**NİMETLERİN FARKINDA OLMAK**

Kul olmak; nimetlerden farkında olmayı, onları ihsan eden Rabbimizi tanımayı, her daim şükür duygusu içinde olmayı gerektirir. Yüce Rabbimiz tarafından bize ihsan edilen nimetlerden gafil olmamak kul olmanın gereğidir. Şükreden bir kul olmak da nasip meselesidir. Bunun içindir ki Hz Süleyman şükreden bir kul olabilme niyazında bulunmuştur:

***“Rabbim! Bana, anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve râzı olacağın sâlih ameller işlemeye beni muvaffak kıl!”[[1]](#footnote-1)***

***Bize sunulan nimetlerin farkında mıyız?***

Bizlere lütfedilen nimetler sayısızdır aslında, görmesini bilene: ***“Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız.”[[2]](#footnote-2)*** Pek çok ayette bizlere verilen nimetler çeşitli vesilelerle hatırlatılmaktadır. Bu ayetlerden biri Lokman Suresi’nde yer alır:

“Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz?”[[3]](#footnote-3)

Kur’an-ı Kerimde göklerde ve yerde bulunan pek çok şeyin insanların yararlanabileceği şekilde yaratılmış, düzenlenmiş *olduğu vurgusu yapılmaktadır.*

**Nice nimetler var hizmetimize verilen;** **duyularımızın algıladığı ve algılayamadığı...**

İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan her şey Allah’ın bahşettiği birer nimettir. Yerlerde ve göklerde insanın emrine verilmiştir her şey:

* Bitkiler, meyveler, sebzeler;
* Giyecekler, yaşamı kolaylaştıran araçlar, taşıtlar;
* Dağlar, yollar, denizler, ırmaklar;
* Yeraltı ve enerji kaynakları...
* Bunları kullanmamız için bahşedilen kabiliyet ve akıl nimeti de...

Unutmamalıyız ki, yıkılmayan bir çatı gibi üzerimizde duran gökyüzü, ışık ve ısı kaynağı olan güneş, gece yolumuzu aydınlatan ay ve yıldızlar ve evrende var olan her şey bizim için yaratılmıştır. Sahip olduğumuz bu nimetlere şükretmek nimetin sahibi olan Rabbimizle daha derin bağlar kurmamıza vesile olur.

**Sağlıklı bir şekilde yaşadığımız her an, paha biçilemez bir nimettir.**

Peygamber Efendimiz (s.a.s), sağlığın zenginlikten, gönül hoşnutluğunun da diğer pek çok nimetten değerli olduğunun altını çizmiştir.[[4]](#footnote-4) Sağlımızı kaybettiğimizde, onun ne kadar kıymetli olduğunu iç sesimiz bize hatırlatır. Zira sahip olduğumuz sağlık ve huzur birer servettir:

“Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünyalar ona bağışlanmış gibidir.”[[5]](#footnote-5)

**Gün içerisinde farkına varmadan ve zahmetsizce kaç nefes alıp veriyoruz sizce?**

Bir günde 86.400 saniye lütfedildiyse eğer, varın siz düşünün alıp verdiğimiz nefesleri**...** “Sağlık varlıktan yeğdir.” sözü de sağlık nimetinin her şeyden öncelikli olduğunu ifade eder. İnsan aynada kendine dönüp baktığında; fark edemediği, her biri paha biçilemez değerde olan ne çok nimet görecektir.

