**İslamiyet öncesi Arap yarımadası**

1. **Sosyal durum**

-Kölelik vardı

-Kadınlara değer verilmiyordu ve kız çocukları öldürülüyordu

-İçki, kumar, falcılık yaygındı

-Kabile kavgaları ve kan davaları yaygındı

1. **Kültürel durum**

Şiir ve sözlü edebiyat yaygındı

Okuma-yazma oranı çok düşüktü

1. **Ekonomik durum**

Ticaret en önemli geçim kaynağıydı. Tarım ve hayvancılık da yapılıyordu

1. **Dini durum**

-Putperestlik- En çok kabul edilen din

-Yahudilik

-Hıristiyanlık

-Mecusilik: Ateşe tapmak

-Sabiilik: gök cisimlerine tapmak

- Haniflik: Cahiliye döneminde yaşadığı halde, Allah’ın birliğine inanan, O’na ortak koşmayan ve putperestliği reddeden, Hz. İbrahim’in dinine inanan kimseler vardı. Bunlara **“Hanif”** denilirdi.

**Şirk:** Allah’ın varlığını kabul edip birliğini kabul etmemek. Allah’ın ortakları, yardımcıları olduğunu kabul etmek

**Müşrik**: Allah’ın ortakları, yardımcıları olduğunu kabul eden insanlar. İslamiyetten önce Arap yarımadasındaki insanların çoğu müşrikti. putların Allah’ın yardımcıları olduğunu düşünüyorlardı.

* *Sevgili Peygamberimizin soyu*: Hz. Peygamber, Hz. İbrahim (as)’in oğlu Hz. İsmail (as)’in soyundan gelen Hâşimoğulları sülalesine mensup **Abdülmuttalib’in torunu, Abdullah’ın oğludur**.

Hz. Muhammed (sav)’in babası, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan Abdülmuttalib’in oğlu **Abdullah**, annesi ise Kureyş’in Zühreoğulları kolundan Vehb’in kızı **Âmine**’dir. Hz. Muhammed (sav) onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır.

Hz. Peygamber’in doğumu , **12 Rebîülevvel 571(20 Nisan 571)** tarihinde, Pazartesi günü gerçekleşmiştir

**EFENDİMİZİN ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ**

571- Hz. Peygamber sütannesi Halime’nin yanında kalmaya başladı.

575- Hz. Peygamber Mekke’ye annesinin ve ailesinin yanına döndü.

577- Hz. Peygamber’in annesi Âmine vefat etti.

579- Dedesi Abdulmuttalip vefat etti.

579- Amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.

583- Amcası Ebu Talip ile birlikte Busra’ya ticaret kervanıyla gitti.

588- Amcası Zübeyr ile Yemen’e ticaret kervanıyla gitti.

596- 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi.

0-4 yaş Süt annesinin yanında

4-6 yaş Annesinin yanında

6-8 yaş dedesinin yanında

8 yaşından sonra amcası ebu Talip’in yanında kalmaya başladı

**EFENDİMİZİN GENÇLİK YILLARINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR**

1. “Hilfu’l-Fudûl”(Erdemliler Birliği)

Hz. Muhammed (sav), yirmi yaşında bir gençken amcalarıyla beraber Haşimoğullarını temsilen, Mekkelilerden oluşan “Hilfu’l-Fudûl”(Erdemliler Birliği) oluşumuna katıldı. Amacı zengin ve güçlü kabilelerin zalimce hareketlerine karşı adalet ilkelerini hâkim kılmak, haksızlığa uğrayanın yanında yer almak olan bu oluşumdan Hz. Peygamber yıllar sonra övgüyle söz etmiştir.

1. *FICÂR SAVASLARI*

Cahiliye döneminde müşrik Araplar arasında haram aylar dan birisinde yapılan savaşlara verilen isim. Sevgili peygamberimiz gençlik yıllarında bu savaşların dördüncüsüne katılmış fakat sadece atılan okları toplayıp amcasına vermiştir

Haram aylar: Arapların Hz. İbrahim'den beri kullandıkları, kameri aylardandır. Yani ayın hareketine göre düzenlenen takvimin aylarındandır.

Haram aylar **(Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb)**, hürmete lâyık aylar olarak kabul edilir. Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı almıştır.

1. HAKEM OLAYI

Milâdî 605 yılında Kureyşliler, yangın ve sel baskınlarından zarar gördüğü için Kâbe’yi yeniden inşâ etmek istediler. Hacerü’l Esved’in yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlık çıktı.

