**5. SINIFLAR PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 1 . ÜNİTE ÇALIŞMA KAĞIDI**

 **PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLUK YILLARI**

-Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Arap Yarımadası’nın Hicaz Bölgesi’nde yer alan Mekke’de 571 yılının Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Bu bölgenin günümüzdeki resmi adı Suudi Arabistan Krallığıdır. Kutsal Kâbe bu şehirde yer almaktadır. Kabe’yi ilk temelleri üzerine Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.) yeniden inşa etmişlerdir.

-Hicaz bölgesinde bulunan şehirler hangileridir ?

1- **Mekke**

Alışveriş merkezlerinin kurulduğu ticaret yönünden son derece gelişmiş olan Hicaz bölgesinin en önemli şehri konumundadır.

2- **Medine** (Mekke şehrinin yaklaşık 450 km kuzeyindedir .)

Ticaret yönünden gelişmiş , hurma bahçeleriyle meşhur , ziraat faaliyetlerinin de yapıldığı önemli bir şehirdir.

3-**Taif** (Mekke şehrinin yaklaşık 88 km doğusundadır. )

Taif şehrinde ticaret ve ziraat faaliyetleri yapılmaktadır. Üzüm bahçeleriyle meşhurdur.

Bu şehirde Hz. Muhammed’in anne tarafından akrabaları da yaşamaktadır.

Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu dönemde şehirde yaşayanlara hadari, çölde yaşayanlara ise bedevi deniliyordu. Şehirde yaşayanlar geçimlerini daha çok ticaretle, çölde yaşayanlar da tarım ve hayvancılıkla sağlıyordu.

 **Cahiliye Dönemi**

Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu toplumda insanlar, hürler ve köleler olmak üzere başlıca iki sınıfa ayrılmıştı. Hürler her türlü hakka sahipken kölelerin hiçbir hak ve özgürlüğü yoktu. Onlar, bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Bunun yanında toplumsal hayatta birçok olumsuzluk hâkimdi. Toplumda kadınlar hor görülüyor, kız çocuklarına kötü davranılıyordu. Hatta kız çocuklarını diri diri toprağa gömen kimseler bile vardı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde toplumda haksızlık ve adaletsizlik hâkimdi. Güçlüler zayıfları eziyor, kabileler arasında sık sık savaş çıkıyordu. Kabileler arasındaki kan davaları, anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar uzun yıllardır devam ediyordu. Toplumda, insanların can ve mal güvenliği kalmamıştı. Mekke’ye gelen yabancı tüccarların malları zorla ellerinden alınıyordu. Bunun yanında toplumda içki içmek, falcılık yapmak ve kumar oynamak gibi kötü alışkanlıklar da yaygınlaşmıştı.

 İslam’dan önce Arap Yarımadası’nda insanlar, Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğine dayanan tevhit inancından uzaklaşmışlar, putlara tapar hâle gelmişlerdi. Kutsal Kâbe’nin içini çok sayıda putla doldurmuşlardı. İnsanlar putlara tapıyor, dileklerini putlar aracılığıyla Allah’a (c.c.) iletebileceklerine inanıyorlardı .Bütün bu yanlış inanç ve uygulamalardan dolayı İslam’dan önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denilmiştir.inanıyorlardı. Bütün bu yanlış inanç ve uygulamalardan dolayı İslam’dan önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denilmiştir.

 **Şirk –Müşrik**

Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da ilah kabul edip zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme gibi konularda onları **Allah’a (c.c.) ortak koşmaya şirk** denir. Böyle yapan ve **putlara tapan kimseye de müşrik adı verilir.**

**Arap yarımadasında hangi dinlere mensup kişiler vardır ?**

Hanifler (Mö. 20. yüzyılda yaşadığı düşünülen Hz .İbrahim’in tevhid dininin adı )

Yahudiler ,Hıristiyanlar ,Mecusiler (Ateşe tapınanlar ), Sabiiler (Gök cisimlerine tapınanlar)

**Yahudiler Hangi şehirlerde yaşamaktadırlar ?**

Medine ,Hayber ,Fedek,Mekke ,Taif şehirleri

**Hıristiyanlar hangi şehirlerde yaşamaktadırlar ?**

Necran ,Mekke ,Medine ,Taif

**Hanifler nasıl İnsanlardı ?**

Hanifler, yalnızca Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanıyor, putlara tapmıyordu. İçki içmek, kumar oynamak, falcılık yapmak gibi kötü ve zararlı davranışlardan uzak duruyorlardı.

**Bedevi** ve **Hadari** kime denir ?

Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu dönemde şehirde yaşayanlara hadari, çölde yaşayanlara ise bedevi deniliyordu. Şehirde yaşayanlar geçimlerini daha çok ticaretle, çölde yaşayanlar da tarım ve hayvancılıkla sağlıyordı.

 **Peygamberimizin Doğumu**

Sevgili Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de Dünyaya geldi .Doğumundan 52 gün kadar önce Yemen valisi Ebrehe fillerden bir ordu oluşturarak Kabe’yi yıkmak için yemenden yola çıktı .Fakat başarısız oldu.

Bu olay Fil Suresinde şöyle anlatılmaktadır ;

“Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet (Allah) onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yapıverdi.” (Fil suresi, 1-5. ayetler.)

