**1**

 **Mekke Dönemi:** Peygamberimizin çocukluğundan başlayarak Medine’ye hicrete kadar süren dönemdir.

**HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ**

Peygamberimiz **20 NİSAN (12 Rebiülevvel) 571** yılında Arabistan’ın **MEKKE** şehrinde dünyaya geldi.

Babası **ABDULLAH** doğumundan iki ay önce ticaret kervanıyla gittiği Şam’dan dönerken *Medine*’de hastalandı ve vefat etti.

Dedesi **ABDÜLMUTTALİP**, **KUREYŞ** kabilesinin **HAŞİMOĞULLARI** koluna mensuptur.

Mekke’nin havası ağır ve sıcaktı. Ayrıca salgın hastalıklar yaygındı ve çocuk ölümleri fazlaydı. Sağlıklı büyümesi, temiz hava alması ve güzel Arapça konuşması için Yetim Muhammed Beni Sad kabilesine mensup **HALİME**’ ye verildi. Yetim Muhammed’in gelişiyle sütannesi Halimeler’in evine bolluk-bereket geldi. Deve ve koyunları bol süt vermeye başladı. Yetim Muhammed sütkardeşleri **ŞEYMA** ve **ABDULLAH**’la beraber büyüdü. Dört veya beş yaşında annesi **AMİNE**’ ye teslim edildi.

Amine, küçük oğlu 6 yaşındaki Muhammed’i babasının kabrini ziyaret etmek ve akrabalarıyla tanıştırmak amacıyla yardımcısı Ümmü **Eymen**le beraber Medine’ye götürdü. Medine’den Mekke’ye dönerlerken, Amine **EBVA** köyünde vefat etmiş, yetim ve öksüz Muhammed’i Mekke’ye **dadısı Ümmü Eymen** getirmiştir. Ümmü Eymenküçük Muhammed’i dedesi **ABDULMUTTALİP’**e teslim etti. Ümmü Eymen Hz. Muhammed’e dadılık yapmıştır.

Böylece yetim Muhammed altı yaşında annesi **AMİNE**’yi kaybetti. Dedesi Abdülmuttalip bakımını üstlendi. İki yıl sonra sekiz yaşında iken yetim ve öksüz Muhammed dedesini de kaybetti.

Dedesi Abdülmuttalib’in vasiyeti üzere amcalarından **EBU TALİP** bakımını üstlendi ( 8 yaşından 25 yaşına kadar).

Amcası **EBU TALİP** ve hanımı **FATIMA** peygamberimize çok iyi baktılar. Onu kendi çocuklarından ayırt etmediler.

Ebu Talip zengin biri değildi ve ailesi kalabalıktı. Yetim Muhammed amcasına ve yengesine işlerinde yardımcı oluyordu. Gün oluyor ev işlerine yardım ediyor, gün oluyor Mekkelilerin hayvanlarına çobanlık yapıyordu. Ticaret işlerinde de amcasına yardım ediyordu. Peygamberimiz 12 yaşlarındayken amcası Ebu Talib ile ticaret amacıyla Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. **BUSRA** kasabasında kervan mola verince oradaki manastırda görevli **Rahip** **BAHİRA** onun beklenen son peygamber olduğunu müjdeledi.

Hz. Muhammed dul ve asil **HATİCE** ile ticaret ortaklığı yaptı. Ticaret hayatında doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakı sayesinde üstün başarı sağladı. Bu özellikleri sebebiyle O’na **MUHAMMEDÜ’L - EMİN (GÜVENİLİR MUHAMMED)** denildi. Hatice ile ortaklıkları evlilikle sonuçlandı. Evlendiklerinde Hz. Muhammed **25** yaşında, Hatice ise **40** yaşında idi.

Muhammed, evlendikten sonra amcası Ebu Talib’in yanından ayrılarak eşi Hatice’nin evine yerleşti. Artık Muhammed ticaretle uğraşıyordu ve maddi durumu düzelmişti. Bu sırada Ebu Talip sıkıntı içindeydi. Hz. Muhammed, amcasına destek olmak ve **ALİ**’yi yetiştirmek amacıyla yanına aldı. Ebu Talip’in oğlu Hz. Ali’yi kendisi yetiştirdi.

