in3687 Kelime ve cümlenin ahz edildiği me’haz kitapların rumuzları ve sayfaları

Rumûz Kitaplar Sayfa

1. S: .. Sözler 792

2. M: .. Mektûbat 524

3. L: .. Lem’alar 450

4. Ş: .. Şuâlar 763

5- İ: .. işârât-ül l’câz 230

6. Ms: ..Mesnevi-î Nuriye 269

7. B.Ms:... .. B. Mesnevi-î Nuriye 728

8. B: .. Barla Lâhikası 384

9. K: .. Kastamonu Lahikası 268

10.E: .. Emirdağ Lâhikası (1) 288

11. Em: .. Emirdağ Lahikası (2) 247

12.S.T: .. Sikke-i Tasdik-i Gaybî 271

13.As.M: .. Asâ-yı Musa 270

14.T: .. Tarihçe-i Hayat 740

15. D: .. Divan-ı Harb-i Örfî 82

16.G: .. Gençlik Rehberi 243

17.Hn: .. Hanımlar Rehberi 168

18.H: .. Hutbe-i Şamiye 158

19. Ko: .. Konferans 176

20.Mu: .. Muhakemat 176

21.Mü: .. Münazarat 112

22. Ni:....... .. Nurun İlk Kapısı 227

23.S.T.İ:... .. Sünuhat, Tuİûat, İşârât 160

24. Tr: .. Tiryak 117

25.A.K:.... .. Âyet-ül Kübrâ 219

26. A.B:.... .. OsmanlIca Âsâr-ı Bediiyye 687

27.0.L:.... .. Osmanlıca Lem’alar 879

28.0.M:..., .. Osmanlıca Mektûbat 662

29.0.As:.. .. Osmanlıca Asâ-yı Musa 448

30.O.İ: .. Osmanlıca İşârât-ül l’câz 358

31.G.M.1:. .. Gayr-i Münteşir Dosya 1 365

32.G.M.2: .. Gayr-i Münteşir Dosya 2 254

33.G.M.3: .. Gayr-i Münteşir Dosya 3 147

G.Münteşir 3 dosyanın içindekiler: Fihrist Risalesi (10.Şua) - Barla-Kastamonu-Emirdağ Lahikaları - Rumuzat-ı Semaniye - Mâidet-ü’l Kur’an - Müdâfâlar- Inna E’tayna Sırrı- Hazinetü’l Bürhan

L

1929. Lâ İlâhe İllallah……Peygamberlerin en ziyâde fazîletli ve kıymetli kelâmıdır. 2.Ş: 9

Lâ İlâhe İllallah……tevhide alem ve isimdir. 26. M: 341

Lâ İlâhe İllallah……Ma’rifetullah ve Vahdâniyet sırlarını ifade eoo,. 17. L: 137

Lâ İlâhe İllallah……kelime-i kudsîye dir. 17. L: 137

Lâ İlâhe İllallah……bir tevhid-i ulûhiyet ve mabûdiyet tir. 20. M: 229

Lâ İlâhe İllallah……Nâfi’ ve Dârr yalnız Allah’tır. Yâni, menfaât ve zarar ancak Allah’tandır ve ancak onun izniyle menfaât ve zarar gelebilir. B.Ms: 458

Lâ İlâhe İllallah……Efdâl-üz zikir dir. G.M.3: 23

Lâ İlâhe İllallah……Ki; nef ve zarar verici ancak Allah’tır. Ve hem zarar ve nef de, onun izniyledir. **Ni: 38**

1930. Lâİlâhe İllallah Kelime-i Kudsîyesi......Peygamberimiz (A.S.M.)ın bütün da’valarının esâsı dır. Ni: 127

1931. Lâ İlâhe İllallah Kelâmı…..Esmâ-i Hüsnâ’nın adedince kelâmları tazammun ediyor.Ms: 236

1932. Lâ İlâhe İllallah’a…..Her saatte ihtiyaç vardır.Ms: 231

1933. Lâ İlâhe İllâ Hu’daki Hu …..(Kur’an’da) yirmialtı defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1934. Lafız............... Manaya bakar, ona göre nûrlanır. 3.Ş: 76

