***-*** ***KADER VE CÜZ-İ İHTİYARÎ -***

***KESB: EMR-İ İTİBARÎDİR. S:464***

***KADER VE CÜZ’-İ İHTİYÂRÎ HALÎ VE VİCDANÎ BİR İMANIN CÜZLERİNDENDİR. YOKSA İLMÎ VE NAZARÎ DEĞİLLERDİR.S:463***

***KADER İHTİYARI TEYİD EDİYOR, İBTAL ETMİYOR.S:463***

***KADER, MAZİ VE GÜNAHLAR VE MUSİBETLER KARŞISINDA KADER YE’İSTEN KURTARIR.***

***KADER MAASİ (isyanlar,günahlar) VE İSTİKBALİYETE BAKMAZ S:464***

***KADER,NEFSİ GURURDAN VE CÜZ-İ İHTİYARÎ ,ADEM-İ MES’ULİYETTEN KURTARMAK içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler.Yoksa mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mes'uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in'am olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz'-i ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz'-i ihtiyariyeye zıd bir harekete sebebiyet veren ilmî mes'eleler değildir.S:463***

***KADER FAHR VE GURURDAN KURTARMAK İÇİNDİR. S:464***

***CÜZ’-İ İHTİYÂRÎ SEYYİATA MERCÎ OLMAK İÇİN S:464***

***SEYYİATI İSTEYEN CÜZ’-İ İHTİYÂRÎ VE NEFS-İ İNSANÎYEDİR S:464***

***HASENATI İSTEYEN RAHMET-İ İLAHİYYE VE İCAD EDEN, KUDRET-İ RABBANİYEDİR. S:464***

***KADER HAKİKİ İLLETLERE BAKAR S:464***

***KADER VE İCAD-I İLAHİ: MEBDE VE MÜNTEHA, ASIL VE FER, İLLET VE NETİCELER İTİBARIYLA ŞERDEN VE KUBUHTAN VE ZULÜMDEN MÜNEZZEHTİR. S:464***

***KÜFÜR VE MASİYET ADEM VE TAHRİB NEVİNDENDİR S:465***

***KENDİNDEN SUDUR EDEN KEMÂLÂT VE HASENAT İLE GURURLANMAMAK İÇİN KADERE BAKAR. FAHR YERİNDE ŞÜKREDER, BAŞINA GELEN MUSİBETLERDE KADERİ GÖRÜR, SABREDER. S:465***

***CÜZ’-İ İHTİYÂRÎNİN MAHİYETİ MEÇHUL ..S:466***

***İHTİYARIN VÜCUDUNU VİCDANEN BİLİR S:466***

***CÜZ’-İ İHTİYÂRÎ KADERE MÜNAFİ DEĞİL S:466***

***KADER İHTİYARI TEYİD EDER S:466***

***KADER İLM-İ İLAHİNİN BİR NEV’İDİR S:466***

***İLM-İ İLAHİ İHTİYARIMIZA TAALLUK ETMİŞ.S:466***

***Kader, ilim nev'indendir. İlim, malûma tâbidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare etmek için esas değil. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve kudrete istinad eder.S:466***

***Hem ezel; mazi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine-misaldir.***

***S:466***

***KADER SEBEPLE MÜSEBBEBE BİR TAALLUKU VAR S:467***

***CEBRİYE; SEBEBE AYRI, MÜSEBBEBE AYRI BİRER KADER TASAVVUR EDER. S:467-710***

***MUTEZİLE; KADERİ İNKAR EDER .S:467-710***

***EHL-İ SÜNNET İSE; EVVEL-AHİR-ZAHİR VE BATIN İSİMLERİNİN CEM-ÜL CEMİNDEN BAKAR.***

***Cüz'-i ihtiyarînin üss-ül esası olan meyelan, Matüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş'arî, ona mevcud nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyelandaki tasarruf, Eş'ariyece bir emr-i itibarîdir. Öyle ise o meyelan, o tasarruf, bir emr-i nisbîdir. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme istemez ki; illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref'etsin. Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüchaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir. Öyle ise o anda onu terkedebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki: "Şu şerdir, yapma." Evet eğer abd hâlık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı ref' olurdu. Çünki ilm-i usûl ve hikmette مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ kaidesince mukarrerdir ki: "Bir şey vâcib olmazsa, vücuda gelmez." Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir. İllet-i tâmme ise; ma'lulü, bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz.S:467***