 **Peygamberimizin ailesini hatırlayalım !**

Annesi Amine / Babası Abdullah / Dedesi Abdulmuttalip (Asıl adı Şeybedir. Abdülmuttalib doğduğu zaman, saçında veya perçeminde bulunan beyazlıktan dolayı ona Şeybe adı verilmiştir. )

Vesilet’ün Necat (Kurtuluş vesilesi ) kimin doğumunu anlatır ? Kim tarafından Yazılmıştır ?

Bursada dünyaya gelen Süleyman Çelebi tarafından yazılan, Peygamberimizin (s.a.v.) doğumu ve bu sırada meydana gelen olağanüstü olaylar ile Allah Resulü’nün (s.a.v.) hayatından bazı bölümleri anlatan esere denir. (1409 yılında yazımı tamamlanmıştır ! )

 **Peygamberimizin süt anneye verilmesi ?**

Peygamberimizin iki süt annesi vardır . İlk Sütannesi Ebu Lehebin cariyesi Süveybedir. Süveybe Peygamberimizden önce kendisinden 1 veya 2 yaş büyük olan amcası Hz. Hamza ve Peygamberimizin Halası Berre’nin oğlu Ebu Seleme’ye de süt annelik yaptığı için Hz. Hamza ve Ebu Seleme de Peygamberimizin süt kardeşleridir.

Peygamberimizin 2. süt annesi Hz. Halimedir. Peygamberimiz , Arapçayı daha doğru öğrenmesi ve havası serin bir yerde daha sağlıklı büyümesi için Hz. Halimenin yanında 4 yaşına kadar kalmıştır.

Diğer süt kardeşleri : Abdullah , Üneyse ve Şeyma’dır.

 **Peygamberimizin isimleri ve anlamları nelerdir ?**

Muhammed; çok övülmüş, güzel huylara sahip kimse gibi anlamlara gelir.(Bu ismi dedesi Abdulmuttalip vermiştir.)

Ahmed; övülmeye layık, beğenilmiş, Allah’a (c.c.) çok şükreden, hamdeden gibi anlamlara gelir.(Bu ismi Annesi Amine vermiştir.)

Mahmud; övülmüş, övülmeye layık demektir.

Mustafa; seçilmiş, seçkin, temizlenmiş, arınmış gibi anlamlara gelir.

Paygamberimiz kaç yaşına kadar kimin yanında kalmıştır.

0-4 yaş arası sütannesi Hz. Halime’nin yanında / 4-6 yaş arası annesi Hz. Amine’nin yanında /

6-8 yaş arası dedesi Abdulmuttalibin (Şeybe ) yanında / 8-25 yaş arası amcası Ebu Talibin yanında kalmıştır.

25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmiştir.

Babası Abdullah Peygamberimiz doğmadan yaklaşık 6 ay önce, Annesi Amine 6 yaşında iken , dedesi Abdulmuttalip 8 yaşında iken / amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice ise Peygamberimiz 48 yaşında iken vefat etmiştir.

 **Amcasına Emanet**

Abdulmuttalip vefat etmeden önce torunu Muhammed’i oğlu Ebu Talibe emanet etmiştir. Ebu Talip ve eşi Fatıma Peygamberimize kendi öz çocukları gibi şefkat ve merhametle bakmışlardır.

 **Şam’a Yolculuk**

 Şam şehri günümüzde Suriye ülkesinin sınırları içerisinde bulunur . Suriye ‘nin başkentidir. Ebu Talip Şam şehrine ticaret yolculuğuna çıkacağı zaman Hz. Muhammedi(12 yaşında! ) de yanına almıştır.Şam yolu üzerinde bulunan ticaret kervanları Busra ( Şam’ın 141 km. güneyinde yer alır.) vadisinde dinlenmek için konakladıklarında orada bulunan Bahira adında Hıristiyan bir Rahip varmış . Bahira, o dönemde gelmesi beklenen son peygamberin özellikleri hakkında bilgi sahibiydi. Rahip Bahira, Ebu Talip’in kervanı Busra’ya doğru gelirken bir bulutun kervanı takip ettiğini ve gölge yaparak kervanı güneşten koruduğunu gördü. Bunun üzerine kervanla yakından ilgilendi ve “Acaba bu kervanı farklı kılan nedir?” diye düşündü. Daha sonra kervanda bulunan herkesi evine davet edip onlara yemek ikram etti. Yemek esnasında henüz çocuk yaşta olan Hz. Muhammed (s.a.v.), Bahira’nın dikkatini çekti. Bahira, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tutum ve davranışlarına baktı. Peygamberimize (s.a.v.), putlar hakkında bazı sorular sordu. Hz. Muhammed (s.a.v.) ona, putlardan nefret ettiğini söyledi. Bahira, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile bir süre sohbet ettikten sonra Ebu Talip’ten, yeğenini Şam’a götürmemesini istedi. Ebu Talip’e, yeğeninde, İncil’de müjdelenen son peygamberin vasıflarını gördüğünü, Şam’da Yahudilerin ona zarar verebileceğinden endişe ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Talip, getirdiği malları Busra’da sattı ve alışverişini burada yapıp Mekke’ye geri döndü.

 **Peygamberimizin Gençlik Yılları**

Ficar savaşları hakkında neler biliyoruz ?

Haram aylar denilen Zilkade ,Zilhicce ,Muharrem ve Recep aylarında yapılan savaşlardır .

Bu aylara (Zilkade ,Zilhicce ,Muharrem ve Recep ) haram aylar denilmesinin sebebi insanların güven içinde ticari yolculuklar yapabilmeleri ve Kabe’yi ziyaret etmek için uzak yerlerden güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleridir.

Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde(14 veya 15 yaşlarında ), Kureyş kabilesi ile Havazin kabilesi arasındaki kan davasından kaynaklanan savaş, haram aylarda da devam etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu savaşta amcalarına yardımcı olmuştur. O, düşman tarafından atılan okları toplayıp amcalarına vermiş ve onlara ait eşyaları korumuştur. Düşmanla herhangi bir çarpışmaya girmemiştir.

 **Hilfu’l-Fudul (Erdemliler Birliği/Faziletliler Topluluğu ) Topluluğuna Katılması**

Mekke ‘de asayiş ve düzen bozulmuş , yol kesme ve Mekke’ye uzak bölgelerden gelen yabancı tüccarların mallarına haksızca el koyma olayları artmaya başlamış .Bu olaylar üzerine Peygamberimizin amcası Zübeyr’in çağrısıyla Mekkenin tanınan ailelerinden temsilciler ve Peygamberimiz , Abdullah bin Cüdan’ın evinde toplantı yaparak “Hilfu’l-Fudul (Erdemliler Birliği/Faziletliler Topluluğu ) “nu kurdular . (Günümüzdeki Yardımlaşma Vakıfları olarak düşünelim ). Bu birlik haksızlığa uğrayan kişilere karşı adaleti sağlamak için çalışmalar yapmıştır.

 **Kabe Hakemliği**

Mekkede bulunan Kabe’nin yangın ve sel baskınları gibi sebeplerle zarar gördüğü için tamir edilmesi gerekiyordu.Tamir bittikten sonra Hacer’ül Esved taşının yerine konulması konusunda kabileler arası anlaşmazlıklar çıkmış ve orada bulunan Ebu Ümeyye bin Muğire isimli kişi Kabeye gelen ilk kişinin hakem olması fikrini öne sürmüştü. Kabe kapısından ilk giren kişi Hz. Muhammed (35 yaş civarında ) oldu ve tüm kabile temsilcileri bu durumu sevinçle karşıladılar. Hz. Muhammed hırkasını yere sererek Hacer’ül Esved taşını hırkasının üzerine koydular ve her kabileden bir temsilci hırkanın bir ucundan tutarak taşı yerine yerleştirdiler.

 **Hz. Hatice ile Evliliği**

Hz. Muhammed 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile birlikte ticaret ortaklığı yaparak tanışmışlar ve Hz. Haticenin teklifiyle evlenmişlerdir. Bu evlilikten sırasıyla Kasım , Zeynep ,Rukiyye ,Ümmü Gülsüm ,Fatıma ,Abdullah isimli çocukları dünyaya gelmiştir.

Peygamberimizin 628 veya 629 yılında evlendiği Mariye isimli Mısırlı eşinden evlililiği sonucu dünyaya gelen çocuğunun ismi de İbrahimdir. İbrahim 630 yılında dünyaya gelmiş ve sadece 18 ay yaşamıştır.

 **PEYGAMBERİMİZİN MEKKE VE MEDİNE YILLARI**

 **İlk Vahiy ve Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı Yayma Çabaları (610-622)**

 **Hz. Muhammed’in Peygamberliği nasıl başlamıştır ?**

Hz. Muhammed (s.a.v.); insanların putlara tapmasından, toplumda kötü davranış ve alışkanlıkların artmış olmasından rahatsızlık duyuyordu. Bu sebeple de 35 yaşlarından itibaren Mekke’nin kuzeydoğusunda Kâbe’ye yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan Nur dağındaki Hira Mağarasına giderek orada Allah’a dua ediyordu .5 yıl boyunca bu yolculuğu devam etti . 610 yılının Ramazan ayında yine Peygamberimiz Hira mağarasında iken sabaha karşı Cebrail melek Peygamberimizin yanına gelerek ona okumasını söylemiştir. Peygamberimiz ‘Ben okuma bilmem ‘ diyerek cevap vermiş. Cebrail 3 kez oku diyerek tekrarlamıştır. 3 tekrar sonunda Peygamberimize ‘Alak Suresinin ilk 5 ayetini ‘ indirmiştir ve Peygamberimizde okumuştur.

Nübüvvet ve Risalet kavramları ne anlama gelir ?

Her iki kavramda İslam dininde Allahın emirlerinin insanlara ulaştırılması görevi olan Peygamberlik anlamına gelir.

Hz. Muhammed Hira mağarasından korkulu ve endişeli bir şeklide ayrılarak Eşi Hz. Hatice’nin yanına gitmiş olanları ona anlatmış ve Hz. Hatice de ona inanarak destek olmuştur. Daha sonra Hz. Hatice Peygamberimizi , amcasının oğlu olan Varaka Bin Nevfel’in yanına götürmüş olanları anlatmış .Varaka bin Nevfel de ona yanına gelenin vahiy meleği Cebrail olduğunu , Hz. İsa’nın müjdelediği son Peygamber olacağını haber vermiştir.

**“Fetretü’l-Vahiy” ne demektir ?**

İlk vahiyden sonra Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bir müddet vahiy gelmedi. Bu süreye “vahyin kesintiye uğraması” anlamında “Fetretü’l-Vahiy” denir.

Resulullah (s.a.v.), yine bir gün Hira Mağarası’ndan dönerken Cebrail’i (a.s.) gördü ve telaşlı bir şekilde, hızlıca evine geldi. Hemen yatağına uzandı. Hz. Muhammed (s.a.v.) yatağında dinlenmeye çalışırken Cebrail (a.s.) tekrar geldi ve ona, “Ey örtünüp bürünen (Resulüm!). Kalk da uyar. Rabb’ini yücelt. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.” anlamına gelen Müddessir suresinin ilk beş ayetini getirdi.

