**Enfüsi Lügattan alıntı**

**Küll**

Küll; Bir bütünün tamamı. Cüz; onun bir parçası. Küll cüzlerden meydana gelir. Cüz parça ise

küll bütündür. Kol, bacak cüz ise bu organların tümü olan insan küll’dür. Daha çok müşahhas

şeylerde kullanılır. Cüz-küll de parça-bütün ilişkisi vardır, nuraniyet yoktur. Cüz vahdete,

küll vahidiyete bakar...

**Küllî**

Güneş küllîdir. Aynadaki güneş cüz'îdir. Cüz'î olan küllî olanın herbir özelliğini kendi

nisbetinde gösterebilir. DNA aslında vücudun bir cüz’üdür aynı zamanda cüz'îdir bütün

vücudu ihata eden yapı kendisinde var. ferd cüz'î ise nev küllîdir.

Dış dünya cüz'î ise enfüs küllîdir. Küllî dış dünyadaki cüz'îlerin zihindeki gölgeleridir. Cüz'î

dış dünyadan çıkar zihne girerse küllî olur.

Cüz'î küllînin bütün özelliklerini taşır. Cüz'î-Küllî maneviyatta, müşahhas olmayan yerlerde

kullanılır. Cüz'î ehad'e, küllî ehadiyete bakar.

Küll, Cüz. Somut kavramlarda kullanılır, dış dünyadır... Emri nisbilerde hadiselerle oluşanlar

cüzdür. Varlığın kendisinden oluşursa, o külldür. Külliyattaki küllî ve cüz’î yani soyut iç

dünya. Dışarıdan cüz ve külleri içeri alıp cüz’î ve küllî hale getirip, teke getiriyoruz; yani

tevhid... Bu makamda tevhid: Küll’leri küllî, cüz’leri cüz’î’lere dönüştürmektir.

175

Küllî --> Vahiy, Hadis-i Kudsiler ve Hadis-i Şerifler. Cüz’î --> İlham, Şümullü İlham,

Tefekkür, Marifetullah.

Emr-i itibariler, vahye dayanırsa, o zaman dimağındaki küllîler: vahiy, semavi, hadis-i kudsi

gibi. Cüz’îler ise beşeridir: şümullü ilham, ilham (bizim ilhamımızdır). Kendi âlemimde bir

hakikati yakaladım, o benim cüz’îmdir, esma meratibidir. Aslına doğru uruc yöntemi,

küllîdir. Esmaya yakın olma nisbetinde küllî olursun. Cüz’îlerin küllîleşir. Misal otuz üç adet

yaptığımız dimağ derslerimiz cüz’îlerimizdir... Bugünkü dersimiz küllîdir. Haftaya yaşarsak

inşallah, o zaman bu küllî, cüz’î olacak. Çiçek ile kaynağı olan esma arasındaki meratib bir

derece, bir numara aldıktan sonra yani çiçekteki şekille Sani veya Cemil ismi, arasındaki

nihayetsiz mertebede derece ve numara aldıktan sonra onu gönderen Sani-i Zül-Celale

dönecekler, diyor. En küllî Peygamberimizdir (ASM) ama hala küllîleşmesi bitmemiştir,

bitmeyecektir. Ahirette de terakki var çünkü.

Mesela insanın vücudu külldür. Böbrek, dalak, beyin vs. gibi parçalardan oluşmuş. Her bir

organ ise cüzdür. Her bir hücrenin içindeki dna cüz değil cüz’îdir. Bu dna bütün hücrelerde

bulunması, insanı komple büyük bir hücre gibi yapar. Bu da küllîdir. Yani cüzîlerin toplamı.

