**YÛSUF KISSASINDAN HAYATIMIZA YANSIMALAR**

**“YÛSUF GİBİ OLMAK”**

 **Kur’an’daki Yaşanmış Hikâyeler: Kıssalar**

**Kıssalar hakkında bilgi sahibi olmak bize neler kazandırır?**

Kur’an kıssaları ibret alınacak olan, tarihî doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan olaylardır. Özellikle peygamber kıssaları alınması gereken ibretlerle doludur. Kıssalar, hayatta nasıl bir yol çizeceğimizi öğretir. Önceki toplumların yaşadıklarını öğrenmek, benzer durumları yaşayan müminlerin felâket ve sıkıntılara karşı dayanma gücünü artırır. Müminlere, önceki ümmetlerin de benzer sıkıntılar yaşadığını hatırlatıp onları teselli eder, inananları dua, sabır ve tevekküle teşvik eder. Aynı hatalara tekrar tekrar düşmemeleri konusunda insanları uyarır. Aynı zamanda erdemli bir hayata teşvik eder ve kötülüklerden sakındırır.Kuran-ı Kerîm’deki kıssalar pek çok hikmete dayanır.

 Kıssalarda, geçmişte yaşanan olaylardan ibret ve ders alınmasını sağlamak, iyi ve kötünün modelleri ortaya konarak ahlâkî olgunluğa teşvik etmek, kötülüklerden sakındırmak gibi hikmetler de vardır. Kıssalarda temel amaç, tarihî olayları ayrıntılarıyla ortaya koymak değil, ibret alınması için mesajlar vermektir. Olayın ayrıntılarına değil, bizzat kendisine önem atfedilmiş, asıl mesajı gölgede bırakacak detaylara değinilmemiştir.

Kıssalarda pek çok peygamberin hayatından kesitlere yer verilmiştir. Hz. Âdem, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus, Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ gibi peygamberlerin kıssaları yer alır Yüce Kitabımızda. Bazı şahsiyetlere ve hadiselere dair kıssalar da vardır: Üzeyir, Lokmân, Zülkarneyn, Firavun, Nemrûd, Kârûn, Ashâb-ı Kehf, Ashâbü’l-karye, Ashâbü’l-fîl, Ashâbü’l-uhdûd gibi... Uzun kıssalar Kur’an’da geniş yer tutar, bir sûreyi baştan sona kaplayan Yûsuf kıssası gibi...

 **Yûsuf Sûresini Neden Tanımalıyız?**

 ***Yûsuf kıssasında yüksek ahlaki değerlere şahit oluruz.***

 Rabbimiz Yûsuf Sûresi ile biz kullarına, Hz. Yûsuf’un karşılaştığı engelleri aşma konusunda nasıl bir yol çizdiğini anlatır. Böylelikle karşımıza çıkan zorlu engelleri yılmadan ve doğruluktan ödün vermeden geçebileceğimiz konusunda bize yol gösterir.

 Yûsuf kıssasında şahit olduğumuz ahlaki değerler, Hz. Yûsuf’un örnek davranışları, gönül heybemizde nice güzelliklerin birikmesini sağlayacak, hayat yolunda bize rehberlik edecektir.

 Hz. Yûsuf’un merhamet dolu yüreği, hikmet dolu sözleri, Allah’ı hatırlatan tavırları mü’minlere derinden tesir eder ve onları manevi açıdan güçlendirir. Bu sebeple Yûsuf Sûresi. “Ahsenü’l- Kasas/Kıssaların En Güzeli” olarak adlandırılır.

Hz. Yûsuf’un hayat hikâyesinde, ibret alacağımız pek çok hikmetli örnek vardır. Sûreyi ve Yûsuf Peygamberi yakından tanıyıp bu örneklere tanıklık edelim:

 ***Hz Yakub’un Yusuf’a olan yoğun sevgisi, kardeşlerinin de bu sevgiyi kıskanmasıyla başladı her şey...***

Yusuf’u gezmeye götürme bahanesiyle ona bir kötülük yapmalarından korkuyordu Hz. Yakup. Buna rağmen oğullarıyla konuşurken onları incitmemeye dikkat etmiş, sözlerini özenle seçmişti. Aslında oğullarına güvenmediği halde, bunu hissettirmeme nezaketini göstermiş, Yûsuf’u göndermek istememesine gerekçe olarak, onlar farkında olmadan Yûsuf’u kurtların kapıp yiyebileceğinden korktuğunu ifade etmişti.[[1]](#footnote-1)