Hz. Muhammed’e ilk inanan Müslümanlar kimlerdir ?

Kadınlardan ; Hz. Hatice/ Yetişkin erkeklerden ; Hz. Ebu Bekir / Çocuklardan ; Hz. Ali /

Azatlı Kölelerden ; Zeyd bin Harise (Aslen yemenlidir .Hz. Hatice köle iken sahibinden satın alarak özgürlüğüne kavuşturmuştur. Daha sonra Peygamberimizle yaşamaya başlamıştır.)

**Peygamberimiz İslam Davetini kaç yıl gizli bir şekilde yürütmüştür ?**

Peygamberimiz 3 yıl boyunca İslamı gizli bir şeklide yaymıştır. “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.” **(Hicr suresi, 94. ayet.)** ayeti indikten sonra İslam’ı insanlara açıktan anlatmaya başladı. Peygamberimiz (s.a.v.), “Önce en yakın akrabanı uyar.”**(Şuarâ suresi, 214. ayet.)** ayeti indikten sonra da amcaları Ebu Talip, Abbas, Hamza, Ebu Leheb başta olmak üzere akrabalarına, evinde bir yemek ziyafeti verdi ve ardından bir konuşma yapıp onları İslam’a davet etti. (Hz. Hamza ve Hz. Abbas sonraki tarihlerde Müslüman oldu .)

Not : Peygamberimizin yukarıdakiler haricindeki 5 amcası 610 yılından önce vefat etmiştir.

Not : Bu süreçte Ebu Cehil başta olmak üzere putperest müşrikler İslam dininin yayılmasına engel olmaya çalışmış ve Müslüman olmak isteyen kölelere türlü işkence ve eziyetlerde bulunmuşlardır.

Peygamberimiz (s.a.v.); bütün baskı, eziyet ve engellemelere rağmen kararlı bir şekilde İslam’ı insanlara anlatmaya devam etti. Gelen Kur’an ayetlerini insanlara okudu. Onları putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalıştı. İnsanları, Yüce Allah’a (c.c.) inanıp ibadet etmeye davet etti. Müslümanlar; müşriklerin baskı, zulüm ve eziyetlerine büyük bir sabırla karşı koydular. İmanları uğruna her çeşit zorluğa göğüs gerdiler .

Mekkeli müşrikler, İslam’ın yayılmasını önlemek için Ebu Talip’e gidip ondan, yeğenini davasından vazgeçirmesini ya da onu himaye etmeyi bırakmasını istediler. . Bunun için Hz. Muhammed’e (s.a.v.); Mekke’nin liderliği, mal ve mülk verme gibi çeşitli tekliflerde bulundular. Ebu Talip, müşriklerin isteğini Peygamberimize (s.a.v.) söylediğinde Resulullah (s.a.v.) ona şöyle cevap verdi: “Ey amca! Allah’a yemin ederim ki sağ elime Güneş’i, sol elime de Ay’ı koysalar yine de davamdan vazgeçmem.” Bunun üzerine Ebu Talip şöyle dedi: “Ey kardeşimin oğlu! İstediğini söyle, yemin ederim ki seni hiçbir zaman, hiçbir şey karşılığında himayesiz bırakmayacağım.”

Müşrikler, Ebu Talip’ten bir sonuç alamayınca Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve Müslümanlara uyguladıkları baskıyı, şiddeti artırdılar. Peygamberimize (s.a.v.), insanların yanında küçük düşürücü sözler söylediler. Yeni Müslüman olan Yasir ve eşi Sümeyye’yi şehit ettiler. Bunlar, İslam’ın ilk şehitleridir.Aynı zamanda Ammar b. Yasir’in Anne-Babasıdır.

 **Habeşistan’a Hicret ( 615-616 )**

 ( Habeşistan’ın Mekke’ye uzaklığı yaklaşık 5022 km’dir. Bugünkü adı Etiyopyadır. Doğu Afrika bölgesinde yer almaktadır.)

615- Müşriklerin baskıları artınca 11 Erkek 4 kadından oluşan bir grup Müslüman Mekkeden Şuaybe limanına giderek oradan bir tekne ile Habeşistan’a (Etiyopya ) hicret etmişlerdir.

616- Hz. Ali’nin 10 yaş büyük abisi olan Cafer b. Ebu Talip başkanlığında 82 Erkek 18 Kadından oluşan ikinci bir grup Müslüman Habeşistan’a (Etiyopya ) hicret etmişlerdir.

 **Neden Habeşistan**

Çünkü ; Habeşistan kralı Necaşi semavi bir dine inanan adaletli bir hükümdardır. Ülkesine sığınan Müslümanları korumuştur ve Arapça dilini konuşmayı bilmektedir. Peygamberimiz bu hicret yoluyla doğu Afrika ile bağlantı kurmuştur.

 **Boykot Yılları (616-619 )**

Müşriklerin karşı çıkmalarına, engellemelerine ve baskılarına rağmen Mekke’de Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Mekke’nin önde gelen ve tanınmış insanlarının İslam’ı kabul etmesi, müşrikleri korkutuyordu. Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) art arda Müslüman olmaları müşrikleri iyice öfkelendirdi. Müşrikler, sonunda Müslümanlara karşı boykot uygulama kararı aldılar (616) ve bu kararı da yazılı olarak Kâbe’nin duvarına astılar.

