**Dostder Kadın Kolları olarak Kendimizle Yüzleşme Seminerleri'mizin illkinde, temelde ahlaki bir kavram olan "GÜVEN" konusu işlenmiş ve gerçek bir imanın oluşmasında ve bu imanın sürdürülebilir olmasında "güven"in vazgeçilmez olduğu vurgulanmıştı.**

 **İkincisinde; fıtratın ana malzemelerinden olan "AHLAK" kavramı,**

 **Üçüncüsünün de ise; İmanın insandaki tezahürü olan "LETAFET" kavramı işlenmişti.**

 **"Kendimizle Yüzleşme" seminerlerinde, Anavatanımız olan içimize yolculuğun dördüncü ve dönemin son konusunu "FITRAT" başlığı ile Syn.Bedriye Hanedan ve İnci Elipek sunumlarıyla 16 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.**

 **Verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve sonraki çalışmalarda tekrar birlikte olmak dua ve temennisi ile sizlere başlıklarımızdan kısa kesitler sunuyoruz.**

**FITRAT VE KİŞİLİK**

 **“Ne ararsan kendinde ara. Aradığın bir tek sensin. Sen yalnız duyuş ve düşünüşten ibaretsin. Geriye kalanların et ve kemiktir.” Der Mevlana**

İNSAN; Ruh ve bedenden meydana gelen Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Âdemdir, beşerdir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve yaradılmışların en şereflisi olanıdır ve Allah'ın yeryüzünde halifesi olması hasebiyle de büyük bir sorumluluk yükleneni de yine insandır.

İnsan; Akıl ve irade taşıdığı için sorumludur ve hayatının bir gayesi vardır, o da **“Yalnızca Allah’ı razı etmek**. Ne diyor alemlerin Rabbi: **"Ben İnsanları ve Cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım.**(Zariyat 56) Bu çerçevede insan; önce kendisine, sonra ailesine, akrabalarına, kavmine ve genel olarak da tüm insanlığa karşı sorumludur.

**En güzel biçimde yani Ahsen-i takvimde yaratılan İnsan, doğuştan yaratıcısını arama, merak etme, bulduktan sonra da O'nun isteklerini yerine getirme, meyil ve kapasitesinde yaratılmıştır. Bunun en bariz örneği, çocukların konuşmaya başladıklarında gördükleri her şeyi sormaya başlamalarıdır.**

Yıldızı görseler, "Bu ne?", diye sorarlar. Yıldız dersiniz. "Kim yaptı?", diye sorarlar. Allah dersiniz. Ayı görseler bunu da mı Allah yarattı derler. Evet dersiniz. "Daha büyük şeyleri de mi Allah yarattı?" diye sorarlar. Evet dersiniz. "Allah her şeyden büyük mü?" diye sorarlar. "Her şeyi O'mu yarattı? Bizi de mi O yarattı?  Yiyecekleri de mi o yarattı?" Evet dersiniz. Birden "Ben Allah'ı seviyorum, Allah da beni seviyor mu?" sorusuna muhatap olursunuz. Evet dersiniz.  Ve ardı arkası kesilmeyen sorularına devam ederler. Dikkat etmişseniz küçücük muhakemeleriyle bir bağ kurarlar: Yaratılmışlar, Yaratan ve Sevgi.  Kısaca insanın yapısında arayış, sevgi ve yüce bir varlığa bağlanma ihtiyacı vardır. **İşte bu fıtrattır.**

**Fıtrat,** **kaynağı vahyin kaynağı ile aynı olan insanın ontolojik altyapısıdır.** Yani, ilahi bir formattır. Bu ilahi format, aynı kaynaktan beslenen bir üst yapıya kavuşursa beşer "**insanlaşır**". Çünkü insan, ancak bu durumda "**kişilik kırılması**", "**kimlik parçalanması**" sorunu yaşamaz. Eğer üst yapı fıtrat altyapısına uymazsa, bu "**insanın kendisine yabancılaşmasını**", **dolayısıyla eşyaya, çevreye ve Allah'a yabancılaşmasını getirir**.

 Ebû’l-Bekâ fıtratı, **“*yaratılmış olan her varlığın ilk oluşumunda kendisini başkalarından ayırıcı olarak özüne yerleştirilen nitelikler”*,** şeklinde tarif eder.