Hz. Yakup, “Onu kurdun yemesinden korkarım” şeklindeki sözü ile Yûsuf hakkında plan kuran ama tam olarak nasıl bir yol çizeceklerini bilemeyen oğullarına farkında olmadan fikir vermişti anlaşılan. Demek ki ağzımızdan çıkan her sözü düşünüp tartarak sarf etmeli ve olumlu cümleler sarf etmeyi tercih etmeliyiz. Düşünmeden dile getirdiğimiz olumsuz sözler hayatımızın ilerleyen dönemlerinde karşımıza çıkabilir diye düşünmeliyiz. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.”[[2]](#footnote-2) ifadesiyle, söylenen her söze dikkat edilmesi gerektiğine işaret etmiştir.

 ***Haset kalbi kötülüklere açan bir duygudur.***

 Hz Yûsuf’un abileri, yüreklerindeki kıskançlığın baskısı altında tüyler ürpertici eylemleri bile normal görmüşlerdi. Kendini savunmaktan aciz, masum bir çocuk olan kardeşlerinin canına kıymak gibi kötü bir eylemi gerçekleştirmekten çekinmemişlerdi.[[3]](#footnote-3)- “...Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur...”[[4]](#footnote-4) ayetinden anlaşıldığı üzere suçsuz birini öldürmenin sorumluluğu çok büyüktür. Peygamber çocuklarının kıskançlık hissi, yaptıklarının bu derece büyük bir kötülük olduğunu görmelerine engel olacak kadar ileri derecedeydi.

 Babalarının Hz.Yûsuf’a olan sevgisi abilerinin gözlerinde oldukça büyümüştü. Öyle ki, kalplerindeki haset duygusu, onları öz kardeşlerini öldürme gibi bir eylemi düşünmeye bile sevk etmişti: “Yûsuf’u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra (tövbe edip) salih kimseler olursunuz.”[[5]](#footnote-5)

Kardeşleri Hz. Yûsuf’u kuyuya attıktan sonra babalarına gelip yalan söylemiş ve onu Yûsuf’u bir kurdun yediğine inandırmak istemişlerdi. Rivayete göre bu acı haberi alan Hz. Yakup çok üzülmüş ve gömleği alıp yüzüne sürerek şöyle demiştir: “Bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim! Oğlumu yemiş fakat sırtındaki gömleği yırtmamış!” Hz. Yakup bu sözleriyle oğullarının söylediklerine inanmadığını ifade etmek istemiştir. Oğullarına, “Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş” diyerek bu kanaatini belirtmiştir.[[6]](#footnote-6)

 Hz. Yûsuf’un kardeşlerinin kalplerindeki kıskançlık öyle ileri boyuttaydı ki babalarının duyduğu acıya dahi aldırmıyorlardı. Onun dinmeyen evlat hasreti yüreklerini sızlatmıyordu. Ne onunla konuşup rahatlatmaya çalışıyorlar, ne teselli ediyorlar, ne de ona umut veriyorlardı! [[7]](#footnote-7) Oğulları, “Allah’a ant olsun ki, sen ‘Yûsufum!’ diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helâk olacaksın!..”[[8]](#footnote-8) diyerek, Hz. Yakup’un içindeki umut ışığını söndürmek istiyorlardı. Bunun üzerine “Hz. Yakup, oğullarına dedi ki; “Ben acımı ve ıztırabımı yalnız Allah’a şikâyet ediyorum ve ben Allah hakkında sizin bilmediklerinizi biliyorum.”[[9]](#footnote-9)

Hz Yusuf’un abilerini günaha sürükleyen bir duygu olan hasetin ne kadar zarar verdiğini belirtmek üzere Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Bir koyun ağılına giren iki aç kurdun koyunlara zararı, haset ve aşırı derecede mala düşkünlüğün, Müslüman’ın dinine verdiği zarardan daha çok değildir. Gerçekten ateşin odunu yakıp yediği gibi, haset de iyilikleri yer ve tüketir.”[[10]](#footnote-10)

Yûsuf kıssası, haset hastalığının insanı sürükleyebileceği yanlışları en güzel şekilde anlatan kıssadır. Çekememezlik, insanın ruh halini ve onun diğer insanlarla ilişkilerini altüst eden sinsi bir illettir. Kulluk bilincinin körelmesine ve sonuçta birçok haksızlığın işlenmesine yol açan kötü bir huydur.[[11]](#footnote-11) Müslüman kimliğine zarar verir. İnanan bir kimse kesinlikle bu duygudan korunmalıdır.