Lafız............... Fikrin kaymağı, tasavvurun sûreti, teemmülün bekâsı, zihnin remzidir. B.Ms: 640

1935. Lafız-Perestlik……Bir hastalıktır, fakat bilinmez ki hastalıktır. Mu: 88

1936. Lafz................Mana zararına kalınlaşır. 29 S: 530

1937. Lafza-i Celâl......Zât-ı Akdes'e delâlet eder; Zât-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemâliyeyi istilzâm eder; öyle ise, o lafza-i mukaddese, delâlet-i iltizamiye ile bütün sıfât-ı kemâliyeye delâlet eder. . i: 15

Lafza-i Celâl......Bütün sıfât-ı kemâliyeyi tazammun eden bir sadettir, i: 15

Lafza-i Celâl...... Sıfât-ı ayniyeye işârettir. i: 15

1938. Lafza-i Celâl Olan Allah Lafzı..........Bütün sıfat-ı kemâliyeye bililtizam delâlet eder. Şâir ism-i haslar yalnız müsemmâlarına delâlet eder.Ms: 236

1939. Lafza-i Celâlden …..Celâl silsilesi tecellî (eder), i: 15

1940. Lafz-ı Alîm.......... (Kur’an’da) yüzyirmialtı defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1941. Lafz-ı Gafûr........ .(Kur’an’da) altmışbir defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1942. Lafz-ı Hakîm........(Kur’an’da) seksenaltı defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1943. Lafz-ı Kadîr... .(Kur’an'da) otuzbir defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1944.Lafz-ı Rab............(Kur’an’da) sekinyüz kırkaltı defa zikredilmiştir. -9. m- 4o\*1

1945. Lafz-ı Rahîm.......(Kur’arı'da) ikiyüz yirmi defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1946. Lafz-ı Rahmân.... .(Kur’an’da) yüz ellidokuz defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1947. Lafz-ı Kinâî..........Fenn-i belâgatta bir lafzın, bir kelâmın ma’nâ-yı hakîkîsi, başka bir maksûd ma’nâya sırf bir âlet-i mülahaza ol masıdır. 32. S: 616

1948. Lafzullah..............Adedinde çok esrâr ve nükteler var. Rahmân, Rahîm, Gafur ve Hakîm ile beraber, Kur'an âyetlerinin nısfıdır. 29. M: 407

Lafzullah...............Allah lafzı yerinde zikredilen Lafz-ı Rab ile beraber, (Kur'an âyetlerinin) nısfıdır. 29. M: 407

Lafzullah...............Mecmû'-u Kur'anda ikibin sekizyüz altı defa zikredilmiştir. 29. M: 407

1949. Lâhika Mektûbları…..Rûhları, kalbleri cezb ve fetheden, akılları teshîr eden hakîkatlarla doludur. T: 283

1950. Lâik Cumhuriyet…...Bîtarafane kalır ve bu prensibiyle dînsizlere ilişmez; elbette dîndarlara dahi bahâneler ile ilişmemek gerektir. T: 219

Lâik Cumhuriyet…... .Dîni dünyadan ayırmak demek olduğunu biliyoruz. Yoksa, hiçbir hâtıra gelmeyen dîni reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak demek olduğunu, gâyet ahmak bir dinsiz kabûl eder. T: 231

Lâik Cumhuriyet…....Bîtaraf kalmak, yâni hürriyet-i vicdân düstûruyla, dînsizlere ve sefâhetçilere ilişmediği gibi dîndarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet dir. 14. Ş: 363

1951.Lâiklik…….islâmiyyet düşmanlığı mıdır? Em: 138

Lâiklik……. .Dinsizlik midir? Em: 138

Lâiklik……..Dinsizliği kendilerine bir dîn ittihaz edenlerin dîne taarruz hürriyeti midir? Em: 138