“Vücudumuz, Yüce Yaradan’ın bizlere belki de en büyük armağanı. Saat gibi çalışan, her şeyiyle mükemmel ve muntazam, girift, karmaşık, bir o kadar da harikulade sistemler bütünü. Eşsiz ve paha biçilemez her bir parçanın birbirinden farklı pek çok özellikle donatıldığı muhteşem bir makine âdeta.”[[6]](#footnote-6) Sağlıklı bir sese sahip olmanın yolu sağlıklı bir burundan geçer örneğin. Öyle ki ameliyatla burnu küçültülen bazı kişilerde uzun dönemde belirgin ses tonu değişimi de bilimsel makalelerde kendine yer bulur.[[7]](#footnote-7)

“Gazzâlî, göz bebeğinin bir mercimek tanesinden küçük olduğu hâlde göğün ve yerin bütün azamet ve genişliği ile ona sığdığını, bir göz açmakla insanın çok uzun mesafedeki gökyüzünü görebildiğini söyler ve şöyle devam eder: Sübhânallah! Buna şaşılır ki eğer bir ressamın duvarda yaptığı güzel bir resmi görürsen ustalığına hayret edip onu översin fakat zahirde ve batında bir damla sudan meydana gelen bu kadar resimlerin, nakışların ne kalemini ne de ressamını görebiliyorsun ve ressamın azametinden hayret etmiyorsun.”[[8]](#footnote-8)

Aynaya her baktığımızda iğne ucu kadar küçük bir hücrecikten mükemmel bir varlığa dönüştürüldüğümüzü yeniden idrak ederiz.

**Konuşabilmek, dua edebilmek, sevdiklerinin seslerini duyabilmek, bir şarkı söyleyebilmek bazen göz ardı ettiğimiz birer nimet değil midir?**

Sahip olduğu nimetlerin birer imtihan unsuru olarak yaratıldığını unutmaması, hayata hikmet penceresinden bakması ve yaşadığı her ana hamd etmesi bilinçli müminin vasıflarındandır. Allah Teâla şükreden kullarına daha çok nimet vereceğini bildirmiştir:

...لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ... ***“...Şâyet şükrederseniz size olan nimetlerimi artırır da artırırım...”[[9]](#footnote-9)***

İnsan, Allah'ın verdiği her nimetin kıymetini bilmeli ve her bir nimet için ayrı ayrı şükretmelidir. Şükretmenin faydası yine şükreden kişiye dönmektedir. Çokça şükredenlerin daha fazla nimet elde ettikleri görülmektedir. Yüce Allah şükreden kullarına daha çok ihsanda bulunacağını vadeder. Zira O, şükreden kulundan razı olur.

Nimet, insana yaratıcısını tanıma ve bilme imkânı sunar. Nimetlerin farkına varan insan, şükrünü eda etmek için Allah’a ibadete yönelir. İbadetler de insanı maddî-manevî nimetlere kavuşturur. İnsanın dünya ve ahiret hayatında mutlu ve huzurlu olması ancak bu nimetlere karşı yapılan şükürle mümkün olabilir.[[10]](#footnote-10)

İnananlar, nimeti verene gönülden bağlanmanın huzuruna şükürle ererler. Hayat, nimetlere karşı hissedilen vefa duygusuyla ve kalplerde canlı tutulan şükran hissiyle anlamlı hale gelir.

**Anne karnından itibaren çalışmaya başlar kalbimiz...**

Bir dakikada ortalama 60-100 defa atar kalbimiz, görevini aksatmadan. Bu zor işi bizi de rahatsız etmeden yapar. Vücudumuzu ayakta tutan ve organlarımızı koruyan kemiklerimiz, en önemli giysimiz olan derimiz, kanımızı temizleyen karaciğerimiz, nefes kaynağı akciğerlerimiz vb. bütün organlarımız... Şükür bekleyen nimetlerdir hepsi.

Müthiş bir mekanizma olan beynimiz... Dış etkilerden korunması için etrafı su ile çevrilidir. Beynimizde yaklaşık 100 milyardan fazla nöron (sinir hücresi) olduğu söylenmektedir. Bu nöronlar, tek bir çizgi haline getirilse tam 1000 kilometre uzunluğunda olurdu. Bunun anlamı şu ki, “biz büyük bir mucizeyiz.”[[11]](#footnote-11)

~~”~~Düşünmek, plan yapmak, okumak, yazmak, konuşmak, dinlemek, hareket etmek... Tüm bunların hepsi bu mucizenin birer yansımasıdır adeta...