 ***“Sonra tevbe ederiz!” düşüncesiyle vicdanların sesi susturulamaz!***

 Hz. Yûsuf’un kardeşleri, ona yaptıkları kötülüğün farkında olmalarına rağmen vicdanlarının sesini susturmaya çalıştılar; babalarını evlat hasretiyle baş başa bıraktılar. “Tövbe ediverir affediliriz.” düşüncesiydi onları bu yanlışa sürükleyen... Bile isteye suç işleyip ‘tövbe edince affedilirim’ düşüncesi İslam’da kabul görmez. Samimi tövbe bu değildir. Tövbe, kişinin işlediği hatalar için pişmanlık duyup tüm yüreğiyle af dilemesidir.

 “İslam’da söz konusu türden “hazır tövbeler” yoktur! Suçu işlemeden önce hazırlanan “Sonra tövbe ediveririm!” kılıfı, asla tövbe olamaz! ”[[12]](#footnote-12) “Nasıl olsa tövbe ederim” düşüncesiyle günaha meyletmek, kişinin kendini aldatmasıdır. Gerçek tövbe (tövbe-i nasuh) aynı hatayı bir daha yapmamak üzere alınan kesin kararla yapılan samimi tövbedir.

 ***“Güzel Sabır” anlamına gelen “Sabr-ı Cemil” sıkıntıyla karşılaşılan ilk anda gösterilen sabırdır.***

 Hz. Yakup, yıllarca oğlundan haber alamamasına rağmen Allah’tan ümidini kesmemişti. Yusuf’u kuyuya atan çocuklarına tövbekâr olmalarını öğütlemiş ve halini Allah’a arz etmişti: “Ben kederimi ve hüznümü yalnız Allah’a şikâyet ediyorum.” İşte Hz. Yâkup’un bu tavrı sabr-ı cemil idi.[[13]](#footnote-13) Onun evladından ayrıldığı zaman gösterdiği sabır, isyan ve kinden uzak, ümit dolu bir sabırdı. Gözleri hüzünden ağarmıştı; buna rağmen acısını içine gömüyor, belli etmiyordu.

 ***İnsanların kıskanıyor olması, Allah’ın bir kimse için takdir etmiş olduğu nimeti engelleyemez.***

 Kardeşleri Yûsuf’tan kurtulmaya, onu hayatlarından çıkarmaya çalıştı. Ama saraylarda Musa yetiştiren Allah, Mısır azizinin evinde büyümeyi de Hz. Yûsuf’a nasip etmişti.

 “O'nu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki: ‘Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz.’ İşte böylece biz Yûsuf'u o yere (Mısır'a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”[[14]](#footnote-14)

 ***Daima doğruyu konuşan, özü sözü bir, verdiği söze bağlı kalan biriydi Yûsuf.***

Kur’an’da Hz. Yûsuf’un (a.s.) iffetine ve dürüstlüğüne dikkat çekilir***.*** Onun iyilik, dürüstlük ve güvenilirliğine zindandaki arkadaşları da tanıklık etmişlerdi.[[15]](#footnote-15) Ona iftira atan vezirin hanımı bile en sonunda Yûsuf’un doğruluğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı.[[16]](#footnote-16)

 “Eğer Allah’a güvenirseniz, sizi bulunduğunuz dipsiz kuyulardan alıp, gelebileceğiniz en nihai noktaya getirebileceğini de bilirsiniz. Toplumsal kurumlar ne kadar bozuk olursa olsun siz üzerinize düşeni yaparsanız, içinde bulunduğunuz yapıyı dahi değiştirebilirsiniz.”[[17]](#footnote-17)

Bütün peygamberler gibi Hz. Yûsuf da haksızlığa uğramasına ve türlü zorluklara maruz kalmasına rağmen hiçbir zaman halinden şikâyetçi olmamış, dürüstlükten de ödün vermemiştir. Her haline şükretmiş, doğru yoldan ayrılmamak için Rabbine yönelerek dua etmiştir.