Lâiklik……..Din hakîkatlarını beyân edenlerin, îmanî dersleri neşredenlerin ağızlarına kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdad ı mutlak düstûru mudur? Em: 138

Lâiklik……. .Bir vicdân ve fikir hürriyeti dir. Em: 138

Lâiklik……..Bir taraftan dîn ile siyasetin birbirinden ayrılması, diğer taraftan ise vicdân hürriyeti ma’nâsına gelir. Em:202

1952. Lâiklik Ma’nâsı….Devlet rejiminin hakîkî mâhiyetini kavramayan bir takım sathî beyinler nazarında sadece dindarlık düşmanlığı ma'nâsın dadır. G.M.l: 177

1953. Lâiklik Tâbiri.....Memleketimizde en çok sû-i tefsire, sû-i istimâle uğrayan tâbir dir. G.M.l: 177

1954. Lamartin..........Büyük ve munsif Fransız şâiri dir. T: 14

1955. Lâsiyyemalar....Risâle-i Nûr'un Yirmisekizinci Söz'ünün İkinci Makâmı dır.Ms: 261

Lâsiyyemalar....Onuncu Söz'ün bir cihette esâsı ve Yirmisekizinci Söz'ün Arabî ikinci makâmıdır.Ms: 33

1956. Lâsiyyemalar Risalesi.......Eski Said’in eserlerinden olmayıp, Üstadımızın tâbiriyle, "Yeni Said"in eseridir. Ms: 261

Lâsiyyemalar Risalesi.......İman-ı Haşre dair (dir). Onuncu sözün esası olup…. Fihrist

1957. Lâtif İsmi.............................Lütfetmek istilzâm eder. 24. M: 294

Lâtîf İsmi...............................Esmâ-i Cemâliye ve Kemâliyedendir. il. L: 55

Lâtif İsmi...............................Mevcûdatın güzel bir sûrette ve mümkin vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza eder. 11. L: 55

Lâtif İsmi...............................Melâike ve ruhanî ve cinn ve insin nazarında güzelliklerini, mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü edebleriyle göstermek ister.11. L: 55

1958. Lâtife-i Rabbâniyye............Avâlim-i gaybiyenin enmûzeci dir. Mu: 118

Lâtife-i Rabbâniyye............Vicdânın anâsır-ı erbaâsın(dan birisidir). AB: 61

Lâtife-i Rabbâniyye............Ruhun dört havassın(dan birisidir). AB: 61

1959. Lâtife-i Rabbâniyyenin Gâyet-ül Gâyâtı...................Müşâhadetullah tır. AB: 61

1960. Lâtin Harfleri.......................Ecnebi hurûfları (olup) (134R)de İM.19301 ta’mim edilecek çoluk çocuk, emirler ve fasitler icDa.' suretinde gece dersleriyle öğrenmeye çalışacaklar. 8. Ş: 736

1961. Lâtin Harflerine...................Gece dersleriyle cebren çalıştırıldı. 8. Ş: 736

1962. Lâtin Hurûfu........................Hakkında Hz. Ali (R.A.)diyor ki “Umûm, hem fakir ve zengin, emir ve işçi, çoluk ve çocuk gece dersleriyle o hurûfu cebren öğrenecekler." O. L: 309

Lâtin Hurûfu.........................Hakkında Hz. Ali (R.A.) diyor ki “Ondördüncü Asr-ı Muhammedi’de (A.S.M). 1349 ve rumîce 1347’de Arabi hurûfunu terkedip, ecnebi ve acemi hurûfuna Islâm içinde başlanacak.” O. L: 309

Lâtin Hurûfu.........................Hecevârî, terkibsiz ve vefklerde rakamvârî şekilsiz harflerdir. O. L: 633

1963. Lâübaliler............................Ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir. M: 478

1964. Lebid-i Yahudi.....................Resûl-i Ekrem (A.S.M.)ı rencide etmek için acîb ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağa saçları sarmış, bir kuyuya atmış. Resûl-i Ekrem (A.S.M.), sahâbe lere fermân etmiş "Gidiniz, filân kuyuda bu çeşit sihir âletlerini bulup getiriniz!" Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça Resûl-i Ekrem (A.S.M.) dahi rahatsızlığından hiffet buluyordu. 19.M: 110