Not : Hz. Ömer ve Hz. Hamza (Peygamberimizin amcası /Süt kardeşi ) 615 veya 616 yılında Müslüman olmuştur.

 **Boykot Kararları**

Boykot nedir ? Boykot ; Belli bir amacı gerçekleştirmek için baskı yapmak yoluyla, bir kimseyle, bir yerle, bir topluluk, kuruluş ya da bir ülkeyle her türlü ilişkiyi kesme kararıdır.

- Müslümanlarla ve Peygamberimizin (s.a.v.) kabilesi Haşimoğullarıyla hiçbir iletişim kurulmayacak,

- Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak ve onlarla konuşulmayacak .

 -Onlardan ne kız alınacak ne de onlara kız verilecektir.

Müşriklerin, Müslümanlara uyguladığı bu boykot üç yıl sürdü.Müslümanlar maddi ve manevi olarak zor yıllar yaşadılar . 3 yıl sonunda Mekkede ‘Mutim b. Adi’ isimli kişinin öncü olmasıyla boykot kaldırılmıştır. (616-619)

 **Hüzün Yılı(/620)**

Boykot kararının kaldırılmasından bir süre sonra Peygamberimiz (s.a.v.), iki büyük üzüntü yaşadı. İlk önce, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) küçük yaştan itibaren büyütüp yetiştiren ve hayatı boyunca onu koruyan amcası **Ebu Talip(620)**, **üç gün sonra** da Peygamberimizin (s.a.v.) sevgili **eşi Hz. Hatice** (r.a.) **vefat etti** **(620).** Hz. Peygamber (s.a.v.), eşinin ve amcasının vefatına çok üzüldü.Bu yıla ‘**Hüzün Yılı’** denilmektedir.

 **İsra ve Miraç Olayı (620)**

**İsra:** Allah Resulü’nün (s.a.v.), bir gece Allah’ın (c.c.) emri ile Cebrail vasıtasıyla Mekke’den alınıp Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.

**Miraç:** Peygamberimizin , Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Cebrail eşliğinde Allah katına yükseltilmesidir.

 **Akabe Biatları (Akabe Sözleşmesi )(621-622 )**

Akabe neresidir ? Akabe , Mekke’ye yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunan bir bölgenin adıdır.

‘Biat ‘ne anlama gelir ? Devlet başkanını seçme, belirleme ve İslâm hukuku çerçevesinde ona bağlılık gösterme anlamına gelmektedir.

**1. Akabe Biatı (621)** : Yılın çeşitli zamanlarında, Mekke ve çevresinde çeşitli panayırlar kuruluyordu. Bu vesileyle Arap Yarımadası’nın çeşitli yerlerinden, alışveriş yapmak ve Kâbe’yi ziyaret etmek için insanlar akın akın Mekke’ye geliyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu fırsatı değerlendirmeye, insanlarla iletişim kurup onları İslam’a davet etmeye çalışıyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün, Akabe denilen yerde **Medine’den** **gelmiş altı kişilik** bir grupla karşılaştı. Onlara, Kur’an’dan ayetler okudu ve İslam’ı anlattı. Bu kişiler, orada Müslüman oldular ve bir sonraki yıl aynı yerde buluşmak üzere Resulullah (s.a.v.) ile sözleşip **Medine’ye** döndüler. **(620)**

Bir yıl sonra Medineli Müslümanlar, **on iki kişi** olarak tekrar Mekke’ye gelip yine **Akabe’de** Peygamberimizle (s.a.v.) buluştular. Bu kişiler; Allah’a (c.c.) ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, Allah’a (c.c.) ve Peygamber’ine itaat edeceklerine dair Hz. Muhammed’e (s.a.v.) söz verdiler. **621’de yapılan bu görüşmeye “I. Akabe Biatı” denildi**. Daha sonra Medineli Müslümanlarla birlikte Peygamber Efendimiz **Mus’ab b. Ümeyr** isimli sahabeyi Kuran-ı Kerim öğretmesi için Medine’ye **öğretmen** olarak gönderdi.

**2. Akabe Biatı (622):** Medineliler, I. Akabe Biatı’ndan bir yıl sonra **75 kişiden** oluşan daha kalabalık bir grupla Mekke’ye geldiler. Sözleştikleri gibi Peygamberimizle (s.a.v.) yine gizlice Akabe’de buluştular. Resulullah’a (s.a.v.) bağlılıklarını bildirdiler. Peygamberimizi (s.a.v.) ve tüm Müslümanları Medine’ye davet ettiler. Kendi canları gibi onu koruyacaklarına dair Hz. Muhammed’e (s.a.v.) söz verdiler. **İslam tarihinde bu görüşmeye “II. Akabe Biatı” denildi.**

**Sonuç : \*** 1. ve 2. Akabe biatları sonucunda İslam Medineli Müslümanlar arasında yayılmaya başladı .

 **\*** Medineliler , Mekkeli Müslümanları koruyacaklarına dair söz verdikleri için ,Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret etme kararı aldı ve 622 yılında hicret edildi.

 **Medine’ye Hicret (622)**

 Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanlara, Medine’ye hicret edebileceklerini bildirdi. Müşriklerin zulmünden iyice bunalan Müslümanlar; evlerini, mal ve mülklerini bırakarak gruplar hâlinde Medine’ye doğru yola çıktılar.Müşrikler bu durumu öğrenince İslam dininin daha fazla yayılmasından endişe duydular. Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Bu durumu Cebrail meleği aracılığıyla öğrenen Peygamberimiz Hz. Ali’yi yatağında yatırarak müşriklerinde eşyalarının olduğu emanetleri sahiplerine vermesini söyledi .