Her nimetin bir hikmeti ve maksadı vardır. Bunları göz ardı etmek Rabbine karşı nankörlüktür.[[12]](#footnote-12) Kur’an’da nimetlerle ilgili ayetlerin sonlarında bulunan “Şükretmeniz için”, “Umulur ki şükredersiniz.”[[13]](#footnote-13) şeklinde geçen ifadeleri dikkate almamız gerekmektedir.

**Ruh ile bedenin dinlenmesine vesile olan nimettir uyku…**

***“Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık.”[[14]](#footnote-14)***

Uyumadan hayatı sürdürebilmek mümkün değildir. Zira insan, uykusuzluğa en fazla 11 gün dayanabilmektedir. Vücudumuza pek çok yararı bulunan uyku, stres ve sıkıntılarından kurtulmamıza yardımcı olur. İnsan, uykusuzluğa en fazla 11 gün dayanabilmektedir.[[15]](#footnote-15) Uyumadan hayatı sürdürebilmek mümkün değildir.

**Eşsiz bir nimettir su... Ve de yaşam kaynağımız...**

Suyun yeryüzünde var olmasının Allah’ın güç ve kudreti dâhilinde olduğu Yüce Kitabımızda ifade edilmektedir: ***“De ki: ‘Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir?”[[16]](#footnote-16)***

“Besinler arasında suyun değeri pek büyüktür. Bütün canlı varlıklar gibi insan vücudu da suya şiddetle muhtaçtır. Vücuttaki bütün besin alış verişi su ile yapılır. Bu sebeple vücuda günde ortalama 2-3 litre su girmesi lazımdır. Besinlerin sindirilmesi, özümleme, emilme ve besinlerin vücutta dolaşımı, salgı maddelerinin dışarıya atılması, kan dolaşımı hep su sayesinde olur. İnsan vücudunun her organizmasında su vardır. Ergin bir insanın vücut ağırlığının % 77 si sudur.”[[17]](#footnote-17)

Suyun ve gıdaların insan sağlığına faydaları ile alakalı birkaç örneğe bakmak bile bile Rabbimizin ihsanının ne kadar bol, ne kadar sınırsız olduğunu görmemiz içi yeterlidir.

**Kirli havayı alıp götüren, kırlardaki ve ormanlardaki güzel havayı getiren ve böylece hava kirliliğinin giderilmesini sağlayan rüzgâr...**

***“Müjdeler taşıyan rüzgârları göndermesi de O’nun kanıtlarındandır ki; böylece size rahmetinden tattırsın...”[[18]](#footnote-18)*** Yüce Allah’ın rüzgârları rahmetinin müjdeleyicisi olarak tanımlaması ne kadar dikkat çekicidir! Yağmur yüklü bulutlar rüzgâr sayesinde hareket eder. Bitkiler onunla yetişir, tabiat onunla canlanır. Rüzgâr hep şiddetli esseydi, sürekli fırtına olsaydı! Halimiz nasıl olurdu?

**Yaratılan her şey bizim için birer nimettir…**

Rabbimiz dinlenmemiz için geceyi ve lütfundan rızkımızı aramamız için gündüzü yarattığını belirtir.[[19]](#footnote-19) Yağmuru ve içtiğimiz suyu tuzlu yaratmadığı için bile şükretmemiz gerektiğini hatırlatır bizlere.[[20]](#footnote-20) Pek çok hayvanı bizim için yarattığını, emrimize amade kıldığını söyler.[[21]](#footnote-21) Etinden, sütünden, yününden, derisinden ve gücünden istifade ettiğimiz hayvanlar da bizim için birer nimettir.

**Görünen nimetlerin yanında bir de manevi nimetler vardır bizler için...**

وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظٖيمُࣖ...