Eşi Hatice’den sırasıyla **KASIM, ZEYNEP, RUKİYYE, ÜMMÜ GÜLSÜM, FATIMA** VE **ABDULLAH** dünyaya geldi.

Peygamberimizin ileriki yıllarda Medine’de evlenmiş olduğu **MARİYE**’den oğlu **İBRAHİM** doğdu.

Peygamberimiz, Fatıma hariç çocuklarının hepsini kendi elleriyle toprağa vermiştir. ( çocukları kendisinden önce öldüler)

Peygamberimiz gençliğinde amcalarıyla beraber **Ficar Savaşları**na katılmıştır.

Peygamberimiz peygamber olmadan önce gençliğinde Mekke’de haksızlıkları önlemek amacıyla amcası Zübeyir önderliğinde kurulan **Hılful Fudul** **(Erdemliler Topluluğu)** topluluğuna üye olmuştur.

Peygamberimiz 35’li yaşlarda Kâbe’nin tamiri sırasında Hacerül Esved’in yerine konulması hususunda çıkan anlaşmazlıkta hakemlik yaptı. Bu olaya **Kabe Hakemliği** denilmektedir.

**PEYGAMBERLİK VE MEKKE DÖNEMİ (610 – 622)**

**İLK VAHİY ( 610 )**

Hz. Muhammed **610** yılında **RAMAZAN** ayının **27. GECESİ**’nde ( **KADİR** **GECESİ**’nde ) **HİRA** mağarasında iken kendisine vahiy meleği **CEBRAİL** göründü. Cebrail **“OKU”** emriyle başlayan **ALAK** suresinin ilk beş ayetini getirdi.

Hz. Muhammed’e ilk vahiy gelmiş ve Kur’an ayetleri inmeye başlamıştı. Böylece Hz. Muhammed Allah tarafından **peygamberlikle (elçilikle)** görevlendirildi.

 Alak Suresi’nin ilk beş ayetinin Türkçe Meali şöyledir:

**1- Yaratan Rabbinin adıyla OKU! 2- O, insanı alaktan (embriyo; sevgi-alaka) yarattı.**

**3- Oku! Rabbin sonsuz kerem (cömert) sahibidir.**

**4- O, insana kalemle yazmayı öğretti. 5- İnsana bilmediklerini öğretti.”**

**YAKIN ÇEVREYE ÇAĞRI - BİREYSEL VE GİZLİ DAVET**:

İlk vahiyden sonra peygamberimize **Müddessir Suresi’nin ilk beş ayeti** indirildi.

**“Ey örtüsüne bürünen (içine kapanan veya peygamberlik görevine bürünen) ! KALK VE (insanları) UYAR!**

**Sadece Rabbini yücelt! Bedenini (elbiseni veya kalbini) arındır! Kötü, pis şeylerden uzak dur!” (Müddessir Suresi, 1-5)**

Peygamberimiz bu ayetlerle öncelikle yakın çevresini İslam dinine davet etmeye başladı. İlk üç yıl İslam dinine gizli davette bulundu. Hz. Muhammed üç yıl insanları gizlice İslam’a davet etti. İlk müslümanlar az sayıda olduklarından kendilerini güvende görmüyorlar, bu sebeple ibadetlerini gizlice yapıyorlardı. **ERKAM’IN EVİ (DARU’L-ERKAM)** ilk müslümanların Peygamberimizle buluşma yeriydi. Bu evde dinlerini öğrenip, ibadet ediyorlardı.

Üç yıl süren gizli bir şekilde süren çağrı sonucunda Müslümanların sayısı yaklaşık 40’ ulaştı.

**HZ. MUHAMMED’E İLK İNANANLAR**

**2**

 Peygamberimize iman eden (inanan) ilk Müslümanlar:

 **☺** Eşi **HZ. HATİCE** **☺** Amcası Ebu Talib’in oğlu **HZ. ALİ** **☺** Dostu **HZ. EBUBEKİR ☺** Evlatlığı **ZEYD BİN HARİSE**

Üç yıl süren gizli davet döneminin sonlarına doğru Yüce Allah **Hicr Suresi’nin 94**. ayetini indirdi ve:

**”Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklerden (ortak koşanlardan) yüz çevir.”** buyurdu.

**☺** Bu ayetle Peygamberimiz bireysel davetten *kitlesel davete* geçmekle, insanları *açıkça* İslam’a davet etmekle görevlendirildi.