***Risale-i Nur’a göre illet-i tamme üçtür,ilm-i kelamcılara göre ise dörttür.***

1. ***LÜZUM* (Alah u alem bana göre ilimdir)**
2. ***ZARURET*  (Allah u alem bana göre iradedir)**
3. ***VÜCUB*  (Allah u alem bana göre kudrettir), S:467**

***Bana ait Not: Malûm iradeye bakar ve kudrete istinad eder,ilim nasıl olacaksa öyle taalluku işlevi var yoksa böyle olsun şeklinde değil.İrade tayin ediyor..İlim pilan ve proğramını çiziyor..Kudret de yaratıyor.İrade de senin irade-i cüz’iyene taalluk ediyor te’yid ediyor iptal etmiyor…)***

***KADER, ONUN ÖLMESİNİ ONUN TÜFEĞİ İLE TAYİN ETMİŞTİR S:467***

***EĞER TÜFEK ATMAMASINI FARZETSEN, O VAKİT KADERİN ADEM-İ TAALLUKUNU FARZ EDİYORSUN***

***EMR-İ İTİBARİNİN İLLETİ, BİR RÜÇHANİYET DERECESİNDE BİR VAZİYET ALSA, O EMR-İ İTİBARİ SÜBUT BULABİLİR….S:467***

 ***Eğer desen: Tercih bilâ müreccih (tercih edici fail ile eşya arasındaki durum ki caizdir) muhaldir. Halbuki, o emr-i itibarî dediğimiz kesb-i insanî; bazan yapmak ve bazan yapmamak; eğer mûcib bir müreccih bulunmazsa tercih bilâ müreccih lâzım gelir. Şu ise, usûl-ü kelâmiyenin en mühim bir esasını hedmeder?***

 ***Elcevab: Tereccuh bilâ müreccih muhaldir.( failsiz tercih eden yoksa eşyanın eşyadan üstün olması muhaldır) {(Haşiye): Tereccuh ayrıdır, tercih ayrıdır, çok fark var.} Yani: Müreccihsiz, sebebsiz rüchaniyet muhaldir. Yoksa, tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki'dir. İrade bir sıfattır; onun şe'ni, böyle bir işi görmektir.***

 ***Eğer desen: Madem katli halkeden Hak'tır. Niçin bana katil denilir?***

 ***Elcevab: Çünki İlm-i Sarf kaidesince ism-i fâil, bir emr-i nisbî olan masdardan müştaktır. Yoksa bir emr-i sabit olan hasıl-ı bilmasdardan inşikak etmez. Masdar kesbimizdir, katil ünvanını da biz alırız. Hasıl-ı bilmasdar, Hakk'ın mahlukudur. Mes'uliyeti işmam eden birşey, hasıl-ı bilmasdardan müştak kılınmaz. S:468***

***DUA VE TEVEKKÜL MEYELAN-I HAYRA BÜYÜK BİR KUVVET VERDİĞİ GİBİ***

***İSTİĞFAR VE TEVBE DAHİ MEYELAN-I ŞERRİ KESER, TECAVÜZATINI KIRAR ..S:468***

***ŞU KAİNAT DENİLEN, KUDRETİN KURAN-I KEBİRİNİN AYATI DAHİ NİZAM, MİZAN, İNTİZAM VE TASVİR VE TEZYİN GİBİ ÂYÂT-I TEKVİNİYESİ İLE TASDİK EDİYOR. S:469***

***BEDİHİ KADER İSE, ÇEKİRDEĞİN TAZAMMUN ETTİĞİ AĞACIN, MADDÎ KEYFİYAT VE VAZİYETLERİDİR Kİ, SONRA GÖZÜYLE GÖRÜNECEK. İNTİZAM-I MADDÎ OLAN BEDİHİ KADER KİTAB-I MÜBÎN.S:469***

***NAZARÎ KADER İSE, O ÇEKİRDEKTE, ONDAN HALKOLUNACAK AĞACIN MÜDDET-İ HAYATINDAKİ GEÇİRECEĞİ TAVIRLAR, VAZİYETLER, ŞEKİLLER, HAREKETLER, TESBİHATLARDIR Kİ TARİHÇE-İ HAYAT NAMIYLA TABİR EDİLEN VAKİT BE VAKİT DEĞİŞEN TAVIRLAR, VAZİYETLER, ŞEKİLLER, FİİLLER; O AĞACIN, DALLARI, YAPRAKLARI GİBİ İNTİZAMLI BİRER KADERÎ MİKTARI VARDIR. İNTİZAM-I MANEVÎ VE HAYATÎ OLAN NAZARÎ KADER İMAM-I MÜBÎN . S:469***