**Kelime olarak** **Fıtrat**; **“Bir şeyi ilk yapmak, yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icat etmek, bir şeyi özellikleriyle ortaya koymak, bir şeyi meydana getirmek” manalarına gelen “fatara” kökünden isim olup “yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş” anlamında kullanılır.**

**Fatara kelimesindeki “yarmak", bir odunu veya bir deriyi ikiye yarma anlamında değildir. Bu işler için şakka fiili kullanılır.**

**Bu yarma, “bir çekirdeğin filiz ve sürgün vermek için kabuğunu çatlatması” anlamında bir yarmadır.**

**Mesela bir buğday tanesi düşünelim. Çimlenecek bir ortamda, buğdayın içinde potansiyel halde bulunan buğday başağının, danenin kılıfını yararak filiz halinde ortaya çıkması fatara fiili ile ifade edilir.**

**Bir kayısı çekirdeği; Bu çekirdeğin içinde bir kayısı ağacı potansiyel halde saklanmıştır.** **Koca bir kaysı ağacı, saçakları, kökü, gövdesi, dalları, yaprakları ve meyvesiyle, bir program olarak kodlanmıştır**. **Bu kayısı çekirdeği adeta bir elektronik hücre olan “yonga” hükmündedir.**

**Bunun içindeki ilahi yazılım, uygun ortamı bulduğunda Allah’ın Hay isminin tecellisi olarak ortaya çıkar. Bunun için çekirdeğin ilk yapması gereken, dişin bile kırmakta çok zorlandığı kabuğu çatlatmasıdır. İşte bu eylem fatara fiiliyle ifade edilir.**

**Sözlükte ise;** yaratılış, belli yeteneklere ve yatkınlığa sahip oluş, karakter, mizaç, doğal eğilim,gibi mânâları vardır.

**Terim olarak fıtrat:** "Allah Teala`nın mahlukatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır. **Allah’ın eseri olan insana kendi mührünü basması demektir. Allahın yaratılış için belirlediği işletim sistemidir. Fıtrat yaratılışa uyum göstermektir.** **İnsanın bütün mahiyetini ve yaratılış ayarını ifade eden geniş bir tabirdir. Ve bütün insanlarda ortak ve benzerdir.**

Her insanın fabrika ayarları onun kaderiyle en uyumlu şekle sahiptir.Dolayısı ile kişinin yaşayacaklarını kaldırabilmesi ve hayatta başarıyı ve mutluluğu yakalayabilmesi için bu fabrika ayarlarını ömür boyu muhafaza etmesi çok önemlidir. **Fıtrat ilk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumlarını belirtir.**

Kuşun fıtratında uçmak vardır, kedinin fıtratında miyavlamak vardır. İnsanın fıtratında da iyilik yapmak vardır. Çekirdeğin fıtratında meyve vermek vardır.Bir avuç su donar, genişler. Aslanın pençesini gören adam, o pençenin gereği olan parçalamayı aslandan bekler.

**İnsan,boş bir levha değildir; fıtraten iyi-kötü duygusuna sahiptir. Yüce Allah, kendisine iyiyle kötüyü birbirinden ayırt edebilme yeteneği vermiş (Şems, 91/8) ve onu iyiye eğilimli kılmıştır. Fakat bu duygunun korunması veya köreltilmesi insanın elindedir**.**İyilik sorumluluk ve devamlılık ister.**

**“İçini tırmalayan, kalbinde çarpıntılar oluşturan, gönlünü bulandıran şeyi terk et.”**

**“Seni işkillendiren (vicdanını rahatsız eden) şeyi bırak, işkillendirmeyene (sıkıntı ve huzursuzluk vermeyen şeye) geç.”**

**“Kötülük, insanın içine sıkıntı verir.”** Müslim, Birr 14

**"Kötülük yapmak seni üzüyorsa artık sen mü'minsin"** (Ahmed b.Hanbel,Müsned,V.251-252)

**Şahsiyet**: Arapça bir kavram olup, Türkçe’deki **kişilikle** eş anlamlıdır.

***“Bir kişiyi diğerlerinden ayıran,*** insanı ***kendisi yapan bütün özelliklerin meydana getirdiği yapı”* dır.** **Bir kişinin her hangi bir zorlama altında kalmadan ve yapmacık olmayan gerçek benliğidir.**

**Kişilik bizim nerde olduğumuz, kim olduğumuz, farklı mekan ve zamanda aynı olduğumuz fikrini verir. Önce önemli olan tutarlı olmasıdır. Kimlik ve Benlik taşır**

**Mizaç (Şâkile)** Kur’ân -ı Kerim’de bu kavram ***“şâkile”***kelimesi ile ifade edilmektedir.

Yani *“****Herkes yaratılış ve mizacına göre hareket eder****”* (el-İsrâ 17/84) demektir.