Peygamberimiz ilk üç yıldan sonra açıktan davete başlamıştır. Peygamberimiz bütün Mekke halkına İslam’ı anlatmaya başladı. Peygamberimiz yılmadan, ümitsizliğe kapılmadan, alay ve hakaretlere aldırmadan, insanlara İslam’ı anlatmak için çaba gösteriyordu. Müslüman olanların sayısı her geçen gün artınca müşrikler endişeye kapıldı ve yıldırma hareketlerine başladılar. İnsanların İslam’a yönelmesini engellemek için Müslümanlarla toplum içinde alay etmeye ve onlara hakarette bulunmaya başladılar. Yoksul, kimsesiz ve özellikle köle olan müslümanlara işkence yaptılar. Yapılan tüm işkencelere rağmen Müslümanlar dinlerinden dönmediler.

**Müşriklerin İslam Davetine ve Müslümanlara Karşı Tepkileri**

**a)** Alay ve hakaret, **c)** Sosyal ve Ekonomik Boykot (Her türlü medeni ve ticari ilişkileri kesme),

 **b)** Zayıf, kimsesiz ve fakirlere işkence,  **d)** Müslümanları hicrete mecbur edecek derecede yıldırıcı bir şiddet.

**HABEŞİSTAN HİCRETİ (615 – 616)**

Müşrikler kimsesiz, güçsüz ve köle olan Müslümanlara her geçen gün işkencelerini daha da artırıyorlardı.

Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyor, açıktan Kur’an okuyamıyorlardı. Peygamberliğin beşinci yılında Peygamberimiz yaklaşık 15 kişilik bir grubun **HABEŞİSTAN**’a hicret etmesine izin verdi. Bu, müslümanların ilk hicretiydi. Hristiyanların yaşadığı Habeşistan’ın kralı **NECAŞİ (Asheme – Ashame - Eshame)** müslümanları çok iyi karşıladı.

**Habeşistan’a İkinci Hicret (616):** Birinci Habeşistan hicretinden bir yıl sonra sayıları 80-100 arasında olan ikinci bir grup hicret etti. Başkanları Ebu Talib’in oğlu, Hz. Ali’nin büyük kardeşi **CAFER**’di.

Mekkeli müşrikler hediyeler göndererek Müslümanları Necaşi’den geri istediler.

Kral Necaşi Müslümanların başında bulunan Cafer’i ve Mekkeli müşriklerin elçilerini dinledi. Necaşi Cafer’in okuduğu **Meryem Suresi**nden çok etkilendi. Necaşi, müslümanları haklı bularak teslim etmedi. Müslümanlar Habeşistan’da huzur içinde yaşadılar ve yerli halkla çok iyi geçindiler.

**ÜÇ YIL SÜREN BOYKOT (617 – 620)**

Peygamberliğin altıncı yılında (616) yiğitler yiğidi **Hz. Hamza** ile cesur ve korkusuz olan **Hz. Ömer**’in Müslüman olmaları müşrikleri iyice korkuttu. Müşrikler İslam’ı daha fazla yayılıp kuvvetlenmeden yok edebilmek için haince bir plan düşündüler. Kendi aralarında bir antlaşma imzalayarak Kâbe’nin duvarına astılar: Buna göre Hz. Muhammed ölü veya diri kendilerine teslim edilinceye kadar müslümanlarla ilişkiyi kesmeye karar verdiler.

 **Boykot Maddeleri:**

**1-** Hiç kimse onlarla görüşüp konuşmayacak **2-** Alışveriş yapmayacak **3-** Kız alıp vermeyecek

Müslüman olsun olmasın Peygamberimizi koruyan bütün *Haşimoğulları* karşılıklı dayanışma için Ebu Talip mahallesinde toplandı. Üç yıl süren boykot döneminde Müslümanlar çok sıkıntı çektiler. Ticaret yapamıyor, bir şey alıp satamıyorlardı. Başka bir mahalleye gitseler kimse onlarla konuşmuyordu. Müşrikler, gece-gündüz müslümanların mahallesini gözlüyorlar ve oraya gizlice yiyecek-içecek götürmek isteyenlere engel oluyorlardı. Açlık ve yoksulluk dayanılmaz hale gelmişti. Ağaç yaprakları yiyerek yaşamak zorunda kaldılar. Açlıktan feryat eden çocukların durumu ise yürekler acısı idi.