 ***Genç Yûsuf iffetini koruyarak nefsiyle imtihanını başarıyla atlatmıştı.***

 Yûsuf Peygamber, zindana girmenin günaha girmekten evla olduğunu düşünmüştü. O, saraydaki hayatı terk edip, hapishane hayatına iffeti adına razı olmuştu. Hz. Yûsuf yaşadığı onca zorluğa rağmen, ahlakî erdemlerden taviz vermemişti. Doğru bildiğini uygulamaktan asla vazgeçmemişti: "’Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum’ dedi.”[[18]](#footnote-18)

Hz Yûsuf, azizin eşinin teklifini duyunca hemen Allah’a sığınmış, efendisine ihanet etmeyeceğini vurgulamıştır. Konuşmasını “Zalimler iflah olmaz.”[[19]](#footnote-19) diyerek tamamlamıştır. Bu ifadeye göre birine ihanet eden, iffetini korumayan kişiler ‘zalimler’ olarak nitelenmiştir. Allah’ın yasakladığı her durum kişinin kendisine ya da başkalarına yaptığı bir haksızlık olduğundan zulüm olarak adlandırılmaktadır. Zira zulüm hakkın sahibine teslim edilmemesi anlamına gelir. Zulmün bu anlamlarını da düşünüp, zulüm olarak değerlendirilen her türlü olumsuz davranıştan uzak durmamız gerekmektedir.

Yüce Allah, kendisine sığınan sevgili kulunu, ona pusu kuranların tuzaklarından uzaklaştırmış, kurtuluş sebeplerini yok ederek ona zindan kapılarını açmıştır. Yûsuf Peygamber, saraydaki zevk ve safa dolu bir hayatı terk edip, hapishanenin tahammül edilmez hayatına iffeti adına razı olmuştur. [[20]](#footnote-20)

 ***Mısır Azizi, Hz. Yûsuf’un masum olduğunu bildiği halde******ondan gerçeği gizlemesini ve kimseye anlatmamasını emretmişti.***

Azizin hanımının zamanın yüksek sosyetesini temsil eden kadınların dedikodularını duyunca kendini temize çıkarmak için tertip ettiği davette açıkça söylediği “Kuşkusuz, ondan murat almak istedim ama o benden kurtulmayı başardı. Fakat ondan vazgeçecek değilim. Eğer istediğim şeyi yapmazsa, onu zindana attıracağım ve küçük düşenlerden olacak!”[[21]](#footnote-21) şeklindeki sözlerinin normal karşılanması o toplumun iffet ve hayâdan uzaklaştığının açık bir göstergesidir. Anlaşıldığına göre, hoşlarına giden yabancı bir erkeğe sahip olma arzularını saklama ihtiyacını dahi duymuyorlardı.[[22]](#footnote-22)

İffetsizliğe sevk edecek hususların rahatça konuşuluyor olması, bu davranışların normal kabul edilmesine sebep olabilir. Bu hususların rahatça konuşulduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.

Bir zamanlar Yûsuf’u evladı gibi yetiştiren Aziz ise, olayın iç yüzünü öğrendiği halde kendi itibarını ve sosyal statüsünü korumak için onun yıllar boyu zindanda kalmasına göz yummuştu. Kendisine ihanet eden eşine ise “Bu günahın için tövbe et, affını dile!” demekle yetinmişti.[[23]](#footnote-23) Oysa ki onurlu davranış, kendisinin ya da en yakınlarının aleyhine bile olsa hakikat ve adaletten ayrılmamaktır.

 ***Zindanda dahi olsa tebliğ görevini yerine getirmişti Yûsuf Peygamber.***

 "Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı?"[[24]](#footnote-24)

 Sorumluluk bilincine sahip olan her Müslüman, Yûsuf misali üzerine aldığı görevi ihsan ile yerine getirir. İhsan, her anını Allah’ı görüyormuşçasına yaşamak, O’nun da bizi her daim gördüğünün farkında olarak hareket etmektir. Aynı zamanda, Peygamberimizin “Allah, her işte ihsanı emretmiştir”[[25]](#footnote-25) hadisine uygun davranmaya özen göstererek görevlerini yerine getirmektir.