Peygamberimiz , Hz. Ebu Bekir ile birlikte plan yaparak sabaha karşı bir vakitte Mekke’nin tersi yönünde bir yolu kullanarak Sevr mağarasına ulaştılar .Peşlerine takılan Müşrikler Sevr mağarasının önüne kadar geldiler .Mekkeli Müşrikler , Sevr mağarasının girişine bir **örümcek** ağ ördüğünden ve bir **kuş** da buraya yuva yaptığından içeride kimse yok zannederek oradan geri döndüler. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir sevr mağarasında 3 gün kaldılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Ebu Bekir (r.a.), tehlikenin geçtiğinden emin olduktan sonra mağaradan çıkıp yollarına devam ettiler.

 **Kuba Mescidi (622)**

Kuba neresidir ? Hicret sırasında Hz. Peygamber’in misafir olduğu ve ilk mescidi bina ettiği köydür.

Medine şehrine yaklaşık 10 km uzaklıktadır. (6 mil )

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Ebu Bekir ile birlikte Kuba köyünde yaklaşık 10 gün kadar o köyden birinin evinde misafir edilmiş ve **İslam’ın ilk mescidi** olan bir mescit yaptırmıştır. Bu mescide “**Kuba Mescidi”** denilmiştir. Mekkeden hicret eden farklı Müslümanlar da onlara Kuba ‘da yetişmiştir.

 **İlk Cuma Namazı (622)-Ranuna Vadisi-Kıblemiz Kudüsteki Mescis-i Aksa**

Yanındaki Müslümanlarla birlikte Kuba köyünden ayrılan Peygamberimiz, bir cuma günü öğle vaktinde, Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi’ne geldi.Burada ilk defa **Cuma Namazı** kılındı.

 **Medine’ye Varış**

Peygamberimiz (s.a.v.) ve yanındaki Müslümanlar , uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra **12 Rebîu’l-evvel (23 Eylül) 622’de** Medine’ye ulaştılar. Medineliler, Resulullah’ı (s.a.v.) büyük bir sevgi ve coşkuyla karşıladılar. Allah Resulü’ne (s.a.v.) kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Onun sağ salim Medine’ye ulaşmasından dolayı Allah’a (c.c.) şükrettiler.

**Muhacir Kimdir ?**  Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak için Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.

**Ensar Kimdir ?**  Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden, beslenme ve barınma konularında yardımcı olan Medineli Müslümanlardır.

 **Medine ‘ ye Hicretin Sonuçları**

 1- Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin baskı ve zulmünden kurtuldular.

 2-Müslümanlar, dinlerini özgürce yaşama ve yayma imkânına kavuştular.

 3-Müslümanlar, Medine’de yeni bir toplumun ve devletin temellerini attılar.

 4-Hicret’le birlikte İslam dini, Arap Yarımadası’nda hızla yayılmaya başladı.

 5-Hicret, Hz. Ömer Dönemi’nde hicri takvimin başlangıcı oldu.

 **Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’de İslam’ı Yayma Çabaları (622-632)**

**Mescid-i Nebi (Nebevi ) Hangi alanlarda Kullanılıyordu ?**

**Mescid-i Nebi (Nebevi ) :** Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak burada bir mescit yaptırdı. Buna **“Mescid-i Nebi”** adı verildi. Mescid-i Nebi’nin, Müslümanların hayatında çok önemli bir yeri vardı.

Müslümanlar; öncelikle **beş vakit namazlarını, cuma ve bayram namazlarını** burada kılıyorlardı.

(Kıblemiz **623** yılından itibaren **Kabe** olmuştur. )

Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine indirilen Kur’an ayetlerini Müslümanlara Mescid-i Nebi’de öğretip açıklıyordu.

Yabancı ülkelerden gelen elçi ve heyetler burada karşılanıyor .Toplumsal ,siyasi ,askeri ve hukuki sorunlar çözüme kavuşturuluyordu .

**Suffe :** Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine bir de kimsesiz Müslümanların ve ilim öğrenmek isteyenlerin kalabileceği bir yer yaptırdı. Buraya “Suffe” adı verildi. Mescid-i Nebi ile birlikte Suffe’nin de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde çok önemli işlevi vardı. Kimsesiz Müslümanlar, Suffe’de hem kalıyor hem de ilimle meşgul oluyorlardı. Onlar, Kur’an ayetlerini ezberliyor, Sevgili Peygamberimizden (s.a.v.) dinî konularda bilgiler alıyorlardı.

**Muahat (Kardeşlik uygulaması ) :** Peygamberimiz Ensar ve Muhacirleri kardeş ilan etti . Muhacir ve Ensar kardeşliğinin bir gereği olarak Medineliler, sahip oldukları bağ, bahçe, ev vb. malları Mekke’den hicret eden Müslümanlarla paylaştılar. Onlara her türlü yardımı ve desteği yaptılar. Bu durum, Müslümanlar arasındaki birlik, beraberlik, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdi.

**Medine Sözleşmesi :** Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’de barış ve huzur ortamını sağlamak için Yahudilerle birlikte yaşamayı ve karşılıklı haklara saygıyı esas alan bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya “Medine Sözleşmesi” denildi. Bu antlaşmaya göre;

-Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar,

-Yahudiler kendi dinlerinde özgür olacaklar,

-Dışarıdan Medine’ye bir saldırı olursa Müslümanlarla Yahudiler, şehri birlikte savunacaklar,

-Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın düşmanıyla ittifak kurmayacak,

 -Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkan her türlü anlaşmazlıkta Hz. Peygamber (s.a.v.) hakem kabul edilecekti.