Müşrikler boykottan da bir sonuç alamadılar. Müslümanlardan bir tanesi bile çekilen onca sıkıntı ve çileye rağmen dinlerinden dönmedi ve peygamberlerini yalnız bırakmadılar. Peygamberimizi koruyabilmek için kanlarını son damlasına kadar akıtmaya kararlıydılar. Çünkü onlara Allah ve O’nun sevgili elçisi her şeyden daha sevimliydi. Allah’ı ve rahmet olarak gönderdiği peygamberini canlarından çok seviyorlardı. Üç sene sonra müşriklerden birkaç kişi insafa geldiler ve zalim antlaşmayı indirip yırtarak boykotu sona erdirdiler. Müslümanlar bu boykottan güçlenerek çıktılar.

**HÜZÜN YILI ( 620 )**

Boykottan kurtulan müslümanlar bu kez de iki büyük acıyla karşılaştılar: Peygamberimizin amcası **EBU TALİP**, birkaç gün sonrada hanımı **HZ. HATİCE** vefat ettiler. Ebu Talib’in vefatına üzülmesinin sebebi, bütün gayretlerine rağmen Ebu Talib’in Müslüman olamadan ölmesiydi. Hz. Muhammed, kendisine bu kadar yardım eden amcasının müşrik olarak ölmesini düşündükçe, kalbi sızlıyordu. Mü’minlerin annesi Allah Elçisi’nin eşi, O’na ilk inanma şerefine ermiş, en asil kadın büyük Hatice’nin ölümüyle Allah Elçisi bir yalnızlık ve hasret hissetmeye başladı. İkisi de en zor günlerinde O‘nu yalnız bırakmamış ve her türlü desteği göstermişlerdi.

**☺** Bu iki hüzünlü olay sebebiyle peygamberliğin ve Mekke döneminin onuncu yılına **“HÜZÜN YILI”** denildi.

**TAİF YOLCULUĞU ( 620 )**

Ebu Talip’le Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşriklerin peygamberimize eziyeti artırmaları üzerine Peygamberimiz

Taif halkını İslam’a davet etmek için yardımcısı Zeyd bin Harise ile birlikte Mekke’ye 85 km. uzaklıktaki Taif şehrine gitti. Taifliler İslam’ı kabul etmediler. Peygamberimizle önce alay ettiler. Sonra hakarete başladılar. Köle ve çocuklar Peygamberimizle Zeyd’i taş yağmuruna tuttu. Zeyd, Efendimiz’i atılan taşlardan korumak için kendini siper ediyordu.

**3**

Çocukları ve köleleri arkasından yollayarak şehirden çıkana kadar taşlattılar. Efendimizin ayakları kan içinde kalmış, ayakkabıları kanla dolmuştu. Kendilerini zor-zahmet bir bağa/bahçeye attılar. Kendisine yapılan onca kötülüğe rağmen

rahmet peygamberi Taifliler’e dua etmiştir. Çünkü O lanet edici olarak değil rahmet ve müjde peygamberi olarak gönderilmişti. Bu sırada peygamberimize üzüm getirip, onunla görüşen **Addas** isimli köle iman etti.

Peygamberimiz bu peş peşe üzücü olaylar karşısında peygamberimiz hiçbir yılgınlık göstermemiş, sabretmiş ve Allah’ın yardımından ümidini kesmeyerek İslamiyet’i anlatmaya devam etmiştir. Allah bu mücadelesine mükâfat olarak, üzüntü ve sıkıntılarını hafifletip, müjdeler vermek amacıyla Onu kendi katına yükseltti. **( MİRAC OLAYI ).**

Allah, Peygamberimize bu olayla İslamiyet’i yayma yolundaki mücadelesinde başarılı olacağı müjdesini verdi. **(621)**

**AKABE BİATLARI: MEDİNE’YE GİDEN YOL**

Peygamberimiz müslümanların huzur ve barış içinde İslam’ı yaşayabileceği yeni bir yurt arıyordu. Müşrik Araplar her yıl

hac mevsiminde Kâbe’yi ziyaret ederler, putlara adaklar sunarlardı.

Akabe Mekke yakınlarındaki bir vadinin adıdır. Peygamberimiz peygamberliğinin 11. yılı Hac mevsiminde **AKABE** denilen yerde **Medine**’den gelen **6** kişi ile görüştü. Onlara İslam’ı anlattı. Onlar da müslüman oldular.