 ***Hz. Yûsuf’un, üslubundaki hoşgörü, nezaket ve incelik insanların gönlüne girmesine vesile olmuştu.***

Yûsuf, zindandaki iki genci kendine arkadaş edinmiş; “Arkadaşlarım” diye hitap ederek de onların sevgisini kazanmıştı.[[26]](#footnote-26) En güzel vasıflardan biridir her durumda nazik olmak. Her daim mümine yakışan, yaparken yıkmamak, incitici söz ve davranışlardan kaçınmaktır.

 ***Hükümdar, hapisten çıkarılmasını emrettiğinde suçsuzluğu ortaya çıkıncaya kadar******oradan çıkmayı reddedecek kadar onurluydu "Masum Yûsuf." Refaha kavuşunca ailesini unutmayacak kadar da vefalıydı.***

 Hükümdar, rüyası için yapılan tabiri duyunca çok beğendi. Hz. Yûsuf’un faziletini, bilgisini, rüya yorumu konusundaki maharetini anladı ve onun hapisten çıkarılıp yanına getirilmesini emretti. Hükümdarın elçisi geldiğinde Yûsuf elçiye, “Efendine dön de "ellerini kesen o kadınların derdi ne idi" diye sor.”[[27]](#footnote-27) diyerek suçsuzluğu ortaya çıkıncaya kadar hapisten çıkmayı reddetti.

Hz. Yûsuf’un aklanmasını sağlamak için sorduğu bu soru karşısında hayranlığını gizlemeyen Peygamber Efendimiz, “Ben olsaydım hemen kabul eder, (aklanmaya) gerekçe aramazdım.”[[28]](#footnote-28) buyurarak Yûsuf Peygamber’in sabrına hayret ettiğini belirtmiştir.

 Yûsuf (a.s.), onurunu sabırla korumuştu. Sıkıntılı günleri inancının verdiği güçle atlatmıştı. Zindan hayatından sonra üst düzey bir göreve atanan Yûsuf, kardeşlerini affetmekle kalmamış onlara karşı vefakârca davranmıştı. Mısır’da refah içinde yaşarken de ailesini unutmamıştı. Onlara kim olduğunu söylemeden önce onlara uzaktan da olsa yardım göndermiş, ailesinin ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde karşılamıştı.[[29]](#footnote-29)

 ***Yakup Peygamber, Allah’ı vekil bilerek O’na güvenenlerin sahipsiz kalmayacağını davranışlarıyla öğretmişti.***

Baba oğul peygamberler, üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah’a güvenmenin insanları maddi-manevi kazanca ulaştırdığını göstermişti. Adalet ve hakikatten ayrılmayanlar ve her işlerinde Allah’ı vekil bilerek O’na güvenenler sahipsiz kalmayacak ve O’nun inayetine kavuşacaklardır.

 Hz.Yûsuf’un, yalnızca Rabbine güvenmekle kalmayıp helal rızık için çabaladığı, zindandan kurtulduktan sonra kendi niteliklerini açıklayarak yöneticiden görev istediği görülmektedir. Bu durum, herhangi bir alanda uzman olan kimsenin, toplumun menfaati için yetkililerden görev istemesinin câiz olduğunu göstermektedir.[[30]](#footnote-30)

Hz. Yûsuf uygulamalarıyla talip olduğu görevde liyakat sahibi olduğunu göstermiş, görevdeyken uyguladığı ekonomik tedbirlerle, ülkeyi büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Anlaşılıyor ki insanın ehil olmadığı işlerde göreve talip olmamalı, fakat uzman olduğu bir konuda da görev almaktan kaçınmamalıdır. Yûsuf görevini en güzel şekilde yerine getirmiş, kıtlığın yaşandığı dönemde ülkesini diğer ülkelere yardım dağıtır hale getirmeyi bile başarmıştı. Öyle ki zor durumda olan ailesiyle de bu vesileyle yoları kesişmişti. Babası Yakup da o dönemde yaşanan kıtlıktan ailece etkilenmiş, evlatlarını bu yardımı almak üzere göndermek durumunda kalmıştı.