**Mizac insanın düşünme , konuşma, olaylar karşısında tepki verme durumunun sıklığı, çabuk ve sürekli olup olmaması gibi özellikleri yansıtır.**

**Mizacı bir ağaca benzetirsek, tohumun içinde ileride ne ağacı olacağı, meyvesinin ne gibi özellikler taşıyacağı, hangi iklim ve bitki örtüsünde yetişebileceği, ne kadar dayanıklı olacağı gibi ağaca dair tüm yapısal program saklıdır.**

 **Her insanın genel manada fıtratı aynı ve ortak iken, mizaçlar farklı ve kişiye özeldir.** Aynı anne babanın iki’' çocuğundan biri baskınken, diğeri pasif ve çekingen olabilmesi gibi.

**Çocuğun mizacı, ileride yapacağı tercihleri ve yaşamında baskın rol oynayacak karakter özelliklerini işaret eder.Farklı meslek ve meşreplerin ortaya çıkmasında bu mizaçların rolü çok büyüktür.**

**Karakter (Huluk)** Karakter bazı mizac özelliklerinin zaman içerisinde belirgin ve tutarlı bir biçimde görünür hale gelmesi ile oluşur.Bir hareket **doğru** yada **yanlış** olarak nitelendirilince kişilik özellikleri karakter özellikleri durumunu almış oluyor.

K**işiliğin daha çok ahlaki yönünü ifade eder. Yani bireyin davranışını iyi ve kötü olarak değerlendirmektir.**

Örneğin insan, hem dürüst, hem ya­lancı olamaz.

**Örn. çocuk tembel olarak dünyaya gelmemiştir.** Çocuk doğumdan itibaren alacağı eğitimle birlikte mizaç yavaş yavaş **eğitilir, karaktere dönüşür.**

**Örn: insanın öfkeli bir mizacı varsa tepki biçimi hızlı ve kuvvetlidir ama hangi konuda hızlı ve kuvvetli olduğu karakterine bağlıdır.**

**Müslümanların görevi, fıtratı korumaktır**.

**FITRATI ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR**

**1. Allah'ı unutmak**

**2. Allah'a ortak koşmak**

**3. Ölümün anlam kaybına uğraması**

**4. Şeytan**

**5-Nefs**

**6-Heva'ya Tabi Olmak**

**7-Tayyib olmayan Gıda**

**8-Aile, Çevre ve Kültürün Etkisinde Kalmak**

**FITRATI UYANDIRAN UNSURLAR:**

**Fıtrat ilahi format olduğu için, insanın özüne dönmesi her zaman mümkündür. Bu “istiğfar” ve “tevbe” kavramlarıyla karşılanan bilinç yenileme hadisesidir. Tevbe ile fıtrata dönüş, tabiri caizse “fabrika ayarlarına” dönüştür.**

**Öyle ki hadiste tevbenin özelliği şöyle belirtilmiştir.**

**"Üzerinde azığı bulunan devesini çölde kaybeden kişinin, yorgunluktan uykuya dalıp, uyandığında devesini kaybettiği yerde bulması ile nasıl sevinirse, Allah da mü’min kulunun tevbesine o denli sevineceği haber verilmektedir." Tıpkı bunun gibi, kendisine gaflet ârız olup da, hevâ ve heves çöllerinde kimliğini kaybeden kişinin yapacağı şey, hemen terk ettiği ilk mekânına yani bozulmamış sâf fıtratına teslimiyetle dönmesidir**.

**İnci Elipek**

**FITRAT VE DİN**

**Yüce Allah'ın dilemesiyle yokluktan varlık alemine gelen istisnasız her varlığın bir yaratılış amacı vardır.**

**Bu gerçeklik Sad Suresi 27 ayette çok güzel bir biçimde ifade edilmiştir.**

**"Biz hakikati inkar edenlerin sandığı gibi göğü, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri bir amaç ve anlamdan yoksun yaratmadık..."**

**İşte fıtrat belli bir görevi yerine getirsin diye varlığın;**

**\*temel yapısını, karakterini**

**\* dışarıdan hiçbir şeyin etkilemediği orjinal halini ifade eder.**

**Bir başka deyişle FITRAT yaratılmış üzerinde, yaratılış yasalarının yürürlüğe girmesidir.Türün davranışını tanımlayan yaratılıştan gelen özelliklerdir.**