**I. AKABE BİATI (621)**

Medineliler ertesi yıl 12 kişi olarak Akabe’de Peygamberimizle gizlice buluştular. 12 kişi Peygamberimizin elini tutarak O’na şu konularda biat ettiler (söz verdiler):

 **1-** Allah’a hiçbir şekilde şirk (ortak) koşmamak

 **2-** Hırsızlık yapmamak

 **3-** Zinaya (fuhşa) yaklaşmamak

**4-** Kız çocuklarını diri diri gömmemek

**5-** Yalan ve iftiradan sakınmak

**6-** Allah’a ve peygamberine karşı gelmemek.

 **☺**Bu yapılan görüşmeye **I. AKABE BİATI** denir.

Medineliler kendilerine İslam’ı öğretecek bir kişi istediler. Peygamberimiz de **Mus’ab Bin Umeyr**’i gönderdi.

Mus’ab’ın gayretleriyle İslamiyet Medine’de kısa sürede hızla yayıldı. Musab İslam’ın ilk öğretmenidir.

**II. AKABE BİATI (622)**

Musab’ın üstün gayretleri sonucu ertesi yıl Medineliler **75** kişi olarak Akabe’ye geldiler. Akabe denilen yerde gizlice buluşup Peygamberimizi Medine’ye davet ettiler. Kadınlarını ve kızlarını nasıl koruyorlarsa Peygamberimizi de öyle koruyacaklarına söz verdiler (biat ettiler). Görüşme geceleyin yapıldığı için bundan Mekkeli müşriklerin haberi olmadı.

Bu davet üzerine Peygamberimiz Allah’ın emriyle Müslümanların Medine’ye hicret etmelerini istedi. Müslümanlar yakınlarını, evlerini ve mallarını Mekke’de bırakarak Medine’ye hicret ettiler.

 **HİCRET – PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE DÖNEMİ (622-632)**

**Medine Dönemi:** Hicretten başlayarak Peygamberimizin vefatına kadar olan dönemdir.

**Hicret:** Hz. Muhammed’in ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye **622** yılında yaptıkları göçe hicret denir.

Peygamberimiz hicret esnasında **53** yaşında idi. ( Mekke-Medine arası yaklaşık 400 kilometredir)

Peygamberimiz Müslümanların Medine’ye hicret etmelerini emretti. Müslümanlar evlerini, mallarını ve kimisi de akrabalarını Mekke’de bırakarak Medine’ye hicret ettiler.

Hz. Muhammed Peygamberliğinin 13 yılını Mekke’de tamamlamış bulunuyordu. Müşrikler, **Darun-Nedve**’de toplandılar. Başkanları **Ebu Cehil**’in teklifi üzerine Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Cebrail müşriklerin tuzağını Peygamberimiz’e bildirdi. Peygamberimiz, kendisine emanet edilen eşyaları, sahiplerine vermesi için **HZ. ALİ**’ye bıraktı. Ayrıca müşriklerin şehirden ayrıldığını fark etmemesi için de onu kendi yatağına yatırdı.

Allah’ın koruması altında olan Peygamberimiz, dostu **HZ. EBU BEKİR’**le birlikte **SEVR** Dağındaki bir mağarada gizlendiler. Üç gün kaldıktan sonra Medine’ye doğru hareket ettiler. Medine’ye yakın bir yerde bulunan Kuba’ya geldiler. Kuba’da 14 gün konakladılar. Peygamberimiz ve kendisini karşılamaya gelen Medineliler, **KUBA MESCİDİ**’ni yaptılar. Peygamberimiz de mescidin yapımında bir işçi gibi çalıştı.

**☺**Peygamberimiz İslam tarihindeki **ilk mescidi** Mekke’den Medine’ye hicret ederken birkaç gün kaldığı **KUBA**’da yapmıştır.

 On dört günlük misafirlikten sonra bir Cuma günü Medine’ye hareket ettiler. Öğle vakti Ranuna vadisine ulaştılar.

**☺** Peygamberimiz **Ranuna Vadisi**nde **ilk Cuma namazı**nı kıldırdı. Namazdan sonra Medine’ye hareket ettiler.

 **Müslümanlar Açısından Hicretin Sonuçları:**

 ► Müslümanlar Mekkelilerin baskılarından kurtuldular. ► İbadetlerini özgürce yerine getirme imkânına kavuştular.