***“...Allah’ın rızâsı ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur.”[[22]](#footnote-22)***

Allah’ın kulundan memnun oluşu her nimetin üstündedir. Öyleyse; en büyük başarı ve en büyük mutluluk Yüce Allah’ın hoşnutluğuna erişmektir.[[23]](#footnote-23) İnsanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılması için gönderilen Kur'an-ı Kerim de en büyük nimetlerden biridir. Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an’ı göndererek, dünya ve ahiret mutluluğu için gerekli olan bilgileri açıklamıştır.

Dünya hayatında karşılaştığımız bazı sıkıntıları Yüce Rabbimizin gidermesi, dualarımıza icabet etmesi, bizlere yaşama sevinci vermesi, günahlarımızı gizli tutması gibi sayılamayacak kadar çok nimet mevcuttur.

İnsanlara verilen akıl, anlayış kabiliyeti, sezgi gibi özelliklerin yanında, mümin kullara bahşedilen, güzel amellere muvaffak olma, ilim ve irfan sahibi olma konusunda gayret sahibi olma gibi manevi güzellikler de kadri bilinmesi gereken nimetlerdendir. İnsanın zihninden geçirdiklerinin kendinde saklı kalması bile bir nimettir.

**Manevi kazanımlar da birer nimettir tefekkür eden kula!**

...اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِر۪ينَ ***“...Allah şükredenleri bilmez mi?[[24]](#footnote-24)***

Kur’an’ı anlama yeteneği, Allah’ı bilme hissi, ilâhî aşk, huzur, kalbin sükûnu, korku ve endişeden uzaklaşarak tevekkül halinde olmak, ruhî rahatlık içinde olmak gibi manevi lütuflar da selim fıtratını bozmayan kullara Rabbimizin ikram ettiği nimetlerdendir. Bu nimetleri bizlere ihsan eden Yüce Allah'a fırsat buldukça şükretmek kulluk bilincini muhafaza etmek adına önem arz etmektedir.

**İnsanın zihninden geçirdiklerinin kendinde saklı kalması bile bir nimettir.**

Yüce Rabbimizin bazı sıkıntılarımızı gidermesi, dualarımıza icabet etmesi, bizlere yaşama sevinci vermesi, günahlarımızı gizli tutması gibi sayılamayacak kadar çok nimet vardır.

**Evrende var olan her şey insan için yaratılmıştır.**

***"...Buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü O'nun tuttuğunu görmez misin?"[[25]](#footnote-25)***

Yıkılmayan bir çatı gibi üzerimizde duran gökyüzü, ışık ve ısı kaynağı olan güneş, gece yolumuzu aydınlatan ay ve yıldızlar...

Kur’an’da nimetlerden bahseden ayetlerin sonlarında; “Şükretmeniz için”, “Umulur ki şükredersiniz.” buyurulması [[26]](#footnote-26) ne kadar dikkat çekicidir: ***“Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi.”[[27]](#footnote-27) Nimetlerden faydalanırken mutluluk duymak da ayrıca şükrü gerektiren bir nimettir.***

**Her nimetin şükrü kendi cinsindendir.**

Bedenin şükrü namaz kılmak ve oruç tutmakla, kazancın şükrü zekât ve sadaka vermekle, dilin şükrü zikretmek ve hakkı söylemekle olur.

Tabiata şükür ise ekolojik dengeyi koruyarak, doğaya merhametle yaklaşarak olur. Şükrün bir göstergesi de sahip olunan güzellikleri başkalarıyla paylaşmaktır!

**Şükretmenin bir yolu da şükür secdesi yapmaktır.**

Bir nimete kavuşma veya bir sıkıntıdan kurtulma sebebiyle Allah’a karşı şükran ifadesi olarak yapılan bir ibadettir şükür secdesi. Hz. Peygamber, (s.a.s) sevindirici bir durumla karşılaştığında Allah Teâlâ’ya şükür secdesi yapardı[[28]](#footnote-28)

Allah Resulünün bu ve benzeri uygulamalarından dolayı, bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak, secdede iken Allah’a hamd ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmak şeklindeki şükür secdesi güzel görülmüştür.[[29]](#footnote-29) Tilavet secdesi ile aynı şekilde uygulanan bu secdede, dilimiz döndüğünce şükür ifadelerini Rabbimize arz etme imkânı buluruz.