**İnsan yaşamı düzgün anlama, anlamlandırma ve inşa edebilmek için fıtratın kodlarını anlamak zorundadır. Anlamak zorunda dır çünkü varlık aleminde fıtratına aykırı davranabilme serbestisi ve gücü sadece kendisine verilen insan bu yetkiyle hem kendini hem de diğer yaratılmışları şekillendirir.**

**İnsan dışındaki yaratılmışların tümü Allah'ın koyduğu yasalara istese de istemese de mutlak bir teslimiyetle uyar.**

**Yeryüzünü imar etmek- yani iyilik ve güzellik üretmek-görevlendirilen insanoğluna görev yeri her ihtiyacını karşılayacak biçimde eksiksiz, noksansız teslim edilmiştir.**

**Araf 57 "Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin" ayeti bu gerçeğe işaret etmektedir.**

**Bu muhteşem nizam içinde varlığın hiçbir bozulma, çürüme, kaosa maruz kalmadan görevlerini yerine getirebilmeleri insanoğlunun kendi fıtratına uygun davranmasıyla mümkündür. Ancak yeryüzünde bozulma, kaos, karmaşa yokluklar savaşlar ve yıkımlar varsa bunun tek bir sorumlusu vardır. O da İNSAN dır.**

**Varlığın yaratılış amacını keşfedemeyen-fıtratın kodlarını anlayamayan- insan onu amacı dışında kullanmaya tevessül eder.Bu durum ise hem kendine hem de eşyaya zulümdür.**

**Kendini ve kendinden başka varlıkları anlama, anlamlandırma, etki etme yetkisine kavuşan insan bu yetkiyi nasıl kullanır ve bunun sonuçları nelerdir? Bu hayatı nasıl algılıyor ve yaşamak istiyor? Yani yaşam felsefesini neye göre belirliyor? işte bu soruların cevabı DİN kavramıdır. Bu kavramın sahici ve fonksiyonel bir tanımını yapmak zorundayız.**

**Dinler inanç, uygulama ve organizasyon sistemidir. Bağlılarının davranışlarına yansıyan bir ahlak teşekkül ettirir.**

**İnsan dünyaya geldiği andan itibaren çevresindeki hemcinsleriyle,eşya ve kainat ile ilişki halindedir.İlişki kurarken çeşitli soru ve sorunlarla karşı karşıya kalır.**

**-Ben neyim?**

**-Kimim?**

**-Nereden geldim, nereye gidiyorum?**

**-Benim kainat içindeki yerim neresidir?**

**-Bu kainat ile ilişkilerimde uymam gereken ilkeler var mı? Varsa nelerdir?**

**-Aileme içinde yaşadığım topluma ve bütün insanlara karşı sorumluluğum nedir?**

**-Ben onlara onlar bana karşı haksızlık yaparsa ya da görevlerimizde kusur olursa bunlara karşı tedbirler cezai yaptırımlar nelerdir?**

**Yani insanın hem eşya ile ilişkisi he de ailevi toplumsal, ekonomik,siyasal ve ahlaki ilişkileri nasıl olmalıdır.**

**İşte sahih bir din bu sorulara doğru ve tatmin edici cevaplar vermelidir.**

**Din kavramının sahici ve fonksiyonel bir tanımı yapılmazsa, insan hayatına etki eden teoriler, felsefi akımlar, beşeri öğretiler DİN haline gelir.**

**Birçok bilim dalı dinin tanımlanmasını yapmıştır.Her bir tanım birbirinden farklıdır. Ancak hepsinde ortak olan unsurlar vardır.**

**1- OTORİTE**

**2-Dinin bir diğer unsuru da, ona inanlar, gönülden bağlananlar yani o dinin "müminleridir."**

**3-Dinin unsurlarına devam edecek olursak üçüncüsü dinin temel hükümleridir.**

**4- Dinin temel davranış kalıpları: RİTÜEL: Dini anlam içeren davranışlarıdır.**

**5- Temel semboller: Bir dinde belli inançları ifade eden özel anlamı olan işaretler, şekiller onu tanıyanların anlayıp algılayabileceği ortak ifadelerdir.**

**insanların fıtratının delilleri nelerdir?**

**1-Doğal His ve Duygular**

**Bunlar insanın kendini ve dış dünyayı tanıması için verilen doğal güçlerdir. Sevgi, aşk, cinsel duygular, acı, gurur, kuşku, panik, hayranlık, kıskançlık, öfke, mutsuzluk, korku, suçluluk, ümitsizlik, bıkkınlık gibi pek çok duygum doğuştan gelir ve her insanda vardır.**

