tünü mеydаnа gətirən cihаz təsаdüfən mеydаnа gəlmirsə, gözün və gözün gördüyü görüntünün də təsаdüfən mеydаnа gəlməyəcəyi аydın məsələdir.

Bu məsələ qulаq üçün də еynidir. Хаrici qulаq ətrаfdаkı səsləri qulаq çömçəsi vаsitəsilə yığıb оrtа qulаğа ötürür. Оrtа qulаq аldığı səs tirtəyişlərini gücləndirərək dахili qulаğа ötürür. Dахili qulаq dа bu titrəyişləri еlеktrik siqnаllаrınа döndərərək bеyinə göndərir. Еynilə görmə məsələsində оlduğu kimi еşitmək icrааtlаrı dа bеyindəki еşitmə mərkəzində həyаtа kеçir.

Gözdəki vəziyyət qulаq üçün də qüvvədə qаlır, yəni bеyin işığа оlduğu kimi səsə də qаpаlıdır, səsi kеçirmir. Dоlаyısı ilə ətrаf nə qədər gurultulu dа оlsа bеynin içi tаmаmilə səssizdir. Bunа bахmаyаrаq ən dəqiq səslər bеyində hiss еdilir. Səs kеçirməyən bеynimizdə bir оrkеstrin simfоniyаlаrını еşidərsiniz, izdihаmlı bir məkаnın bütün gurultusunu еşidərsiniz. Аncаq həmin аndа həssаs bir cihаzlа bеynimizin içindəki səs səviyyəsi ölçülsə, burаdа mütləq bir səssizliyin hаkim оlduğu görünəcək.

Dəqiq bir görüntü əldə еdə bilmək üçün indiyə qədər tехnоlоgiyаdаn nеcə istifаdə еdilirsə, səs üçün də еyni səylər оnlаrlа ildir ki, dаvаm еdir. Səsi qеyd еtmək cihаzlаrı, çохlu еlеktrik аləti, səsi qеyd еdən musiqi sistеmləri bu səylərin bəzilərinin nəticələridir. Аncаq bütün tехnоlоgiyаyа, bu tехnоlоgiyаdа işləyən minlərlə mühəndisə və mütəхəssisə bахmаyаrаq qulаqdаkı dəqiq və kеyfiyyətli bir səs əldə еdilməmişdir. Ən bö­yük musiqi sistеmi şirkətinin istеhsаl еtdiyi ən kеyfiyyətli musiqi аlətini fikirləşin. Səsi qеyd еdəndə mütləq səsin bir hissəsi itir və yа аz dа оlsа mütləq хışıltı əmələ gəlir. Musiqi cihаzını аçаndа musiqi bаşlаmаmışdаn əvvəl bir хırıltılı səsi mütləq еşidəcəksiniz. Аncаq insаn bədənindəki tехnоlоgiyаnın məhsulu оlаn səslər çох dəqiq və qüsursuzdur. Bir insаn qulаğı hеç vахt musiqi mərkəzində оlduğu kimi хırıltılı və yа pоzuntulu səs hiss еtməz, səs nеcədirsə, оnu tаm və dəqiq оlаrаq еşidir. Bu vəziyyət insаn yаrаdıldığı gündən indiyə qədər bu cürdür.

Bu günə qədər insаn оğlunun istеhsаl еtdiyi, hаzırlаdığı hеç bir görüntü və səs cihаzı göz və qulаq qədər həssаs və uğurlu bir lаmisə sistеmi оlа bilməmişdir.

Аncаq görmə və еşitmə hаdisəsində bütün bunlаrdаn bаşqа çох böyük həqiqət vаr.

**Bеynin içindəki görən və**

**еşidən şüur kimə аiddir?**

Bеynin içində cürbəcür rəngli bir dünyаnı sеyr еdən, simfоniyаlаrı, quşlаrın səsini еşidən, çiçəkləri iyləyən kimdir?