***“*Peki... Şeytan ilahi huzurdan kovulunca, insanı ilk olarak hangi ibadetten uzaklaştıracağına yemin etmiştir?**

Tabi ki şükürden: ***Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.[[30]](#footnote-30)***

Bu durum şükrün Allah katında ne kadar değerli olduğunu göstermez mi? O halde; Şükretmek gibi bir erdeme sahip olanlar, şeytanın tuzağına düşmeyenlerdir.

***“*Sıkıntılı zamanlarda kendisine verilen diğer nimetleri unutma insanın zayıf yönlerinden biridir.**

***İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir” der...”[[31]](#footnote-31)*** Ayrıca insan, ferahlık ve genişlik halinde Allah’ı anmayı unutur, zorluk ve sıkıntı anında hatırlar ancak.

**Nimetlere kavuşan insan, şükretmeyi unutur çoğunlukla.**

Hayal kırıklığına uğrayıp bir sıkıntıya düştüğünde “Rabbim beni unuttu, önemsemedi.” diyerek inkâr ve isyana yönelir kimi zaman.[[32]](#footnote-32) Oysa ki; sahip olduğumuz nimetleri kaybetmek Allah katında değersiz olduğumuza işaret etmez. “Eğer Allah kıymet verseydi beni nimetlerinden mahrum bırakmazdı.” diye düşünmemelidir insan...

İnsana verilen nimetlerin üstünlük sebebi değil birer imtihan aracı olduğunu Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şu sözlerle ifade etmiştir: “Müminin durumu ne hoş! Onun bütün işleri hayırlı ve kazançlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimsede rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükrederse, bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse, bu da onun için hayır olur.[[33]](#footnote-33) Demek ki insanın maruz kaldığı sıkıntılar gibi nail olduğu nimetler ve bu durumlara verdiği tepkiler de imtihan vesilesidir. İnsan her şeyin Allah’tan olduğuna inanarak gerek darlık gerekse bolluk anında lütfun da hoş kahrın da hoş diyerek bu imtihanı başarmalıdır.

Bu dünya nimetlerinin bir kısmından mahrum kalan mü’min, bütün bunlara ahiret hayatında mükâfat olarak hesapsız bir şekilde ulaşacağını bilir ve imtihanlara sabredip elindeki nimetlere de şükreder. Nimetlere ulaşınca şımarmaz, nimetleri kaybedince isyana düşmez.

**Allah katındaki değer ölçüsü, ne sahip olunan dünya malı, ne de dış görünüştür.**

Dünyadaki güzellikler, inanan ya da inanmayanlara verilebilir. Mümin kul ise, gerçek güzelliklere ahiret hayatında ulaşacağını bilir. Ahirette ulaşacağı güzellikler hayallerin çok ötesindedir: ***“Onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez...”[[34]](#footnote-34)***

**Sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeyler mi nimettir sadece? Ya sahip olamadığımızı düşündüklerimiz?**

Bazı ihsanların kıymeti ancak yokluğunda fark edilir. Zira zenginlik, gençlik, sağlık ve boş vakit gibi...

Bize verilmediğini düşünerek üzüldüğümüz bazı şeyler ise Allah’ın ihsanıdır belki. Bir de bu açıdan bakmak gerekir bazen. Her şartta şükrettiğimizde Yaratıcımız katındaki derecemizin ne kadar yükselebileceğini hayal etmek bazen de.

İnsandan beklenen, kendisine verilen nimetlerin farkında olması ve onları lütfeden Allah’ı tanımasıdır. İçinde bulunduğu nimet ve imkânların asıl kaynağını unutanlar kayıpta olanlardır.