Bu nedenle batın meselelerde cüz’î ve küllî kullanılır. Zahir için cüz ve küll kullanılır. Yani

tabir-i diğerle somut için cüz ve küll, soyut için cüz’î ve küllî kullanılır

**Cüz**

 Küll: Bir bütünün tamamı. Cüz: onun bir parçası. küll cüzlerden meydana gelir. cüz parça ise küll bütündür. kol, bacak cüz ise bu organların tümü olan insan küll’dür. Daha çok müşahhas şeylerde kullanılır. Cüz-küll de parça-bütün ilişkisi vardır, nuraniyet yoktur. Cüz vahdete, küll vahidiyete bakar... (I) (18.defter 87-88.syf)

 **Cüz’î**

 Güneş küllîdir. Aynadaki güneş cüz'îdir. Cüz'î olan küllî olanın herbir özelliğini kendi nisbetinde gösterebilir. DNA aslında vücudun bir cüz’üdür aynı zamanda cüz'îdir bütün vücudu ihata eden yapı kendisinde var. Ferd cüz'î ise nev küllîdir. Bütüne ait manayı bölmeden kendinde gösteren en küçük parçadır cüz’î.. Dış dünya cüz'î ise enfüs küllîdir. Küllî, dış dünyadaki cüz'îlerin zihindeki gölgeleridir. Cüz'î dış dünyadan çıkar dimağa girerse küllî olur. Bunun gibi küllî dimağdan düşer, dış dünyada yerini alırsa kişiliğini kazanır ve cüz’î olur. Cüz'î küllînin bütün özelliklerini taşır. Cüz'î-Küllî maneviyatta, müşahhas olmayan yerlerde kullanılır. Cüz'î ehad'e, küllî ehadiyete bakar. Küll, Cüz. Somut kavramlarda kullanılır, dış dünyadır... Emri nisbilerde hadiselerle oluşanlar cüzdür. Varlığın kendisinden oluşursa, o külldür. Külliyattaki küllî ve cüz’î yani soyut iç dünya. Dışarıdan cüz ve külleri içeri alıp cüz’î ve küllî hale getirip, teke getiriyoruz; yani tevhid... Bu makamda tevhid: Küll’leri küllî, cüz’leri cüz’î’lere dönüştürmektir. Küllî --> Vahiy, Hadis-i Kudsiler ve Hadis-i Şerifler. Cüz’î --> İlham, Şümullü İlham, Tefekkür, Marifetullah. Emr-i itibariler, vahye dayanırsa, o zaman dimağındaki küllîler: vahiy, semavi, hadis-i kudsi gibi. Cüz’îler ise beşeridir: şümullü ilham, ilham (bizim ilhamımızdır). Kendi âlemimde bir hakikati yakaladım, o benim cüz’îmdir, esma meratibidir. Aslına doğru uruc yöntemi, küllîdir. Esmaya yakın olma nisbetinde küllî olursun. Cüz’îlerin küllîleşir. Misal otuz üç adet yaptığımız dimağ derslerimiz cüz’îlerimizdir... Bugünkü dersimiz küllîdir. Haftaya yaşarsak inşallah, o zaman bu küllî, cüz’î olacak. Çiçek ile kaynağı olan esma arasındaki meratib bir derece, bir numara aldıktan sonra yani çiçekteki şekille Sani veya Cemil ismi, arasındaki nihayetsiz mertebede derece ve numara aldıktan sonra onu gönderen Sani-i Zül-Celale dönecekler, diyor. En küllî Peygamberimizdir (ASM) ama hala küllîleşmesi bitmemiştir, bitmeyecektir. Ahirette de terakki var çünkü. Mesela insanın vücudu külldür. Böbrek, dalak, beyin vs. gibi parçalardan oluşmuş. Her bir organ ise cüzdür. Her bir hücrenin içindeki dna cüz değil cüz’îdir. Bu dna bütün hücrelerde 45 bulunması, insanı komple büyük bir hücre gibi yapar. Bu da küllîdir. Yani cüzîlerin toplamı. Bu nedenle batın meselelerde cüz’î ve küllî kullanılır. Zahir için cüz ve küll kullanılır. Yani tabir-i diğerle somut için cüz ve küll, soyut için cüz’î ve küllî kullanılır. Büyük insan olan Şecere-i hilkat ile küçük insana… küçük şecere-i hilkatten büyük insana bakabilme melekesini kazanmaktır, ki buna cüz’î nazarını küllî yapmak denir.