1065. Lem’alar..............................Hakâik-i Kur’aniye nûrları dır. **T: 460**

Lam’alar...............................Kur’an-ı Hakimin hidâyet nûrlarını temsil eden (mecmûadır). **T:**674

1966. Lem’alar (Mesnevi)............Bir lem’a değil bir şemstir.Ms: 259

Lem’alar (Mesnevi)............Eski Said’in eserlerinden olmayıp, Üstadımızın tâbiriyle, "Yeni Said"in eseridir **Ms: 26i**

Lem’alar (Mesnevi)............Silsile-i delâil ve şehâdeti ibraz eden çok kıymetdâr ve hava, su, ekmek aioi herkesin muhtaç olduğu bir rioâiedir.Ms: 260

1967. Lemeât................................Her iki Said’in iştirakiyle, bir tek Ramazan’da iki hilâl ortasında telif edilmiştir. K:140

Lemeât................................Hârikadır. Ramazan-ı Şerifte yirmi gün zarfında, nesir bir sûrette, tekellüfsüz birden yazılmış tır. K: 153

Lemeât................................Sehl-i mümteni’ gibi bir nesr-i manzûm ve bir nazm-ı mensûr sûretini almış tır. K: 153

Lemeât................................Eski Said’in en son telifi ve yirmi gün Ramazanda telif edilen, kendi kendine manzûm gelen risâle dir. L: 357

Lemeât................................Ramazan’ın iki hilâlinden doğmuş bir edeb yıldızıdır. (Bin üçyüz otuzyedi eder). S: 694

Lemeât................................Baştan aşağıya mantık ile hakâik-i Kur’aniye ve îmaniye olarak, Üstadın yanında bulunan birâderzâdesi gibi bazı talebelerine bir ders-i İlmîdir. S: 692

Lemeât................................Bir ders-i îmanî ve Kur’anîdir. S: 692

Lemeât................................Bir zaman Risâle-i Nûr şâkirdlerine bir nev’i mesnevî olacak, inşâallah. S: 692

Lemeât................................Çekirdekler çiçekleri dir. S: 691

Lemeât................................Hakîkat Çekirdekleri namındaki kısacık vecizeleri bir derece îzah etmek için, nesîr tarzında yazılmış tır. S: 692

Lemeât................................Kendisinden on sene sonra çıkan ve yirmiüç senede tamamlanan Risâle-i Nûr'un mühim eczâlarına bir işâret-i gaybiye nev'inden müjdeli bir fihrist hükmündedir. S: 692

Lemeât................................Risâle-i Nûr hesâbına bir hârikadır. S: 692

Lemeât................................Risâle-i Nûr şâkirdlerine küçük bir mesnevî ve îmanî bir dîvândır. S: 691

Lemeât................................Yirmi gün Ramazan’da, günde iki veya ikibuçuk saat çalışmak sûretiyle manzûm gibi yazılmıştır. S: 692 .

Lemeât................................Risâle-i Nûr'un mühim bir kısmının çekirdekleri, tohumları hükmünde dir. Em: 46

Lemeât................................Hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak olamadığı, sehı-i mümteni' gibi taklîd edilmez bir tarzda dır.Em: 46

Lemeât................................Risâle-i Nûr'un bir müjdecisi ve fihristesi ve bir fidanlık nümûnesidir. Em: 47

1968. Lemeât Risâlesi..................Eski Said'in en son te’lifi ve yirmi gün ramazanda te’lif edilen, kendi kendine manzûm gelen (risâledir). E: 42