Hiçbir kabile, bu şerefli görevi başkasına bırakmak istemiyordu. Nihayet Kureyş’in ileri gelenlerinden biri bir teklif sundu: **“Benî Şeybe kapısından Kâbe’ye ilk giren kişinin vereceği karara uyulsun!”**

Kureyşliler bu teklifi kabul ettiler. Kapıdan efendimiz’in girdiği görülünce **“İşte el-Emîn (güvenilir kişi), işte Muhammed** **geldi!”** diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Efendimiz A.S. bir örtü getirterek Hacerü’l Esved’i onun üzerine koydu, bütün kabile reislerinin örtüyü bir ucundan tutarak kaldırmalarını istedi. Taş yeterli seviyeye gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Anlaşmazlığın bu şekilde çözülmesinden herkes hoşnut oldu.

* **Efendimiz A.S.) ile Hz. Hatice’nin çocukları:**

Kasım - Abdullah - zeynep - Rükiyye - Ümmü Gülsüm - Fatıma

**Not:** Hz. Osman Hz. Rükiyye ile evlenmişti. Hz. Rükiyye vefat ettikten sonra Hz. Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Bu yüzden Hz. Osman’a iki nur sahibi manasına gelen **ZİNNUREYN** ünvanını almıştır.

**EFENDİMİZİN PEYGAMBER OLUŞU VE MEKKE DÖNEMİ**

**610-** Hira Mağarası’nda (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahiy geldi. İlk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir.

* İlk Müslümanlar: Hz. Hatice – Hz. Ali – Hz. Ebubekir – Hz. Zeyd bin Harise

İslamiyetin ilk yıllarında İslamiyet gizlice yaşanıyordu

**614-** Üç yıl gizli davetten sonra açıktan davete başladı.

**615-** Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde (4 kadın, 11 erkek) on beş Müslüman Habeşistan’a hicret etti.

**616-** Hz. Hamza ve Hz. Ömer Müslüman oldu.

**617-** Cafer b. Ebu Talip liderliğindeki (77'si erkek, 13'ü kadın olmak üzere 90 kişi)2. defa Habeşistan’a hicret etti.

**617-** Mekkeli müşrikler Müslümanlara boykot uygulamaya başladı.

**619-** Mekkeli müşrikler, Müslümanlara uyguladıkları boykotu kaldırdı.

**619-** Hüzün yılı. Hz. Hatice ve Ebu Talip vefat etti.

**620-** Hz. Muhammed İslam’a davet için Taif’e gitti. Ağır hakaretlere uğrayarak Mekke’ye döndü.

**620-** İsra ve Miraç Olayı gerçekleşti.

***İsra:*** Yüce Allah’ın emriyle Peygamberimizin Mescid-i Haram’dan(Mekke) Mescid-i Aksa’ya(Kudüs-Filistin) götürülmesi

***Mirac:*** Mecsid-i Aksa’dan Allah’ın katına çıkarılması

* **Mirac Mucizesinde efendimiz A.S. e ve bütün Müslümanlara verilen müjdeler**

1. Beş vakit namaz farz kılındı
2. Bakara suresinin son 2 ayeti (amenerrasulu) vayhedildi
3. Şirk koşmak haricinde bütün günahların affedileceği

**620-** Medineli altı kişi Müslüman oldu.

**621-** Medineli on iki Müslüman ile I. Akabe Biatı yapıldı.

**622-** II. Akabe Biatı gerçekleşti.

**622-** Peygamber efendimiz, arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile Mekke’den Medine’ye hicret etti.

**622-** Hz. Peygamber Kuba Mescidi’ni yaptırdı Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdı.

**HİCRET VE MEDİNE DÖNEMİ**

**622-** Hz. Peygamber (12 Rebiyülevvel/24 Eylül) Medine’ye ulaştı ve Ebu Eyyub el-Ensari’nin evine yerleşti**.**

**Hicretin İslam tarihi açısından önemi**

1. Hicret ile Müslümanlar mekke’deki müşriklerin baskı ve zulmünden kurtuldu,
2. Müslümanlar dinlerini daha rahat bir ortamda yaşamaya başladılar
3. Müslümanların sayısı artmaya başladı

**622-** Mescid-i Nebi’nin yapımına başlandı. (Rebiyülevvel/Eylül).

**622-** Namaza çağrı için ezan uygulamasına başlanması.

**Medine’de toplumsal barışı sağlamak için yapılan çalışmalar**

a- Medine’ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden Ensar arasında bir kardeşlik bağı kuruldu.

b- Medinede yaşayan Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki kabile savaşları sonlandırıldı. İki Kabile barıştırıldı.

c- Medine’de yaşayan Yahudilerle bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşmeye *MEDİNE SÖZLEŞMESİ* denilmektedir. Medine sözleşmesi ile Medine şehrine bir saldırı olursa şehri iki tarafın birlikte savunması kararı alındı.