 ► İnançlarını rahatça ifade edebilir duruma geldiler. ► İslam dini Medine ve çevresinde hızla yayılmaya başladı.

**PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE DÖNEMİ (622 – 632)**

Medineliler Peygamberimizi büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Mekke’den gelen müslümanlara her türlü yardımı yaptılar. Evlerinde misafir edip işlerine ortak ettiler. Muhacirler Medine’de gurbetteydiler. Her şeylerini Mekke’de bırakmışlardı. Bazısı eşini, çocuğunu; bazısı da malını mülkünü geride bırakmıştı. Peygamberimiz, ensarla muhaciri kardeş ilan etti. Sevgi ve bağlılıkta zirve olan bu kardeşliğin dünya tarihinde benzeri yoktur.

**4**

**MUHACİR**: Medine’ye göç eden Mekkeli Müslümanlara denir.

**ENSAR:** Mekkelilere yardım eden Medineli Müslümanlara denir.

**SAHABE:** Peygamberimiz zamanında yaşamış, O’nu görmüş, sohbetinde bulunmuş olan müslümanlara denir.

Hicretten sonra müslümanlar Medine’de dinlerini özgürce yaşamaya başladılar. Allah Resulü Medine’de başlayan bu yepyeni dünyanın kurucusu, yöneticisi, rehberi ve yeni kurulan İslam Devleti’nin başkanı ve her şeyiydi.

**Medine Sözleşmesi**

Medine’nin nüfusu yaklaşık on bindi. Medine’de Yahudiler, Müşrik Araplar ve az sayıda Hristiyanlar vardı. Münafıklar ise içyüzlerini gizledikleri için müslüman muamelesi görüyordu. Peygamberimiz grup temsilcileriyle Medine Sözleşmesi’ni imzaladı. Yahudiler de İslam Devleti’nin vatandaşı sayıldılar. Bu antlaşmaya göre; taraflar birbirlerinin haklarına saygılı olacak, barış ve huzur içinde yaşayacaklardı. Müslümanlar gibi Yahudiler de dinlerini özgürce yaşayacaklar. Saldırı olursa Medine birlikte savunulacaktır.

İslam, Medine’nin iki Arap kabilesi olan **Evs** ve **Hazreç** kabilelerinde hızla yayılmaya devam etti.

**MÜNAFIK:** Gerçekte inanmadığı halde inanmış gibi görünenlere (ikiyüzlü) denir.

**MESCİD-İ NEBİ’NİN (PEYGAMBER MESCİDİ) İNŞASI (622)**

Hz. Muhammed, ilk iş olarak bir mescid yaptırdı. Bu mescide **Mescid- i Nebi (Nebevi) (Peygamber Mescidi)** denir. Peygamberimiz Mescid-i Nebi’nin yanına kendisi ve ailesi için odalar yaptırdı.

Peygamberimiz yedi ay kadar misafir kaldığı **EBU EYYÜB ENSARİ’**nin **( Halid bin Zeyd )** evinden bu odalara taşındı.

**Ashab’ı Suffe:** Mescid-i Nebi’nin bir tarafına kimsesiz, yoksul müslümanların kalmaları için odalar yapıldı.

Bu odalarda kalan ve zamanlarının büyük bölümünü ilim öğrenmeye ayıran kişilere **“ashab-ı suffe”** adı verildi.

**☺ Suffe** okulu **İslam’ın ilk eğitim** ve **öğretim** kurumudur. Ders gören ashabın öğretmeni de Hz. Muhammed (S.A.V.)’dir.

Hz. Muhammed, zaman zaman İslam’ı anlatmaları için Medine dışına Suffe okulundan yetişen öğretmenleri gönderirdi.

**MESCİD-İ NEBİ’NİN SOSYAL İŞLEVİ**

* Mescidi Nebi Müslümanların ibadet mekânıydı. Beş vakit namazlar kılınırdı.
* Mescid-i Nebi eğitim ve öğretim yeriydi. İslam’ın en önemli eğitim-öğretim merkezi olmuştur. Peygamberimiz

 namazlardan sonra ashabına Kur’an ayetlerini açıklar, dini ve ahlaki konularda öğütler verirdi.