 Yaptığı işlerde tedbiri elden bırakmayan Hz Yakup, Hz. Yûsuf’un verdiği yardımı almak üzere Mısır’a giden oğullarına dikkatli olmaları konusunda nasihatte bulunmuştu:

 “Sonra da, ‘Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler” dedi.”[[31]](#footnote-31) Yakup (a.s.), üzerine düşeni yaptıktan sonra tevekkül etmenin önemine işaret ediyordu adeta. Tedbirsiz teslimiyet olmayacağını da öğretiyordu.

“Bazı insanlar kendi gayret ve tedbirlerine güvenip Allah’a tevekkülü terk eder, bazıları da yalnızca Allah’a tevekkül edip problemlerini çözmek için herhangi bir pratik çareye başvurmazlar. Yakup Peygamber’in Allah’a tevekkülü, hiçbir zaman tedbirlere başvurmasına engel teşkil etmemiştir. Her işte, kendisine düşen tedbirleri almış, sonunda işi Yüce Allah’a havale ederek neticeyi O’ndan beklemiştir.”[[32]](#footnote-32)

 Mümin en şiddetli sıkıntılar içinde bile bulunsa, Rabbiyle olan yakın bağının verdiği güven ile hissettiği bir iç huzur sayesinde ferahlar.

Allah’a gönül veren müminlerin ruhları, O’nun rahmet ve yardımına ermenin sevinciyle doludur. Allah’ın meltem misali tatlı ilhamlarını hissettikleri için O’nun yardımından asla ümit kesmezler. Mümin, en sıkıntılı günlerde Rabbiyle olan dostluğunun verdiği huzurla rahatlar. ”[[33]](#footnote-33)

En zor sıkıntılara maruz kalan peygamberlerin hayatı bize gösteriyor ki Allah her durumda mümin kullarına bir kurtuluş ve ferahlık verecektir. İnanan birinin en önemli vasıflarından biri her daim ümitvar olmasıdır. İnananlar için her zaman bir ümit vardır.

***Yûsuf’un yıllarca ailesinden uzak kalmasına sebep olan kardeşleri******yıllar sonra hatalarını anlayıp mahcup olmuşlardı.***

 Kardeşleri kendilerine yardım eden kişini Yûsuf olduğunu anlamış, onun güzel davranışlarına şahit olduktan sonra geçmişte ona yaptıkları kötülükten dolayı pişmanlık duymaya başlamışlardı. Sonunda suçlarını itiraf etmiş ve Allah’ın Yûsuf’u kendilerinden üstün kılmış olduğunu kabul etmişlerdi:

 **قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِـٖٔينَ**

 Dediler ki: “Allah’a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.”[[34]](#footnote-34)

 Osmanlı dönemi şairlerinden Ziyâ Paşa, Yûsuf Sûresinin 91. ayetinden esinlenerek haksızlıkların er geç ortaya çıkacağını anlatmak üzere şu beyti kaleme almıştır:

Zalimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ:

Tallahi lekad âserekellahu aleynâ!

 ***Hz. Yûsuf, abilerinin yaptıklarını******ne yüzlerine vurmuş******ne de gücü yettiği halde onlardan intikam almıştı.***

 Yûsuf (a.s.), kardeşlerini kınamamıştı bile. Onları affedip bir de onlar için Allah’tan af ve merhamet dileyerek, bizlere engin gönüllü olmanın güzelliğini öğretmişti. Kendisine yapılan kötülüklere en ağır cezayı verebilecek imkâna sahip iken, haklarında ne karar vereceğini endişe içerisinde bekleyen kardeşlerine şöyle demişti: “Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.”[[35]](#footnote-35)

 Peygamberimiz (s.a.s.) de yönetici konumunda Mekke’ye döndüğünde, yıllarca vatan hasreti çekmesine sebep olan Kureyşlilere, Hz. Yûsuf’un sözleriyle karşılık vermişti: “Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir”, “Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!”[[36]](#footnote-36)

 Her iki peygamberin örnek davranışına baktığımızda gerçek güçlünün ceza verecek kudrette iken affeden kişi olduğu görülmektedir. Hataları yüzlerine vurmadan insanları affetmek, onların pişman olup vazgeçmelerine vesile olur.