1969. Lemeâtta.............................Şâir dîvânlar gibi hayalata, mîzânsız hissiyâta girilmemiş tir. S: 692

1970. Letâif-i Aşere.......................imam-ı Rabbânî kalb, rûh, sırr, hafî, ahfâ, insanda anâsır-ı erbaânın herbir unsûrdan o unsûra münâsib bir lâtife-i İnsanîye tâbir ederek, seyr ü sülûkta her mertebede bir lâtifenin terakkiyâtı ve ahvâlinden icmâlen bahsetmiştir. B: 347

Letâif-i Aşere.......................Vicdân, âsâb, hiss, akıl, hevâ, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadâbiye gibi letâifi kalb, rûh ve sırra ilâve edilse letâif-i aşereyi başka bir sûrette gösterir. Daha bu letâiften başka sâika, şaika ve hiss-i kablelvuku gibi çok letâif var. B: 348

1971. Levh-i Mahfûz.....................ilm-i İlâhî’nin bir dîvânı dır. 26. S: 470

Lavh-i Mahfuz.......................Kader kaleminin sahifesi dir. 14. S: 164

1972. Levh-i Mahv-İsbat..............Seyyal zamanın hakîkatı ve sahife-i misâliyesi dir. 30. S: 549

Levh-i Mahv-İsbat..............Sâbit ve dâim olan Levh-i Mahfûz-u A’zam'ın dâire-i mümkinâtta, yâni mevt ve hayata, vücûd ve fenâya dâima mazhâr olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakîkat-ı zaman odur. 10. M: 37

Levh-i Mahv-İsbat..............Levh-i Ezelî'nin bir nev’i defteri hükmünde dir. 16. L: 104

Levh-i Mahv-İsbat..............Bir sahife-i kaderiye (olup) kabil-i tebdildir, değiştirilebilir. G.M.3: 123

Levh-i Mahv-İsbat..............Levh-i Mahfuz'un hadisat-ı zamaniye dairesinde bir nüshası dır. G.M.3: 123

1973. Leyâli-i Aşr............Kur'an’ın medh ü senasına mazhâr olan on geceler dir. K: 114

1974. Leyle-i Berât.........Şa’ban-ül Muazzam’ın ortasında ve Leyle-i Kadr’in İkincisi hükmünde ve herbir hayrı onbinler sevâbı kazandırır. G.M.2: 94

Leyle-i Berât........................Bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde dir. 14. Ş: 505

Leyle-i Berât........................Mukadderât-ı beşerîyenin proğramı nevinden olması cihetiyle

Leyie-i Kadrin kudsîyetindedir. 14. Ş: 505

Leyle-i Berât........................Elli senelik bir ma’nevî ibâdet ömrünü ehl-i îmana kazandırabi

lir. 14. Ş: 505

1975. Leyle-i Kadîr..........Nass-ı Kur'an ile bin aydan daha hayırlı dır. 29. M: 402

Leyle-i Kadîr........................Seksen küsûr sene kıymetinde bulunan ve Ramazan-ı Şerîf'in

mecmûunda gizlenen (gecedir). K: 263

Leyle-i Kadîr........................Gizli olmasından Ramazanın her gecesinde husûsan nısf-ıahîrede ve bilhassa aşr-ı âhirde ve bilhassa yirmibir, yirmiüç,yirmibeş, yirmiyedi, yirmidokuzda bulunması ihtimaliyle, onlarda aramalı diye hadîste vardır. G.M.2:165

Leyle-i Kadîr........................Gizli (olup) her gecede muhtemel bulu nur. **E: 62**

Leyle-i Kadîr........................Seksen küsur sene bir ibâdet ömrünü kazandırabi lir. Em: 21

1976. Leyle-i Kadîr Gibi Bir Tek Gece.................Seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu Nass-ı Kur'an gösteriyor. 3. L: 17

1977. Lezâiz Çağırdıkça........Sanki yedim demeli. Sanki yedimi düstûr yapan; "Sanki yedim" namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi. M: 476