İnsanın şükretme ihtiyacı yaratılışı gereğidir. Tertemiz fıtratını koruyan her insan, kendisine küçük bir iyilik yapana karşı bile vicdanen bir teşekkür borcu hissediyorsa, bütün nimetleri ikram eden Yaratanına şükretmemesi düşünülemez. Şükretme bilincinde olmak, kulluğun ve İslâmî terbiyenin doğal sonucudur. [[35]](#footnote-35)

Manevi nimetlerin zirvesi Allah sevgisidir. Allah’ın nimetlerine nail olan kul sürekli O’nun lütufları ve nimetlerinin çeşitliliği üzerinde düşünür, bu sayede Allah’a olan sevgisi artar. Daha sonra nimetle ilgilenme düzeyini aşarak nimetin sahibine yükselir, ilgi ve sevgisini O’na yöneltir. Böylece şükür, manevi nimetlerin çoğalmasını da sağlamış olur.[[36]](#footnote-36)

Yüksek ahlaki erdemlere sahip olan bir kul aldığı her nefeste, tattığı her lezzette, gördüğü her güzellikte Rabbinin kudretini görür, yaratana karşı hamd vazifesini yerine getirmek için azami gayret gösterir. Rabbinin sayısız ikramlarını gören kişi nasıl şükürden uzak bir hayat yaşayabilir?:

***فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى “Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin?”[[37]](#footnote-37)***

1. Neml, 27/19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nahl, 16/189. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lokman, 31/20. [↑](#footnote-ref-3)
4. İbn Hanbel, V, 372. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tirmizi, Zühd, 34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammed Kâmil Yaykan; Diyanet Aile Dergisi, Mart 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yaykan, a.y. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lamia Levent Abul Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. İbrahim,14/7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Doç. Dr. Enver Bayram , *Lokman Sûresi 20. Âyet Bağlamında Allah’ın Zâhir ve Bâtın Nimetleri,* Tokat İlmiyat Dergisi, Haziran 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nur Eda Kasapsüslü, *Büyük Mucize Beyin Ve Öğrenme*, s. 630, Hacettepe Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zümer 39/ 8-49; Hûd 11/ 9-10. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mâide 5/6; Enfâl 8/26; Nahl 16/78; Hac 22/36. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nebe, 78/9. [↑](#footnote-ref-14)
15. H. Mehmet Soysaldı, *Kur’an Âyetleri ve Hadisler Perspektifinden Uyku Hakkında Bir Değerlendirme*, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2018 / 9(2) 79-102. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mülk, 67/30. [↑](#footnote-ref-16)
17. ### Kemal Topalan, *Su Ve Vücuttaki Önemi, s. 369-370,* Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]*,*Cilt 5, Sayı 12, Aralık – 1966.

    [↑](#footnote-ref-17)
18. Rûm, 30/46. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kasas, 28/73. [↑](#footnote-ref-19)
20. Vâkıa, 56/68-70. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yâsîn,36/72-73. [↑](#footnote-ref-21)
22. Tevbe, 9/72. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 33-34. [↑](#footnote-ref-23)
24. En’am, 6/53. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hac, 22/65. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mâide 5/6; Enfâl 8/26; Nahl 16/78; Hac 22/36. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nahl,16/78. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ebû Dâvûd, Cihâd, 162. [↑](#footnote-ref-28)
29. TDV İlmihal, I, 354. [↑](#footnote-ref-29)
30. A’raf, 7/17. [↑](#footnote-ref-30)
31. Zümer, 39/49. [↑](#footnote-ref-31)
32. bkz.Fecr,15,16/89 [↑](#footnote-ref-32)
33. Müslim, Zühd, 64. [↑](#footnote-ref-33)
34. Secde, 32/17. [↑](#footnote-ref-34)
35. Hadislerle İslam, c.2, s.76. [↑](#footnote-ref-35)
36. İslam Ansiklopedisi, Şükür maddesi, c. 39, s. 259. [↑](#footnote-ref-36)
37. Necm, 53/55. [↑](#footnote-ref-37)