**Ancak bu duygu ve hisleri irademizle kontrol ederiz. Yani iyi amaçla hayırda kullanırız, kötü amaçla şerre de kullanırız. Bizim seçimimizle alakalıdır sonuçları.**

**2- Ahlak Duygusu**

**Erdemli olma doğru ve güzel davranma, doğrudan hoşlanıp, yanlıştan yüz çevirme duyguları da fıtridir.**

**3-Akıl**

**Akıl düşünme, kavrama, anlama gücüdür.**

**Akıl çoğu insana fıtri olarak verilmiş bir hazinedir. Ancak insan bu değerli hazineyi kullanmayı istemeli, nasıl kullanacağını bilmelidir.**

**Allah Rasulü şöyle buyuruyor; "Hiç kimse kendisini hidayet yoluna götürecek ve ifrattan geri çevirecek bir akıldan daha faziletli bir şey kazanmamıştır."**

**Akıllı insan nedir?**

**Akıllı insan doğru bilgiyi arayan, bulduğu zamanda onu kabul etme ve uygulamaya hazır olan, bu bilgi ile kendini hidayet yoluna ulaştırıp aşırılıklardan uzak durandır. Bilinç hali.**

**Fıtri dinin koyduğu emir ve yasaklar makuldür, akıl bunları reddetmez.**

**4- İRADE**

**Nefsin bir şeye özlem ve arzu duyup yönelmesi, yapılmalı ya da yapılmamalı hükmünü verir.**

**Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Yani şuurlu tercih ve yönelimlerdir.**

**Fıtrat iradeyi belirler ancak hareket alanına müdahil olmaz.**

**İnsan belli ölçüler ve sınırlar içerisinde hareket edebilen hür bir varlıktır. Ancak iradesiyle yapıp ettiği kesbettiğinden sorumludur.**

**Fıtri yapıları bozulmuş insanların iradeleri bir nevi rehin alınmıştır.**

**Akıl ve irade beraber çalışır. Aklın etkin, verimli kullanımının engellenmesi iradeyi yanlış yollara sevk eder.**

**5- Fıtratın bir diğer unsuru insanın birbiri ile ilişki halinde yaşayan sosyal bir varlık olmasıdır. Tek başına yaşayamaz, birbiriyle ünsiyet kuramazsa varlığını sürdüremez.( Arapça İNSÜN kelimesi ünsiyet kuran demektir.)**

**6-Fıtratın bir diğer unsuru VİCDAN**

**Tutum ve davranışların ahlakiliyle ilgili duygusal, içsel durumları ifade eder.His, duyarlılık, hoşlanma, mutluluk duyma.**

**Kötülük ve şerler karşısında üzülme, nefret etme şeklinde tanımlanır.**

**Vicdan hakikatleri doğrudan bilir.**

 **Hayır ve erdem kalbin huzur bulduğu, şer ve kötülük insanı rahatsız eden şeydir.**

**Beled 10 "ve insana (kötülüğün ve iyiliğin) iki yolunu da göstermedik mi? buyruluyor.**

**Ayrıca Allah'ın ikramı gereği doğuştan fıtri donanımın yanısıra peygamberler ve ilahi vahiyde bu bilgiyi teyid eder. Olaki insan doğuştan getirdiği bu bilgiyi unutur, bozar, üstünü örterse bu bilgiler vahiy ve peygamberler aracılığı ile tekrar hatırlatılır. (hatırlatma- zikir) işte bu yüzden "zikr" Kur'an'ın adıdır.**

**Vicdan da doğuştan sahip olduğumuz fıtri kodlarımızdandır.**

**İnsanın fıtratında var olan bu kök değerini açığa çıkarması yeniden üretmesi ve hayatla bütünleştirilmesi gerekir.**

**Potansiyel olarak doğruyu bulma kabiliyetinin olması doğrunun hiçbir çaba harcanmadan bulunabileceği anlamına gelmez.**

**İşte bu süreçte esas belirleyici insanın kendisidir. Çünkü bütün etkenler onun izin verdiği ölçüde ve belli oranda tesir gösterirler. Nitekim Yüce Allah insanın yüzünü kararlı bir şekilde hak dine çevirmesini ve fıtrata uygun davranmasını emretmektedir.**

**Son söz olarak insanın bu ağır sorumluluğu hem kendi hem de yeryüzündeki varlık aleminin akıbetini belirleyecektir. Yeryüzünün inşası her manada güzel ve faydalı şeyler üretmesi insanın fıtratına dönmesiyle mümkündür.**

**Bedriye HANEDAN**