**Seriyye:** Efendimiz A.S. nin katılmadığı savaşlara verilen isim

**Gazve:** Efendimiz A.S. nin katıldığı savaşlara verilen isim

**624-** Hz. Peygamber, Abdullah b. Cahş komutasında Batn-ı Nahle’ye bir seriyye gönderdi.

**624-** Orucun farz kılınması (Şaban/Şubat).

**624-** Bedir Savaşı (17 Ramazan/13 Mart). Müslümanların müşriklerle bu ilk karşılaşmasının sebebi; Mekkelilerin, hicret eden Müslümanların mallarına el koymasıdır. Durumu haber alan Müslümanlar, Mekke’den Ebû Süfyan yönetiminde yola çıkan ticaret kervanı üzerine harekete geçince Ebû Cehil de bir ordu toplamış ve iki taraf Bedir’de karşılaşmıştır. Mücadelenin sonunda Müslümanlar galip gelmiştir. Hz. Peygamber, alınan esirlere karşı iyi davranılmasını emretti. Esirlerden bir kısmı fidye karşılığında serbest bırakıldı. Bazı esirler karşılıksız, okuma yazma bilenler ise on Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı. Bedir zaferi, İslam cemaatine Arap yarımadasında büyük bir itibar kazandırmış ve Hz. Peygamber’e, İslamiyet’i tebliğ için daha geniş imkânlar sağlamıştır.

**624- Benu Kaynuka Savaşı.** Medine’deki Yahudi kabilesi olan kaynuka oğulları ile sözleşmeyi bozdukları için yapılan savaştır. Savaş sonunda Kaynuka oğulları Medine şehrini terk etmişlerdir.

**624- Sevik Savaşı (5 Zilhicce/29 Mayıs)** Bedir Savaşında Mekkelilerin ileri gelenleri ölmüş, Kureyşin başına Ebu Süfyan geçmişti. Ebu Süfyan,Müslümanlarla savaşıp Bedir yenilgisinin öcünü almak için yemin etmişti. 200 atlı ile Mekke’den çıkarak Medine yakınlarındaki bir köye kadar gelmiş, çift sürmekte olan ensardan Sa’d b. Âmir ile hizmetçisini şehit edip birkaç ev ve hurma ağacını ateşe verdikten sonra dönüp kaçmıştır.Hz. Peygamber bu durumu duyunca seksen atlı ve yüz yirmi yaya ile hemen peşine düşmüş ise de Ebu Süfyan hızlıca kaçtığı için yetişememiştir. Mekkelilerin erzak olarak getirip kaçarken ağırlık olmasın diye bıraktıkları kavrulmuş un (sevik) Müslümanların eline geçtiğinden bu gazveye Sevik Savaşı denilmiştir.

**625-Uhud Savaşı (7 Şevval/23 Mart).** Müşrikler, Bedir’den 1 yıl sonra Müslümanlardan intikam almak için çevre kabilelerden de yardım alarak bir ordu topladılar ve Medine’ye yürüdüler. Hz. Peygamber de ashabıyla birlikte Uhud dağı eteklerine geldi; birliğini emniyete almak için hâkim bir tepeye elli okçu yerleştirdi ve onlara, kendisinden bir emir gelmedikçe yerlerinden hiçbir şekilde ayrılmamalarını bildirdi. Mücadelenin başında Müslümanlar, müşrikleri püskürtüp geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Düşmanın kaçmaya başladığını gören okçular yerlerinden ayrılınca müşriklerden bir kısmı okçuların boş bıraktığı tepeye çıkarak İslam ordusuna karşı harekete geçtiler ve mücadelenin seyri bu kez müşrikler lehine değişti. savaş sonunda islam ordusu tekrar toplandı ve mekkelileri takip etti. Tekrar savaşmayı göze alamayan mekkeliler kaçmışlardır.

Uhud savaşında Efendimizin dişi kırılmış, Efendimizin amcası Hz. Hamza Şehid olmuştur.