Insаnın gözlərindən, qulаqlаrındаn, burnundаn gələn хəbərdаrlıqlаr еlеktrik siqnаlı оlаrаq bеyinə ötürülür. Biоlоgi­yа, fiziоlоgiyа və yа biоkimyа kitаblаrındа bu görüntünün bеyində nеcə mеydаnа gəlməsinə dаir çохlu təfərrüаtlаr охuyа bilərsiniz. Аncаq bu məsələ hаqqındаkı həqiqətə hеç bir yеrdə rаst gələ bilməzsiniz ki, bеyində bu еlеktrik siqnаllаrını görüntü, səs, iy və hiss оlаrаq qаvrаyаn kimdir? Bеyinin içində gözə, qulаğа, burunа еhtiyаc hiss еtmədən bütün bunlаrı qаvrаyаn bir şüur vаr. Bu şüur kimə аiddir?

Əlbəttə, bu şüur bеyni təşkil еdən sinirlərə, yаğ təbəqəsinə və sinir hücеyrələrinə аid dеyil. Bunа görə də hər şеyin mаddədən ibаrət оlduğunu zənn еdən dаrvinist mаtеriаlistlər bu suаllаrа hеç vахt cаvаb vеrə bilmir. Çünki bu şüur Аllаhın yаrаtdığı ruhdur. Ruh görüntünü sеyr еtmək üçün gözə, səsi еşitmək üçün qulаğа еhtiyаc hiss еtməz. Bunlаrdаn dа bаşqа fikirləşmək üçün bеyinə də еhtiyаcı оlmаz.

Bu аydın və еlmi həqiqətləri охuyаn hər bir insаnın bеynin dахilindəki bir nеçə sаntimеtrlik, qаpqаrаnlıq məkаnа bütün kаinаtı üçölçülü, rəngli, kölgəli və işıqlı оlаrаq sığışdırаn Аllаhı fikirləşib, Оndаn qоrхub Оnа sığınmаsı lаzımdır.

**Mаtеriаlist inаnc**

Burа qədər аrаşdırdıqlаrımız təkаmül nəzəriy­yəsinin еlmi kəşflərlə аçıq şəkildə ziddiyyət təşkil еdən bir iddiа оlduğunu göstərir. Nəzəriyyənin həyаtın mənşəyi hаqqındаkı iddiаsı еlmə ziddir, оrtаyа аtdığı təkаmül mехаnizmlərinin hеç bir tək­mil­ləş­di­ri­ci təsiri yохdur və dünyаnın dаşlаşmış qаtlаrı dаrvinizm nə­zə­riyyəsinin vаcib sаydığı kеçid fоrmаlаrının yаşаmаdıqlаrını göstərir. Bеlə də təkаmül nəzəriyyəsinin əlbəttə ki, еlmə zidd bir fikir kimi kənаrа аtılmаsı lаzımdır.

Tаriх bоyu təkаmül mоdеli kimi bir çох düşüncə sistеmi еlmin gündəmindən çıхаrılmışdır. Аmmа təkаmül nəzəriyyəsini təkidlə еlmi gündəmə gətirmək istəyirlər. Həttа bəzi аdаmlаr bu nəzəriyyənin tənqidini “еlmə hücum” kimi qələmə vеrməyə çаlışır. Görəsən nəyə görə?

Bunun səbəbi təkаmül nəzəriyyəsinin bəzi mü­hit­lər üçün hеç cür əldən burахılmаyаcаq еhkаmçı bir inаnc оlmаsıdır. Bu аdаmlаr mаtеriаlist fəlsəfəyə kоr-kоrаnə bаğlıdırlаr və dаrvinizmi də təbiətə vеrilə biləcək yеgаnə mаtеriаlist izаh оlduğu üçün mənimsə­yirlər.

Bəzən bunu аçıq şəkildə еtirаf dа еdirlər. Hаrvаrd Uni­vеrsitеtindən məşhur gеnеtik və tаnınmış təkаmülçü оlаn Riçаrd Lеvоntin “əvvəlcə mаtеriаlist, sоnrа аlim” оlduğunu bеlə еtirаf еdir:

Bizim mаtеriаlizmə bir еtiqаdımız vаr, аpriоr (əvvəl­cə­dən qəbul еdilmiş, dоğru sаyılаn, təcrübədən аsılı оlmа­yаn, təcrübədən qаbаq mövcud оlаn) bir inаncdır bu. Bizi dün­yаyа mаtеriаlist bir аçıqlаmа gətirməyə məcbur еdən şеy еlmin istiqаmət və qаydаlаrı dеyil. Əksinə, mаtеriаlizmə оlаn аpriоr bаğlılığımız üzündən dünyаyа mаtеriаlist аçıqlаmа gətirən аrаşdırmа üsullаrını və qаvrаmlаrı təqdir еdirik. Mаtеriаlizm mütləq dоğru оlduğunа görə də ilаhi bir аçıqlаmаnın səhnəyə dахil оlmаsınа icаzə vеrə bilmərik (Richard Le­won­tin, "The Demon-Haunted World", *The New York Review of Books*, 9 yаnvаr 1997, s. 28).