* Mescid-i Nebi’de yoksulların her türlü ihtiyacı karşılanırdı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma yeriydi.
* Sahabelerin sevinç ve üzüntülerini paylaştığı bir sohbet mekânıydı.
* Peygamberimiz yabancı elçileri bazen bu mescitte kabul ederdi.

 **NOT:** Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret edince ilk olarak şu faaliyetlerde bulundu:

* *Mescidi Nebi*’yi yaparak *eğitim öğretim* faaliyetlerine önem verdi.
* Ensar ile muhaciri kardeş ilan ederek aralarında *kardeşlik* bağı kurdu.
* Yahudilerle *Medine Sözleşmesi* imzalayarak *toplumsal barışı* sağladı.

**PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI**

 **Mekkeli Müşriklerle Yapılan Üç Büyük Savaş :**

 **1-** Bedir Savaşı ( M. 624 ) **2-** Uhud Savaşı ( M. 625 ) **3-** Hendek Savaşı ( M. 627 )

**HUDEYBİYE ANLAŞMASI (628)**

Peygamberimiz bir gün rüyasında Kabe’yi ziyaret ettiğini gördü. Gördüğü rüya üzerine Kâbe’yi ziyaret etmeye karar verdi ve sahabeye müjdeyi verdi.Muhacirlerin sevinç ve mutlulukları sınırsızdı. Doğup büyüdükleri Mekke’yi beş yıldır uzaktan bile görememişlerdi.

Allah Elçisi 1400 kişiyle yola çıktı. Mekke yakınlarında Hudeybiye’de konakladılar. Müşrik Mekkeliler müslümanları Mekke’ye sokmamaya karar verdiler. Bunun üzerine **HUDEYBİYE BARIŞ ANLAŞMASI** imzalandı.

Anlaşmanın şu maddelerden oluşuyordu:

**1.** Müslümanlar bu sene umre yapmaksızın geri dönecekler, fakat gelecek yıl üç gün içinde Kâbe’yi ziyaret

 edecekler. Müslümanların yanında sadece kılıç olacak.

**2.** Kureyş’ten biri müslüman olup Medine’ye sığınırsa kabul edilmeyecek, buna karşılık Mekke’ye sığınan hiçbir

 Müslüman da geri verilmeyecektir.

**3.** Arap kabileleri istedikleri tarafa katılabilecekler.

**4.** İki taraf birbirleriyle 10 yıl savaşmayacaktır.

Hudeybiye’den sonra İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Öyle ki Hudeybiye’den Mekke’nin fethine kadar 2 yılda müslüman olanların sayısı Hudeybiye’ye kadar geçen 19 yıllık sürede müslüman olanların sayısının tam iki katı olmuştu. Bu barış ortamında Müslümanların her alanda yaşadığı *örnek hayat* sayesinde birçok kişi Müslüman oldu, insanlar akın akın İslam

dinini kabul etmeye başladı.

**Halit bin Velid ve Amr bin As** gibi iki büyük askeri dehanın müslüman olmaları, Kureyş’i ta can evinden vurdu.

Müslüman olup Mekke’den kaçanlar Mekke ile Medine arasında toplanmaya başladılar. Burası Mekkelilerin ticaret yoluydu. Buradaki müslümanların sayısı çok geçmeden 300’e ulaştı. Mekkelilerin Şam ticaret yolu tehlikeye girdi. Müşrikler çaresiz kalarak Allah elçisinden o maddenin kaldırılmasını istediler. Yani oradaki Müslümanların Medine’ye kabul edilmesini istediler. Böylece o ağır madde iptal edildi.

**5**

**İSLAM DİNİNE DAVET MEKTUPLARI**

Peygamberimiz **Bizans, İran, Habeşistan, Mısır** gibi komşu devlet başkanlarına İslam’a davet mektupları gönderdi.

Hedef İslam’ın çağrısını bütün dünyaya ulaştırmaktı. Bu davet mektupları İslam’ın mesajının **evrensel** olduğunu göstermektedir. Bazıları İslam’a davet mektuplarına olumlu cevap verirken, bazıları olumsuz cevap verdiler.

