**ALİ ULVİ KURUCU**

 **Bu önsözün ilahi bir teyide mazhar olduğuna,Cenab-ı Hakkın kolaylık verdiğine kailim.**

 **Zaten o günlerde,henüz yazmaya hazırlanmak üzere risaleleri mütalaa ettiğim sırada bir rüya görmüştüm.Bu rüya bana çok tesir etti.O zamandan beri üstad,bir mücahid,bir fikir,iman,aşk ve heyecan adamı olarak gönlümün maşuku oldu.Rüyamda dediler ki:**

 **Bugün üstad Bediüzzamanın konferansı var.Konferansın mevzuu şudur:**

 **“İslam nedir?Kur’an-ı Kerim nedir,neden indirilmiştir?İslam peygamberi kimdir?Ne için hak tarafından gönderilmiştir?Yirmi üç senelik peygamberlik hayatı boyunca neler yapmıştır?Neler bırakıp gitmiştir?Ümmetinden neler bekliyor?”**

 **Mevzu bu imiş...Konferans salonuna gittim.Sultanahmet camiine benzeyen çok muhteşem ve ruhani bir mekan.Pencerelerinden deniz gözüküyor.Fakat Allah’ım şahiddir,aynen söylüyorum:Sultanahmed camiinden 15-20 defa daha büyük...Vardım kisalon hıncahınc dolmuş.İğne atsan yere düşmeyecek.Cemaat hemen hemen tamamen gençlerden ibaret.Genç bir nesil...**

 **Üstad Bediüzzaman,oturdukları yerde konuşuyorlardı.Sanki vaaz veriyor ve ders okutuyorlar,bir fikrin telkinine çalışıyorlar gibi sohbet edyorlardı.Otursam,duyamam,dinleyemem diye ayakta durdum.Elimi kulağıma koydum,ayakta dinliyorum.Ayakta kalan yalnız benim,herkes oturmuş.**

 **Bu esnada,duyulan bir sesle,fakire seslendi:**

 **“Sen yanıma gel,yanıma gel!”**

 **O böyle deyince,gençler yol açtılar.Üstadın yanına kadar vardım.Koltuğunun altında beyaz bir çarşafı muhafaza ediyordu.Bu çarşafı sağ tarafına yere serdi.Fakiri kucaklayıp şu şekilde hitap ettiler:**

 **“Sen bugünden itibaren en aziz kardeşlerimden oldun.Bundan böyle dualarımın başındasın.Bu beyaz çarşafı senin için hazırlamıştım.Sen buraya oturacaksın.”**

 **Çarşafın üzerine oturdum,uyandım.Fevkalade bir sevinç ve ferahlık duydum.Varlığımın her zerresinin nura ğark olduğunu hissettim.Günlerce o manevi tesirin altında kaldım.**

 **“İnşaallah,Cenab-ı Hak ona da şefaat hakkı verir de,bana da şefaat eder.”dedim.**

 **O günlerde,önsözün çabuk yazılmasını isteyen telgraf da geldi.Önsözü yazıp gönderdim.”( Ali Ulvi Kurucu.Hatıralar-Hazr.M.Ertuğrul Düzdağ.c.3/269-270)**