 **Medineli Müslümanlar ve Mekkeli Müşrikler arasında yapılan Savaşlar**

Mekkeli müşrikler, Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra da onları rahat bırakmadılar. Müslümanları yok etmek ve İslam’ın yayılmasını önlemek için büyük ordular hazırladılar. Müslümanlarla müşrikler arasında üç büyük savaş oldu. Bunlar; Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarıdır.

 **Bedir Savaşı (624)**

**Bedir Savaşı**, Mekkeli **müşriklerle** Medineli **Müslümanlar** arasında gerçekleşen **ilk** savaştır.

**Bedir neresidir ?** : Bedir, Medine’nin 160 km. kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabadır.

300 kişi olan Müslümanlar , bedir kuyularının bulunduğu yerde 1000 kişilik müşrik ordusuyla savaşarak zafer elde etmişlerdir. Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş ,70 müşrik esir alınmış ,Müslümanlardan da 14 şehit verilmiştir.

**Bilgi Notu !** : Peygamberimiz (s.a.v.), Bedir’de esir alınan Mekkeli müşriklerden imkânı olanları fidye vermeleri karşılığında, okuma-yazma bilenlerden her birini de on Müslüman’a okuma-yazma öğretmesi karşılığında özgür bırakmıştır.

 **Uhud Savaşı (625)**

**Uhud neresidir ? :** Uhud, Medineye yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan bir dağdır. Ayneny tepesi bu dağda bulunan bir bölümdür.

Müslümanlar yaklaşık 1000 kişi , müşrikler ise 3000 kişilik bir orduyla Uhud ‘da karşı karşıya geldiler.

Müslümanlardan 70 şehit verilmiş , müşriklerden 20 den fazla kişi ölmüştür.

Sevgili Peygamberimizin dişi kırılmış ve dudağı yarılmıştır. Bu savaşın sonunda her iki taraf da tam bir galibiyet elde edememiştir.

 **Hendek Savaşı (627)**

Bu savaşta , Medine şehrinin etrafına yaklaşık 5,5 km. uzunluğunda , genişliği 9 m, derinliği ise 4,5 m.

olacak şekilde Selman-ı Farisi isimli sahabenin önerisiyle hendekler kazılmıştır.

Müslümanlar yaklaşık 3.000 Müşrikler ise 10.000 kişi civarındadır.

Savaş sonunda Müslümanlar galip gelmiş, Müslümanlardan 6 şehit verilmiş, müşriklerden ise 8 kişi öldürülmüştür.

**Değerlendirme :** Peygamber Efendimizin , 23 yıllık Peygamberlik dönemi boyunca yaklaşık **80 civarı** savaş yapılmıştır.Yukarıda gördüklerimiz en önemli olanlarıdır. Bu savaşlarda ölen kişilerin yine yaklaşık sayısı 250 civarındadır. Peygamber efendimiz savunma ve İslam dinini insanlara ulaştırma amacıyla savaşlara izin vermiştir. Ayrıca merhametinin bir göstergesi olarak da savaşlarda varsa **çocuklar** ve **kadınlara** kesinlikle zarar verilmemesi konusunda kurallar koymuştur.

 **Hudeybiye Antlaşması (628)**

**Hudeybiye Neresidir ?**

**Hudeybiye ;** Hudeybiye Mekke’nin 17 km. batısında bulunan bir bölgenin adıdır.

Medineli muhacir Müslümanların Mekke’den ayrılmalarının üzerinden 6 yıl geçmişti ve uzak kaldıkları vatanlarını tekrar görmek , Kabeyi tavaf etmek istiyorlardı . Bunun üzerine Hz. Muhammed 1400 kişilik bir grupla Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktılar . Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar, Hudeybiye denilen yere kadar geldiğinde müşrikler, onların Mekke’ye girmelerine izin vermediler.A llah Resulü (s.a.v.) Mekkelilere, savaş yapmak için gelmediklerini, maksatlarının sadece Kâbe’yi ziyaret edip umre yapmak olduğunu bildirmesine rağmen müşrikler kararlarından vazgeçmediler. Uzun süren görüşmelerden sonra Peygamberimize (s.a.v.), bir anlaşma yapmayı teklif ettiler. Sonunda Hudeybiye’de Peygamberimiz (s.a.v.) ile Mekkeli müşrikler arasında bir barış antlaşması imzalandı (628). Buna **“Hudeybiye Antlaşması”** adı verildi. Bu antlaşmanın başlıca maddeleri şöyledir:

 -Müslümanlar, bu sene Kâbe’yi ziyaret etmeden dönecekler.

- Kâbe’yi bir yıl sonra ziyaret edecekler.

 -Müslümanlar, Kâbe’yi ziyaret için geldiklerinde Mekke’de üç günden fazla kalmayacaklar ve yanlarında birer kılıçtan başka silah bulundurmayacaklar.

 -Müslümanların Mekke’de bulunduğu günlerde Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklar, Müslümanlarla hiçbir iletişim kurmayacaklar.

-Mekkelilerden biri Müslüman olup velisinin izni dışında Medine’ye sığınırsa geri verilecek fakat Müslümanlardan biri Kureyş’e sığınırsa iade edilmeyecek.

- Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himayesine girmekte ve istedikleri kabileyle anlaşma yapmakta serbest olacaklar.

-Bu antlaşma on yıl geçerli olacak.

 **Mekke’nin Fethi (630)**

Mekkeli müşrikler Hudeybiye barış antlaşmasını bozdular. Bu olayın ardından Hz. Peygamber (s.a.v.), gizlice büyük bir ordu hazırlığına başladı ve **630** yılında **on bin kişilik** bir orduyla Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekkeli müşrikler, Peygamberimizin (s.a.v.) güçlü bir orduyla Mekke yakınlarına kadar geldiğini öğrenince büyük bir şaşkınlık ve korku yaşadılar. Mekkelilerin, İslam ordusuna karşı koyabilecek güçleri yoktu. Bir süre sonra İslam ordusu, dört koldan akın akın Mekke’ye doğru hareket etti. Çok küçük birkaç direniş dışında önemli bir engelle karşılaşmaksızın Mekke’ye girdi ve Kâbe’de toplandı. Müslümanlar Kâbe’yi putlardan temizledi. **Öğle namazı** vakti girdiğinde **Bilâl-i Habeşî (r.a.),** Kâbe’nin üstüne çıkıp güzel ve gür sesiyle **ezan okudu**. Bu durum, Mekkeliler üzerinde derin bir etki bıraktı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.), Kâbe’de Mekkelilere bir konuşma yaptı ve onları affettiğini söyledi. Peygamberimizin (s.a.v.) şefkat ve merhameti karşısında birçok kişi, Resulullah’ın (s.a.v.) yanına gelip Müslüman oldu. Müslümanlar, on yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları vatanlarına büyük bir sevinç, heyecan ve gururla girdiler. Kutsal Kâbe’de ibadet etmenin mutluluğunu, huzurunu yaşadılar ve Yüce Allah’a (c.c.) şükrettiler.

 **Veda Haccı (632) – Veda Hutbesi (632)**

Mekke’nin fethinden bir süre sonra Peygamberimiz (s.a.v.) ve İslam ordusu, Medine’ye döndü. Mekke’nin fethi, Arap Yarımadası’nın dört bir yanında duyuldu ve İslam’ın yayılmasını hızlandırdı. İnsanlar, kabileler ve gruplar hâlinde Medine’ye gelip Peygamberimize (s.a.v.) Müslüman olduklarını bildirdiler. Hz. Peygamber (s.a.v.), Mekke’nin fethinden iki yıl sonra Müslümanlara hacca gideceğini haber verdi. Hazırlıklar yapıldıktan sonra Resulullah (s.a.v.), çok sayıda Müslüman ile hac için Mekke’ye doğru yola çıktı. Bunu duyan Müslümanlar, Arabistan’ın dört bir yanından akın akın Mekke’ye gelmeye başladılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’ye vardığında **Kâbe’de toplanan Müslümanların sayısı yüz bini** aşmıştı.

Peygamberimiz yüz bini aşkın Müslüman’a Haccın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğretti .Bu hacca **Veda Haccı** denir .

Hac esnasında insanlara , Arafat, Mina ve Akabe bölgelerinde hitap etti . Bu konuşmalarına **Veda Hutbesi** denir.

 **Veda Hutbesinde Anlatılan Konular**

 -Peygamberimiz bize **Kuran-ı Kerim ve Sünneti’ni** emanet olarak bırakmış onlara uygun bir hayat yaşamamızı tavsiye etmiştir.

 - Faiz ve Kan davalarını kesin bir dille yasaklanmıştır.

 -İnsanların birbirlerine karşı özel sınırlarının olduğunu o sınırları haksız bir şekilde ihlal etmemizin yasak olduğunu bildirmiştir.

- İnsanın ,ırkının, renginin ve cinsiyetinin bir üstünlük göstergesi olamayacağını bildirmiştir.

 **Not** : Peygamberimiz ömrü boyunca sadece **bir** kez **Hac İbadeti** yapmıştır.

 **Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Vefatı (632)**

 **“ Ey Muhammed! Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. “** (Zümer Suresi 30. Ayet )

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Veda Haccı’ndan sonra Medine’ye döndüğünde ateşli bir hastalığa yakalandı.Gün geçtikçe Allah Resulü’nün (s.a.v.) rahatsızlığı iyice arttı. 632 yılında  (13 Rebîülevvel / 8 Haziran Pazartesi) Hz. Aişenin odasında vefat etti. Allah Resulü’nün (s.a.v.) cenazesini, damadı Hz. Ali (r.a.) yıkadı.14 Rebîülevvel / 9 Haziran Salı günü aynı yerde defnedilmiştir/gömülmüştür. Mezarının /Kabrinin özel adı **Ravza-i Mutahhara’**dır.

 **Bir Hadis Öğreniyorum**

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), çocuklara sevgi ve şefkatle davranılmasını ve onların en güzel şekilde yetiştirilmesini istemiştir. O, bununla ilgili olarak bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “**Çocuklarınıza ikramda** **bulununuz ve onların terbiyelerini güzel yapınız**.” (İbn-i Mâce, Edeb,3.)

Peygamberimiz (s.a.v.), yukarıdaki hadisinde anne ve babalara çocuklarıyla yakından ilgilenmelerini; onları sağlık, eğitim, ahlak vb. açılardan iyi yetiştirmelerini öğütlemiştir.

 **Serpil Akgün**

Din Kültürü Ahlak bilgisi öğretmeni