**MEKKE’NİN FETHİ (630)**

Mekkeliler **Hudeybiye** Anlaşmasının şartlarını çiğneyip, Müslüman Huzaa kabilesine saldırdılar. Huzaalılar namaz kılarken baskına uğradılar. Büyük bir katliamla kimi secdede kimi rükûda kimi kıyamda iken şehit edildiler. Bunun üzerine peygamberimiz 10 bin kişilik İslam ordusuyla Mekke üzerine yürüdü ve terk etmeye mecbur bırakıldığı ana yurdu, öz yurdu Mekke’yi kan akıtmadan fethetti. Kâbe putlardan temizlendi, **Bilal-i Habeşi** Kâbe’nin üzerine çıkarak ezan okudu. Peygamberimiz kendisine ve arkadaşlarına her türlü kötülüğü yapan düşmanlarını affetti. Böylece engin hoşgörüsünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

**VEDA HACCI (632)**

Peygamberimiz hicretin 10. yılında 100.000’den fazla müslümanla hac ibadetini yapmak üzere Mekke’ye gitti.

Peygamberimizin ölmeden önce Veda haccında *Arafat’*ta Müslümanlara yaptığı son konuşmaya **Veda Hutbesi** denir.

Bu hutbede peygamberimiz İslam düşüncesini kısaca özetlemiş, **insan hakları** adına önemli ilkeler ortaya koymuştur.

Allah Elçisi bu konuşmasında Cahiliye döneminin bütün hurafelerini, insanlığa zararlı adetlerini kaldırdığını bütün dünyaya ilan etti. Bu hacca **“VEDA HACCI”** denmiştir. Peygamberimizin *ilk* ve *son* haccıdır.

 **Veda Hutbesinden Çıkarmamız Gereken Dersler:**

*  İslâmiyet’ten önceki bütün **cahiliye gelenekleri** kaldırılmıştır.
* Bütün insanlar **eşit**tir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.
* Allah katında üstünlük **takva**dadır (sorumluluk bilinci, Allah’a saygı).
* **Can, ma**l ve **namus** kutsaldır. Her türlü tecavüzden korunmuştur, dokunulmazdır.
* **Emanetler** sahiplerine verilmelidir.
* **Faiz**in her türlüsü haramdır, yasaklanmıştır.
* **Kan davaları** kaldırılmıştır. İntikam, düşmanlık yasaktır.
* **Kadınlar** erkeklere Allah’ın emanetidir. Kadınların hakları korunup gözetilmelidir.
* Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir
* Hem erkek hem kadın **zina**dan kaçınacaktır.
* **Bütün Müslümanlar kardeştir.**
* **Köle** ve **hizmetçi**lere iyi davranılacaktır.

Sevgili Peygamberimiz Veda hutbesi’nde biz müslümanlara sımsıkı sarılıp uyduğumuz sürece yolumuzu asla şaşırmayacağımız iki miras (emanet) bıraktığını söylemiştir.

 Bunlar: Allah’ın kitabı **KUR’AN** ve **SÜNNET**(***kendi örnek hayatı).***

Bunlara uyan müslümanların kurtuluşa ereceğini müjdeledi.

**PEYGAMBERİMİZİN HASTALANMASI VE VEFATI ( 632 )**

Peygamberimiz Veda Haccı’nı yapıp Medine’ye döndü ve bir süre sonra hastalandı. Ölümüne 3 gün kala hastalığı ağırlaştı. Mescide çıkamadı. **Hz. Ebubekir**’in cemaate imamlık yapmasını ve namazları kıldırmasını emretti.

**8 HAZİRAN (13 Rebiülevvel) 632** yılı pazartesi günü Allah Elçisi **“Refîk-i Âlaya - Yüce Dosta kavuşuyorum’’** dedi.

Ve vefat etti. 63 yaşında mübarek ruhunu **MEDİNE**’de mevlasına teslim etti.

Peygamberimiz Salı günü (bir gün sonra) vefat ettiği yere ( Hz. Aişe’nin odasına ) defnedildi.

Peygamberimizin cenazesini **Hz. Ali** yıkadı.

Medine’de O’nun kabrinin bulunduğu yere **“RAVZA-İ MUTAHHARA”** denilmektedir. Ravza-i Mutahhara, Mescid-i Nebi’nin içindedir. Peygamberimizin **23** yıllık peygamberlik hayatının **13 yılı Mekke**’de, **10 yılı da Medine**’de geçmiştir.

 **\* \* \* \* \* \* \* \***