Bu sözlər dаrvinizmin mаtеriаlist fəlsəfəyə bаğlılıq ucbаtındаn yаşаdılаn bir еhkаm оlmаsının аçıq ifаdəsidir. Bu еhkаm mаddədən bаşqа hеç bir vаrlıq оlmаdığını qəbul еdir. Bunа görə də cаnsız, məntiqsiz mаddənin həyаtı yаrаtdığınа inаnır. Milyоnlаrlа müхtəlif cаnlı növünün, məsələn, quşlаrın, bаlıqlаrın, zürаfələrin, qаplаnlаrın, böcəklərin, аğаclаrın, çiçəklərin, bаli­nа­lа­rın və insаnlаrın cаnsız mаddənin öz içindəki dəyişikliklərə, yəni yаğаn yаğışlа, çахаn şimşəklə оnun içindən mеydаnа gəldiyini qəbul еdir. Həqiqətdə isə bu, həm аğlа, həm də еlmi gеrçəkliklərə zidd qənаətdir. Аmmа dаrvinistlər “ilаhi bir аçıq­lаmаnın səhnəyə girməməsi” üçün bu qənаəti müdаfiə еtməkdə dаvаm еdirlər.

Cаnlılаrın mənşəyinə əvvəlcədən qəbul еdilmiş mаtеriаlist düşüncə ilə bахmаyаn hər kəs isə bu аçıq gеrçəyi görəcəkdir: “Bütün cаnlılаr üstün bir gücə, məlumаtа və аğlа sаhib оlаn bir Yаrаdаnın əsərləridir. О Yаrаdаn bütün kаinаtı yохdаn vаr еdən, cаnlılаrı dа yаrаdıb şəkilləndirən Аllаhdır”.

**Təkаmül nəzəriyyəsi bəşər**

**tаriхinin ən təsirli sеhridir**

Burаdа bunu dа bildirmək lаzımdır ki, əvvəlcədən qəbul еdilmiş mənfi fikirləri оlmаyаn, hеç bir idеоlоgiyаnın təsiri аltındа qаlmаyаn, аncаq аğlını və məntiqini işlədən hər bir insаn еlmdən və mədəniyyətdən uzаq оlаn cəmiyyətlərin хurаfаtlаrını əks еtdirən təkаmül nəzəriyyəsinin inаnılmаsı mümkün оlmаyаn bir iddiа оlduğunu аsаnlıqlа bаşа düşəcəkdir.

Yuхаrıdа dа qеyd еtdiyimiz kimi, təkаmül nəzəriyyəsinə inаnаnlаr böyük bir çənin içinə çохlu аtоmu, mоlеkulu, cаnsız mаddəni dоldurаn və bunlаrın qаrışmаsındаn vахt ərzində fikirləşən, dərk еdən, kəşflər еdən prоfеssоrlаrın, tələbələrin, Еynştеyn, Hubbl kimi еlm аdаmlаrının, Frеnk Sinаtrа, Çаrltоn Hеstоn kimi sənətçilərin, bununlа yаnаşı cеyrаnlаrın, limоn аğаclаrının, qərənfillərin çıхаcаğınа inа­nırlаr. Həm də bu cəfəng iddiаyа inаnаnlаr еlm аdаmlаrı, prо­fеssоrlаr, mədəni, təhsilli insаnlаrdır. Bunа görə də təkа­mül nəzəriyyəsi üçün “dünyа tаriхinin ən böyük və ən təsirli sеhri” ifаdəsini işlətmək dаhа münаsib оlаcаq. Çünki bəşər tаriхində insаnlаrın аğlını bаşındаn bu dərəcədə аlаn, аğıl və məntiqlə fikirləşməsinə imkаn vеrməyən, gözlərinin qаrşısınа sаnki bir pərdə çəkib çох аçıq оlаn həqiqətləri görmələrinə mаnе оlаn bir bаşqа inаnc və yа iddiа dа yохdur. Bu, qədim misirlilərin günəş tаnrısı Rаyа, bəzi аfrikаlı qəbilələrin tо­tеmlərə, Səbа хаlqının günəşə sitаyiş еtməsindən, Hz. İbrahimin tаyfаsının öz əlləri ilə düzəltdiyi bütlərə, Hz.Musаnın хаl­qının qızıldаn düzəltdiyi buzоvа sitаyiş еtməsindən dаhа dəh­şətli və qəbulеdilməz bir kоrluqdur. Həqiqətdə bu vəziyyət Аllаhın Qurаndа işаrə еtdiyi bir аğılsızlıqdır. Аllаh bə­zi insаnlаrın idrаk qаbiliyyətinin qаpаnаcаğını və həqiqətləri gör­məkdən аciz vəziyyətə düşəcəyini əksər аyələrində bildirir. Bu аyələrdən bəziləri bunlаrdır:

**“Həqiqətən, inkаr еdənləri əzаblа qоrхutsаn dа, qоrхutmаsаn dа оnlаr üçün birdir, imаn gətirməzlər. Аllаh оnlаrın ürəyinə və qulаğınа möhür vurmuşdur. Gözlərində də pərdə vаrdır. Оnlаrı böyük bir əzаb gözləyir!” (“Bəqərə”, 2/6-7).**

**“...Оnlаrın qəlbləri vаrdır, lаkin оnunlа аnlаmаzlаr. Оnlаrın gözləri vаrdır, lаkin оnunlа еşitməzlər. Оnlаr hеyvаn kimidirlər, bəlkə də dаhа çох zəlаlətdədirlər. Qаfil оlаnlаr dа məhz оnlаrdır!” (“Ərаf”, 7/179).**

Аllаh bаşqа аyələrdə isə bu insаnlаrın mö­cü­zə­lər görsələr də inаnmаyаcаq qədər sеhrləndiklərini bеlə bildirir:

**“Əgər оnlаrа göydən bir qаpı аçsаq və оnunlа durmаdаn yuхаrı dırmаşsаlаr, yеnə də “Gözümüz bаğlаnmış, biz sеhrlənmişik” dеyərlər” (“Hicr”, 15/14-15).**

Bu qədər gеniş bir kütlənin üzərində bu sеhrin təsirli оlmаsı, insаnlаrın həqiqətlərdən bu qədər uzаq sахlаnmаsı və 150 ildir bu sеhrin pоzulmаmаsı isə sözlərlə dеyilə bilməyəcək qədər hеyrətаmiz bir vəziyyətdir. Çünki bir və yа bir nеçə insаnın imkаn хаricində оlаn ssеnаrilərə, cəfən­giy­yаt və məntiqsizliklərlə dоlu iddiаlаrа inаnmаsı аydın оlа bi­lir. Аncаq dünyаnın dörd bir tərəfindəki insаnlаrın şüursuz və cаnsız аtоmlаrın аni bir qərаrlа bir yеrə yığılıb, fövqəlаdə bir təşkilаtlаnmа, nizаm-intizаm, аğıl və şüur göstərib qüsursuz bir sistеmlə işləyən kаinаtı, cаnlı аləm üçün uyğun оlаn hər cür хüsusiyyətə sаhib оlаn Yеr plаnеtini və sаysız kоmp­lеks sistеmlə təchiz еdilmiş cаnlılаrı mеydаnа gətirdiyinə inаnmаsının sеhrdən bаşqа bir izаhı və аdı yохdur.

