**ALİ ULVİ KURUCU**

**\*İbni Abbas tabiinden bir zatı bir kabileye irşad için gönderirken ona şu tavsiyelerde bulunur:”Sakın,olur olmaz yerde,vakitli vakitsiz sohbet yapma.Sohbetin de vakti var.Dini konuşmalar yapacağın zamanlarda,onların istekli anlarını,seni huzurla,iştiyakla dinleyecekleri saatleri seç...Dini sohbet her yer ve zamanda yapılmaz.Her şeyin zemin ve zamanı olduğu gibi sohbetinde zemini ve zamanı vardır.”( Ali Ulvi Kurucu.Hatıralar-Hazr.M.Ertuğrul Düzdağ-3/45)**

**\*”Rüyamda,bir yerden,evimize geliyorum.Evin önünde bir at var.At,sanki bildiğimiz at gibi değil de,Burak gibi sanki nurdan bir mahluk,parıl parıl yanıyor,bir heykel gibi güzel ve ahenkli...At kapıya bağlanmış.**

 **İçeri girdim.Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz,sahabe-i kiram ile birlikte bize gelmişler.Validem onları davet etmiş.Bu davet üzerine,bize gelmişler.Yukarı katta imişler...**

 **Evimizin içi nurla dolu.Tarife sığmaz,bu güne kadar mislini duymadığım bir rayiha,bir koku var.Gülde,gülşende,sünbülde,karanfilde,zambakta,leylakta ve bildiğimiz bütün çiçeklerde ve esanslarda bulunmayan,manevi,lahuti bir koku var.**

 **Efendimiz,namaz kıldırıyorlarmış.Ben de uydum.Namazdan sonra ellerini öptüm.Gönlümden geçirdiğim suali sordum:**

 **“Ya Rasulallah,geçenlerde ders esnasında Abdullah ibni Abbasın filan zata ettiği bu tavsiyeyi,acaba Peygamber-i Zi-şanımız duysaydı,amcazadesinin bu sözünü kabul mü ederlerdi,yoksa tashih mi buyururlardı diye tereddüdüm vardı.Bu tereddüdü şimdi size soruyorum ya Resulallah...”**

 **Ben böyle deyince Peygamber Efendimiz tebessüm buyurdular;lisan-ı pâkinden,fem-i saadetlerinden şu cevabı aldım:**

 **“El-hükm evvelen lil enbiya sümme lil evliya ve evliya ve Abdullah ibni Abbas minel evliya:Hüküm önce nebilere aittir,sonra velilere aittir ve Abdullah ibni Abbas da o velilerdendir.”buyurdular.”(3/46)**

 **\*”1942 yılında,Mısırlı yazar Sadik-ur Rafi’inin bir yazısını okumuştum.!Fil leheb ve la yahtarik:Ateşler içinde fakat yanmıyor.’diye,bir takım dindar gençleri anlatıyordu.**

 **“Allahım,bu çocuklar,aristokrat ailelerin çocukları,üniversitede kızlarla birlikte okuyorlar...Fakat bunlar nasıl bu kadar temiz kalmışlar ki,yüzlerindeki nur kalbimi yaktı...”**

 **Yazıyı okuyunca ağladım,abdest alıp iki rekat namaz kıldım ve ‘Allahım,Mustafa Sadik-ur Rafi’inin anlattığı böyle bir gençlik benim milletimde de yetişmeyecek mi?’diye dua ettim.”**

 **O günler çok feyizli günlerdi.O günlerde bir rüya gördüm:**

 **Peygamber Efendimiz,bir köşke ziyarete geleceklermiş.O köşke gittim.Bahçe içinde tek katlı bir köşk...Bahçe,köşkün duvarları,her taraf yeşil çimen...Gönül alıcı,fevkalade güzel,tatlı,tarifi zor bir yeşillik...Tavus tüyü gibi,ördek başı gibi,ömrümde görmediğim bir yeşillik...**

 **Baktım.Osmanlı sarığı ve cübbesiyle,üç tane alim zat,nöbet bekliyorlar. Peygamber Efendimizi onlar karşılayacaklarmış.Bu üç zatın birisi Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi,birisi Zeynelabidin Efendi,ortalarındaki de dedem Hacı Veyis Efendi idi.**

 **‘Peygamberi Zişan geliyor’dediler.**

 **Efendimiz teşrif ettiler.Başlarında altın sarısı bir kumaş üzerine sarılmış nurdan bir sarık vardı.Bu sarıktan,simalarına ve simalarından siyah cübbeleri üzerine,adeta sağanak halinde nur akıyordu.**