1978. Lezzet................Zevâliyle elem bırakır. **13.S: 150**

1979. Lezzet ve Ni'met.......Devam etmek şartıyla lezzet ve ni’met sayılabilir, **i: 146**

1980. Lezzetin Sebeblerinden Biri..........Elemin defi dir.. Yoksa lezzet, ona münhasır değildir, **i: 145**

1981. Lezzetin Zevâli...............Dâimi elemdir. **B.Ms: 563**

1982. Lezzetin Zevalinin.........Tasavvuru bile elemdir, **i: 146**

1983. Lihye-i Saâdet…….Yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibâret değil, belki re's-i mübârekınin traş oldukla hiçbir şey’ini kaybetmeyen Sahâbeler, o nurlu ve mübârek ve dâimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. 16**. L:**106

1984. Lisân…….Makinelerden birisidir ve ondan matlûb neticelerden birincisi, bir tercümânlıktır. **O. L: 767**

Lisân……..Kalbin dilini tamamen anlamıyor. **Mu:** 112

Lisân……...Bütün taâmların tatlarını yakîn eden, bilen bir ehl-i vukuftur.Ms: **216**

Lisân……...Şâir vezâifiyle beraber erzak hazînesine ve kudretin matbahında pişirilen bütün taâmlara müfettiştir. Ms:**216**

Lisân……...Şecere-i kelimât dır. **Ms: 184**

Lisân……...Kelimâtın ağacı ve zevklerin havuzu ve muhaberâtın santralı dır. B.Ms: 365

Lisân……...Matbâhâ-i kudrette pişirilen umûm mât'umâta bir müfettiş vazifesini görmektedir. **B.Ms: 440**

Lisân……....insan gibi çok devirleri yaşayarak çok tavır ve inkılâbları geçirerek, çok asırlar terakki ederek türlü türlü şekilleri, intizâmsızlıkları, perişaniyetleri gördükten sonra, hâl-i hâzırdaki şekle girmiştir. **B.Ms: 640**

Lisân……....ilk saha-i vücûda çıktığı devirde, savtlar içerisinde görünmez, işitilmez bir takım oturtulmamış zaîf harflerin tohumuna benzeyen ve ekserisi tam fıtratı temsile delâlet eden bir vaz’iyette idi. **B.Ms:** 640

1985. Lisan-ı Hâlin Kelimâtı…….Ahvâldir, i: 157

1985.Lisân-ı Kalin Kalimatı....... Elfâz dır. **i:** 157

1986. Lord Gürzon..............(Lozan’da) İngiliz murahhas heyeti **reisi**İdi. **Em: 31**

Lord Gürzon..............(.Hâlis Yahudi dir. **Em: 32**

1987. Lüb......................Kışrın zararına kuvvetleşir. **29.S: 530**

1988. Lûgatların Tercümesi Risâleciği ...................Güzeldir. Hurûf-u hecânın tertibiyle yapılmış. Ben tashih ve ıslâh ve tekmiline vakit bulamadığımdan, yine size havale ediyorum. (Bediüzzaman) G.M.2: 183

1989. Lümme-i Rahmâniye…… .Herkesin kalbinin bir köşesinde bulunur. G.M.3: 39

1990. Lümme-i Şeytâniye…...Kalbe yakın dır.Ms: 96

Lümme-i Şeytâniye…....Herkesin kalbinin bir tarafında bulunur. G.M.3: 39

Lümme-i Şeytâniye….....Kalb üstündedir. 13. L: 75

Lümme-i Şeytâniye….....Kalbin bir köşesinde dir. 13. L: 83

Lümme-i Şeytâniye….....Bir kulak (olup) ona üfleyen hârici bir şahs-ı şerire dir. 13. L: 83

M

1991. Maânî-i Mensûsa.................Müteselsilen menba’-ı Risâletten alınmış (ma’nalardır). 29. M: 389

1992. Maâriz-ul Kelâm..................Ma’nâ-yı maksûddan başka işarî ve remzî ma’nâlar dır. 7. L:36

1993. Ma’rifetullah........................İrs ,/.î. etin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamıdır. 20. M: 222

