**Çalıştay Raporu: Bediüzzaman Said Nursi’de Eşyanın Melekut Cephesi**

**Sunum: Prof. Dr. Bünyamin Duran**

**Giriş:**

Sunum, Bediüzzaman Said Nursî'nin Risale-i Nur külliyatında işlediği "eşyanın melekut cephesi" üzerine odaklanmaktadır. Bu sunum, varlıkların içyüzü olarak nitelendirilen melekut yönü ve bu yönün İlahî kudretle ilişkisini açıklamaktadır. Melekut cihetinin şeffaf, vasıtasız ve esbabın tesirinden arındırılmış bir yön olduğu üzerinde durulmuştur.

**1. Melekûtiyet Kavramı ve Şeffaflık:**

Melekut cephesi, bir aynanın şeffaf yüzü gibi her şeyde güzeldir. Bu yön esbaba bağlı olmaksızın doğrudan İlahi kudretle bağlantılıdır. Bediüzzaman bu durumu şu şekilde açıklar:

"Hayat ve ruh ve nur ve vücut, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan, mülken ve meleküten vasıtasız dest-i kudretten çıkıyorlar"​.

**2. Eşyanın İçyüzü:**

Melekut yönü, eşyanın içyüzü olarak tanımlanır ve kudretin doğrudan taalluk ettiği bir alanı ifade eder. İlahî kudretin bu yön üzerinde mutlak tasarrufu vardır ve hiçbir şey bu kudretten hariç değildir. Bu anlayış İşarat-ül İcaz’da şu ifadelerle açıklanır:

"Melekut ciheti, yani içyüzü ise şeffaf ve yüksektir. Kudretin taalluk ettiği bu cihette, hiçbir şey kudretin taallukundan hariç değildir"​.

**3. Vasıtasız İlahî Kudret:**

Melekut cihetinde, esbap ve vasıtalar söz konusu olmadığından, teşahhuslar ve illiyet ilişkileri karışmaz. Risale-i Nur’da bu durum şöyle ifade edilir:

"Melekûtiyet ciheti ise, mutlaka şeffafedir; teşahhusat karışmaz. O cihet vasıtasız Hâlıka müteveccihdir. Terettüp, teselsül yoktur. İlliyet, mâlûliyet giremez"​.

**4. Hayat, Nur, Vücut ve İcad:**

Hayat, nur, vücut ve icad gibi hakikatler, mülk ve melekut cihetleriyle kusursuz ve şeffaf olduklarından, doğrudan İlahi kudretin elinde bulunur. Hayatın bu özellikleri şu şekilde anlatılır:

"Hayatın hem zâhirî, hem bâtınî, hem mülk, hem melekût vecihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan, şekvâları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi, izzet ve kudsiyet-i kudrete münâfi olacak pislik ve çirkinlik olmadığından, doğrudan doğruya, perdesiz olarak, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun 'ihyâ edici' isminin eline teslim edilmişlerdir"​.

**5. Eşyanın Melekutî Tasarrufu:**

Bu kısımda, İslami düşünce sisteminde meleklerin, eşya üzerindeki tasarrufları tartışılmıştır. Bu anlayışa göre, her bir varlık üzerinde tasarruf eden bir "melek-i müekkel" (özel görevli melek) bulunmaktadır. Risale-i Nur’da melekler ve tasarrufları şu şekilde ifade edilir:

"Herbir nev’e mahsus ve o nev’e münasip bir melek-i müekkel vardır. Bu münasebete binaen o melek o nev’in ismiyle müsemmâ, belki âlem-i melâikede onun suretiyle mütemessil oluyor"​.

**Sonuç:**

Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında ele aldığı melekut ciheti, varlıkların içyüzünün doğrudan İlahî kudretle bağlantısını vurgular. Bu anlayış, esbaba dayalı dünyanın ötesinde, her şeyin doğrudan Allah'ın tasarrufunda olduğunu ifade eder. Varlıkların şeffaf ve vasıtasız yönleri, ilahî hakikatlerin tecelli ettiği mülk ve melekut boyutlarını ortaya koymaktadır.