**625- Hamrâül esed Savaşı (8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).** Uhud Savaşı’ndan sonra Müşrikler,geri dönüp Medine’yi basmayı konuştular. Hz. Peygamber durumdan haberdar olunca, Medine’ye dönüşünden bir gün sonra Uhud Savaşı’na katılmış olanları toplayarak Medine yakınlarındaki “Hamrâü’l-Esed” denilen yere kadar Mekkelileri takip etti. Gece olunca burada beş yüz kadar ateş yaktırdı. Mekkeliler takip edildiklerini görünce korktular; Medine’yi basmaktan vazgeçerek hızlıca Mekke’ye döndüler.

**625- Raci Olayı (Safer/Temmuz).**  Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Hz. Peygambere gelerek kabilelerine Müslümanlığı ve Kur’an-ı Kerim’i öğretecek öğreticiler gönderilmesini istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber onlarla birlikte Âsım b. Sâbit önderliğinde on kişi gönderdi. Yolda, Usfan ile Mekke arasında Raci suyu yakınlarında Hüzeyl kabilesinden yüz kişilik bir çetenin saldırısına uğradılar. Öğretici olarak gönderilen Müslümanlardan sekizi çarpışarak şehit oldu, ikisi esir düştü. Zeyd b. Desine ve Hubeyb b. Adiy adlarındaki bu iki kişiyi Mekke’ye götürüp sattılar.

Zeyd’i, Bedir Savaşı’nda öldürülen babası Ümeyye’nin öcünü almak için, Safvan b. Ümeyye satın almış, öldürülmesini seyretmek üzere bütün Mekke ileri gelenlerini çağırmıştı. Ebu Süfyan, Zeyd’e: “Hayatının kurtarılması için, senin yerine Muhammed (s.a.)’in öldürülmesini istemez miydin?” dedi. Zeyd hiç tereddüt göstermeden: “Asla, Hz. Peygamberin canı yanında, benim canım hiçtir. Benim kurtulmam için bırakın onun öldürülmesini, Medine’de ayağına bir diken batmasını bile istemem.” diye cevap verdi. Bu kuvvetli iman karşısında Ebu Süfyan: “Hiç kimse arkadaşları tarafından Muhammed’in sevildiği kadar sevilmemiştir.” dedi. Zeyd bunun üzerine idam edildi.

Hubeyb ise Uhud Savaşı’nda Haris b. Âmir’i öldürmüştü. Haris’in kızı babasının intikamını almak için onu satın aldı. Hubeyb idam edilmeden önce iki rekât namaz kıldı. Dininden dönerse, serbest bırakılacağı söylendiğinde: “Benim için Müslüman olarak öldürülmek, dinimden dönmekten daha hayırlıdır.” Diye cevap verdi. Müşrikler tarafından bir direğe asılarak şehit edildi.

**625- Bi’ri maûne Olayı (Safer/Temmuz).**

Necid Bölgesinin reislerinden Ebu Bera Âmir, Medine’ye gelerek Hz. Peygamberden kendilerine

İslam’ı öğretecek öğretmenler istedi. Necid bölgesi halkına güvenmeyen Hz. Peygamber, Ebu Bera’nın

Kur’an öğreticilerine kabilesi adına eman verdiği için öğreticilerin gönderilmesine razı oldu. Hz. Peygamber, Ebu Bera’nın kardeşinin oğlu Âmir b. Tufeyl’e bir mektup yazdırarak, Münzir b. Amr’ın başkanlığında yetmiş kişilik bir heyeti Necid Bölgesine gönderdi. Bunların hepsi de Suffe ashabındandı. Maûne Kuyusu (Bi’r-i Ma’ûne) denilen yere varınca, içlerinden Haram b. Milhan ile Hz. Peygamberin mektubunu Âmir b. Tufey’le gönderdiler. Âmir mektubu bile okumadan Haram’ı şehit etti. Heyetin tamamını öldürmek üzere kabilesini teşvik ettiyse de kabilesinden destek bulamadı. Bunun üzeine Âmir b. Tufeyl, Süleym Kabilesi’ne mensup kişilerle beklemekte olan Müslümanların üzerine hücum etti. Hepsi şehit oldu. İçlerinden sadece Ka’b b. Zeyd yaralı olarak kurtulabildi.

Hz. Peygamber Raci ve Bi’rimaûne olaylarının arkasından çok üzülmüş ve tam kırk sabah bu işi yapanlara beddua etmiştir.