 **Kendilerini karşılayan üç alim,sırayla ellerini öptüler.Efendimiz köşke girdi...Ben dayanamadım,rüyamda bayıldım.”**

 **\*Peygamber Efendimizi görebildiğim üçüncü rüyamda ikinciyi gördüğüm günlerde,Medine-i Münevverede tecelli etmişti:**

 **Rüyada,o sırada oturduğumuz eski evimize geldim.Validem beni karşılayarak;**

 **“Oğlum,senin kütüphaneyi,Peygamberi zişan sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiler.Fakat şimdi uyuyorlar.’dedi.**

 **Sokak kapısından yavaşça girdim.Seyyidina Osman ibni Afvan radıyallahu anh nöbet bekliyordu...Odamda bir kanepe vardı.Kapıdan içeri baktım. Efendimiz, kanepenin üzerine uzanmış dinleniyorlardı.Seyrine daldım.Cemalini görüyorum, ağlıyorum.**

 **O sırada hafif bir ses oldu.Efendimiz,hemen gülümseyerek kalktılar...Bunu gören bir anne kuş gibi çırpınıyordu.**

 **‘Rahatsız mı oldunuz ya Resulallah,uyuyamadınız mı?’**

 **Efendimiz gülümsediler.Mübarek yüzünde sanki mehtaplar doğuyor;dişlerinde inciler parıldıyordu.**

 **“Hayır Osman,çok rahat etmişim;çok dinlenmişim.”buyurdular.**

 **Bu iki rüyayı gördüğüm günlerde,Doktor Abdurrahim ile ‘Sahih-i Buhari’yi okuyorduk.Bu manevi hallere,Doktorun çok tesiri vardı.”(3/48-49)**

 **\*Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dair gördüğüm dördüncü rüya da 1975 yılında Medine-i Münevverede tecelli etti:**

 **Medine’de bir hurma bahçesine gidiyorumŞıh Abdulgafur Efendi,bahçede gezniyor.Yanına vardım,ellerini öptüm.’Neredeydin?’diye sordu.**

 **“Efendim,Harem-i Şerifte idim.Biraz fazlaca kaldım.”dedim.**

 **“Resulullah Efendimiz burada idiler...”**

 **“Nerede Efendim?”diye sordum.**

 **“Şu karyolanın üzerine uzanıp uyudular,sonra gittiler.”diyerek,hurma yapraklarından yapılmış bir karyolayı gösterdi ve:**

 **“İşte şu yatakta uyudular.”dedi.**

 **Bu,semavi açık renkte bir yataktı.üzerinde açık sema renginde mavi bir çarşaf seriliydi.Çarşafta bir nemlilik vardı.**

 **“Efendim yatağa su mu döküldü?”diye sordum.**

 **“Yok,yok,hava sıcak,Peygamber-i Zişan terlemişti.Onun teridir.”dedi.**

 **Yıllardır”Resulullah Efendimizin teri gül gibi kokar.”diye okurduk...Yatağa yaklaştım.Şıh Abdulgafur Efendi:**

 **“Kokla ya Ali Ulvi,kokla...”dedi.**

 **Göz yaşları içinde yatağa kapandım.Aradan yirmi yıl geçti.Hala o koku ruhumu mesteder.**

 **Hiç bir gülde,hiçbir karanfilde,hiçbir şebboyda,zambakta,bildiğim,gördüğüm herhangi bir çiçekte,ömrüme hakim olan o kokuyu,bir daha duyamadım.”(49-50)**

 **\*Şıh Abdulgafur Efendi şöyle buyurmuştu:**

 **-Hatırına bir şey gelmesin;sır olarak söylüyorum.Ben Delhi’den ilk geldiğim günlerde,büyük bir feyz deryası içindeydim.Manen çok zengin idim.Vecd içinde,aşk içindeydim.Şıh Manzur,Şıh Abdullah Şah ve bazı kardeşlerimizle beraber Hazreti Osman rubatında hatm-i hace yapardık...Hatm-ı Hacede Peygamberi zişana salavatı çok getirirdik...Böyle yaptığımız zamanlarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hücre-i saadetlerinden çıkıpta:”Udnu,udnu,udnu!:Yaklaşın,yaklaşın,yaklaşın!”buyurduklarını defalarca gördüm.”(49-50)**