 ***Hz. Yûsuf’un hoşgörüsü, kardeşlerin hatalarını kabullenmelerine, yaptıklarından utanmalarına ve pişmanlıkla af dilemelerine neden olmuştu.***

 En sonunda hatalarını anlayan oğulları Hz Yakup’tan kendilerine dua etmelerini istemişti: “Ey babamız! Bizim günahlarımızın affını dile! Çünkü biz gerçekten hata ettik” dediler." [[37]](#footnote-37)

Yûsuf hatalarını doğrudan kardeşlerinin yüzüne söyleseydi, savunma mekanizması devreye girebileceği için kardeşleri kızgınlıkla hareket edebilirdi. Öfkeli olan kişi hatalarını göremez. Yapılan yanlışlıklara iyilikle karşılık verildiğinde kötülükler engellenebilir ancak.

 Oğullarının pişman olduğunu gören Yakup (a.s.) da kendine yakışanı yapmış, yıllarca evlat hasreti çekmesine neden olmalarına rağmen oğullarına onlar için Rabbinden af dileyeceğini söylemişti.[[38]](#footnote-38)

 ***Mütevazı Yûsuf Mısır yönetiminde olduğu yıllarda kibre kapılmamış, Allah’a şükretmeye devam etmiş ve akıbetinin güzel olması için dua etmişti.***

 Mısır yönetiminde görevli olduğu yıllarda da şükür ve tevazuyu kuşanmaya devam eden Hz. Yûsuf şöyle dua etmişti: “... Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!” [[39]](#footnote-39) Hz. Yûsuf, güce sahip olduğu dönemlerde övünmek yerine Allah’a şükretmeyi ve Müslüman olarak ölmeyi dilemişti.

Yûsuf (a.s.), kardeşleri tarafından karanlık kuyuya atıldığında da, sarayda köle olarak hizmet ettiği süreçte de, haksız yere zindana atılıp uzun yıllar orada kaldığında da her daim sabır ehli olmuştur. Aynı şekilde yönetimde görev aldığı yıllarda yine ailesinden uzakta kalmanın hüznüne rağmen sabır, şükür içinde olmaktan ve tevazu göstermekten vazgeçmemişti.

Sûrede gördüğümüz örneklerden anlıyoruz ki, zor şartlara rızası için sabredenlerin ecrini Allah zayi etmez; dürüst, iffetli, adaletli ve onurlu kullarının mükâfatlarını en güzel şekilde verir ve onları iki dünyada da iyiliğe ulaştırır.

 Yûsuf Kıssası, musibetlere sabır, nimetlere şükür hususunda nasıl bir yol çizeceğimizi de bizlere öğretmektedir. Sûrenin verdiği mesajları anlayarak erdemli davranışları içselleştirmeli, bu vesileyle Rabbimizin rızasına ulaşmaya gayret etmeliyiz.

 Rol modellerimiz, zorluklar karşısında inancını yitirmeyen peygamberler olursa iyimserlik kapasitemiz, hayata daha olumlu bakma seviyemiz artacak ve bu durum bizi manevi açıdan güçlendirecektir.

 **Ferahlık anında şükrü unutmamak, güç sahibi iken dahi mütevazı olmaktır Hz Yûsuf gibi olmak... Dürüstlüğe önem vermek, onurlu olmak, iffetini korumak için zorluklara sabretmektir. Affetmenin huzuruna ermektir. Doğruluktan ödün vermemek; onurunu ve iffetini korumak için zorluklara sabretmektir.**