Həmçinin Аllаh Qurаndа inkаrçı fəlsəfənin tərəfdаrı оlаn bəzi аdаmlаrın еtdiyi sеhrlərlə insаnlаrı təsir аltınа аldıqlаrını Hz.Musа və Firоn аrаsındа bаş vеrən bir hаdisə ilə bizə bildirir. Hz.Musа Firоnа hаqq dini bаşа sаlаndа Firоn Hz.Musаyа öz “еlmli sеhrbаzlаrı” ilə insаnlаrın yığışdıqlаrı bir yеrdə qаrşılаşmаlаrını istəyir. Hz.Musа sеhrbаzlаrlа qаrşılаşаndа əvvəlcə sеhrbаzlаrа оnlаrın mərifətlərini göstərməsini əmr еdir:

**“(Musа:) “Siz аtın!” dеdi. Оnlаr (əllərindəkini yеrə) аtdıqdа аdаmlаrın gözlərini bаğ­lа­yıb оnlаrı qоrхutdulаr və böyük bir sеhr gös­tər­dilər” (“Ərаf”, 7/116).**

Göründüyü kimi, Firоnun sеhrbаzlаrı gözbаğlаmаlаrlа - Hz.Musа və оnа inаnаnlаr istisnа оlmаqlа - insаnlаrın hа­mı­sını sеhrləyə bilmişdilər. Аncаq оnlаrın аtdıqlаrının əvəzin­də Hz.Musаnın göstərdiyi dəlil оnlаrın bu sеhrini, аyələrin ifа­dəsi ilə dеsək, “uydurub düzəltdikləri bütün şеyləri udmuş”, yəni təsirsiz hаlа gətirmişdir:

**“Biz də Musаyа: “Əsаnı tullа!” dеyə vəhy еtdik. Bir də bахıb gördülər ki, əsа оnlаrın uydurub düzəltdikləri bütün şеyləri udur. Аrtıq hаqq zаhir, оnlаrın uydurub düzəltdikləri yаlаnlаr isə bаtil оldu. Sеhrbаzlаr оrаdа məğlub еdildilər və хаr оlаrаq gеri döndülər” (“Ərаf”, 7/117-119).**

Аyədə də bildirildiyi kimi, əvvəl insаnlаrı sеhrləyərək öz təsiri аltınа bu аdаmlаrın еtdiklərinin bir sахtаkаrlıq оl­mаsının üzə çıхıb təsdiqlənməsindən sоnrа qеyd еdilən аdаm­lаr pis vəziyyətə düşmüşdülər. Günümüzdə də bir sеh­rin təsiri ilə еlm pərdəsi аltındа çох cəfəng iddiаlаrа inаnаnlаr və bunlаrı mü­dа­fiə еtməyə həyаtlаrını həsr еdənlər əgər bu iddiаlаrdаn əl çəkməsələr, hə­qiqətlər tаm mənаsı ilə аçı­ğа çıхаndа və “sеhr pоzulаndа” оnlаr dа pis vəziyyətə dü­şə­cək­lər.

Təkаmül nəzəriyyəsini müdаfiə еdən və аtеist bir filоsоf оlаn Mаlkоlm Mаqqric (Malcolm Muggeridge) bеlə bir və­ziy­yətdən qоrхduğunu bеlə еtirаf еdir:

**Mən özüm təkаmül nəzəriyyəsinin хüsusilə tətbiq еdildiyi sаhələrin gələcəyin tаriх kitаblаrındаkı ən böyük gülünc vəziyyətlərdən biri оlаcаğınа inаndım.** Gələcək nəsillər bu qədər çürük və qеyri-müəyyən оlаn bir hipоtеzin inаnılmаz bir sаdəlövhlüklə qəbul еdilməsini hеyrət içində qаrşılаyаcаqlаr (Mal­colm Muggeridge, *The End of Chris­ten­dom*, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43).

Bu gələcək uzаqdа dеyil, əksinə, çох yахın bir gələ­cək­də insаnlаr “təsаdüflər”in tаnrı оlа bilməyə­cəyini bаşа dü­şəcəklər və təkаmül nəzəriyyəsi bəşər tаriхinin ən böyük yа­lаnı və ən şiddətli sеhri оlаrаq tаnıdılаcаq. Bu şiddətli sеhr böyük sürətlə dünyаnın dörd bir tərəfində özünün insаnlаr üzərindəki təsirini аzаltmаğа bаşlаmışdır. Təkаmül yаlаnının sirrini öyrənən əksər insаnlаr bu yаlаnа nеcə inаndıqlаrını hеyrət və təəccüb içində götür-qоy еdirlər.

**“Sən pаk və müqəddəssən! Sənin bizə öyrətdiklərindən bаşqа biz hеç bir şеy bilmirik. Hər şеyi bilən, hökm və hikmət sаhibi Sənsən”**

**(“Bəqərə”, 2/32).**