***Yûsuf Sûresinde bizlere verilen mesajlardan bazılarını şöyle özetlemek mümkündür:***

* Hakikati görmeye engel olan haset, kin gibi duygulardan uzak durmaya çalış.
* İnsanların haset etmesine sebep olacak davranışlardan uzak dur, haset edenlerin kötülüğünden korunmak için gerekli tedbirleri al.
* Nefsin ve şeytanın kötülüklerine karşı Allah’a sığın ve günahlardan kaçınmak için O’nun yardımını iste.
* “Nasılsa Allah affeder.” düşüncesiyle günahları hafife alma.
* Tövbeyi erteleme ve tövbede samimi ol.
* İnsani ilişkilerde nezaketli olmaya özen göster.
* Ağızdan çıkan her söze dikkat et ve musibeti çağırıcı ifadeler kullanmaktan kaçın.
* Başa gelen musibetleri sabırla karşıla, isyana düşme.
* Yüce Allah’ın takdirine rıza ve teslimiyet göster.
* Ferah ve bolluk içinde iken, sahip olduğun nimetlerin Allah’ın bir lütfu olduğunu unutma.
* Nefsine yenik düşmekten endişe ettiğin zamanlarda Allah’a sığın, seni ve sevdiklerini günahlardan koruması için dua et.
* Nefse hoş gelen haramlara girmektense zorluklara katlanıp helal çizgiden ayrılma.
* İntikam alabilecek bir mevkide iken, affet; kötülüğe iyilikle mukabele et.
* Başına gelen sıkıntılı durumlarda Yüce Allah’ın nasip ettiği hayırları görmeye çalış.
* Dinimizin güzelliklerini anlatmak için bulduğun bütün fırsatları değerlendir.
* Kadın-erkek ilişkilerinde Allah’ın belirlemiş olduğu hudutlara riayet et.
* Bolluk zamanlarında, darlık zamanlarının gelme ihtimalini düşünüp gerekli tedbirleri al, tasarruflu ol.
* Ebeveyne saygı ve hürmet gösterme hususunda hassas ol.
* Allah’tan ümidini asla kesme.

 “...Allah’ın lütfundan ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah’ın lütfundan, sadece kâfirler ümitsiz olur.”[[40]](#footnote-40)

1. Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 220 ; Yûsuf 12/11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Buhari, Edeb,31. [↑](#footnote-ref-2)
3. Seyyid Kutub, Fi Zılali’l-Kur’an, c. 8, s. 366; Yûsuf, 12/9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Maide, 5/32. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yûsuf 12/9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 222 ; Yûsuf 12/18. [↑](#footnote-ref-6)
7. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.5, s. 84; Yûsuf 12/84. [↑](#footnote-ref-7)
8. Yûsuf 12/85. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yûsuf 12/86. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tirmizî, Zühd, 43; Ebu Davut, Edep, 52. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hayat Rehberi Kur’an, c. 2, syf. 242. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kutub, a.g.e., s.367; Yûsuf, 12/9. [↑](#footnote-ref-12)
13. Yûsuf 12/8,83. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yûsuf 12/21. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yûsuf 12/51. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yûsuf 12/36,46. [↑](#footnote-ref-16)
17. Betül Fırat,Yusuf Suresinin Sosyolojik Analizi (Uludağ Üniversitesi-Yüksek Lisans Tezi), s. 67. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yûsuf 12/33. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yûsuf, 12/23. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nesrişah Saylan, Yusuf Suresinden Bireysel ve Toplumsal Mesajlar (YÜKSEK LİSANS TEZİ - ELAZIĞ/ 2009), syf. 78. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yûsuf,12/32. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’an, II, 456–457; Yûsuf 12/31. [↑](#footnote-ref-22)
23. Yûsuf, 12/29. [↑](#footnote-ref-23)
24. Yûsuf 12/37-40. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tirmizî, Diyât, 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. bkz. Yûsuf 12/39.41. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yûsuf 12/50. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hadislerle İslam, DİB Yay.,c. 6, s.57; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XI, 199. [↑](#footnote-ref-28)
29. Yûsuf 12/58-93. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kur'an Yolu Tefsiri, DİB Yay., c.3, s. 241; Yûsuf 12/55. [↑](#footnote-ref-30)
31. Yûsuf 12/67. [↑](#footnote-ref-31)
32. Saylan, a.g.e., s. 68 ;Yûsuf 12/67. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kutub, a.g.e., s.473. [↑](#footnote-ref-33)
34. Yûsuf 12/91. [↑](#footnote-ref-34)
35. Yûsuf 12/92. [↑](#footnote-ref-35)
36. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 195. [↑](#footnote-ref-36)
37. Yûsuf 12/97. [↑](#footnote-ref-37)
38. Yûsuf 12/98. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yûsuf 12/101. [↑](#footnote-ref-39)
40. Yûsuf 12/87. [↑](#footnote-ref-40)