1994. Madde..................................Lüb değil, esâs değil, müstekar değil ki, işler ve kemâlât ona takılsın, ona bina edilsin; belki yarılmağa, erimeğe,..yırtılmağa müheyya bir kışırdır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir sûrettir. 29.S: 509

Madde..................................Asıl değil ki, vücûd ona musahhar kalsın ve tabi olsun. Belki madde, bir ma'nâ ile kâimdir, işte o ma’nâ, hayattır, rûhtur. 29. S: 509

Madde..................................Hâkim değil ki ona müracaat edilsin, kemâlât ondan istenilsin. Belki mahkûmdur, bir esâsın hükmüne bakar, onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, rûhtur, şuûrdur. 29. S: 509

Madde..................................Mahdum değil ki, herşey’ ona irca' edilsin. Belki hâdimdir, bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder. O hakikat , hayattır. O hakikatin esâsı da rûhtur. 29. S: 509

Madde..................................Kaderin ma'nevî yazısına göre mevki ve nizâm alabilir. 30. S: 557

Madde..................................Asıl değil, tâbidir. Mahdum değil, hâdimdir. Hâkim değil, mahkûmdur. AB: 22

Madde..................................Lübb, esâs, müstekâr değil yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır, zebeddir, sûrettir. AB: 22

1995. Maddeden Tecerrüd...........Vücûdun en sebatlı derecesi dir. 30. L: 343

1996. Maddeten Terakki...............İ'lâ-i Kelimetullah’ın bu zamanda bir büyük sebebi dir. D: 21

1997. Maddîyyun..........................Hükemânın aşağı kısmı dır. 30. S: 542

1998. Maddîyyunluk Fikri.............Ma’nevî taundur ki, beşere şu müdhiş sıtmayı tutturdu, gazâb-ı Îlâhîyye çarptırdı. M: 478

Maddîyyunluk Fikri..............Bu zamanda bir taun-u beşerî dir. 13., 337

1999. Mağrib Zamanı....................Güz mevsiminin âhirinde pekçok mahlûkatın gurûbunu, hem insanın vefâtını, hem dünyanın kıyâmet ihtidasındaki harabîyetini ihtâr ile, tecellîyât-ı Celâliyeyi itham ve beşerî gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder (bir zamandır). 9.S: 42

Mağrib Zamana.....................Zevâlde gurub eden mahbûblara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. 9.S:44

2000. Mâhiyet-i İnsanîye..............Nihayetsiz acz, za'f, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş tur. 30. S: 541

2001. Mâhiyet-i Vâcîb-ül Vücûd ...Nihayetsiz Kadir, Kavî, Ganî ve Müstağni dir. 30. S: 541

2002. Mahkemeler........................Hükümetin dâireleri içinde en ziyâde hürriyetini muhafaza etmeye ve te'sîrât-ı hâriciyeden en ziyâde bîtarafane, hissiyâtsız bakmakla mükellef tir. T: 228

Mahkemeler........................Hiçbir cereyana âlet olamaz, hiçbir tarafgirlik içine giremez ki Halife-i Rûy-i Zemin, âdi bir kâfirle muhakeme olmuşlar. Em: 158

Mahkemeler........................îman ve İslâm da’vasına hizmet için medâr-ı teşvik hükmünegeçiyordu. Din düşmanlarının rağmına olarak bu musîbet, Risâle-i Nûr hizmet-i îmaniyesini derûhde edecek ve onunlagâye-i hayat edecek fedakârları, kahramanları netice verdi. Yeni ve münevver Nûr talebeleri meydâna çıktılar. T: 612

2003. Mahlûkat..............................Mevzun bir nakş-ı hikmet tir. B.Ms: 517

Mahlûkat...............................Âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehâdette vücûd-u zâhirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor. 20. M: 239

Mahlûkat...............................Emr-i Rabbânî ile, mütemâdiyen istikbalden gelip, hâle uğrayarak teneffüs eder, mâziye dökülür. 20. M: 239

Mahlûkat...............................izn-i İlâhî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. 20. M: 239

Mahlûkat...............................Bak-» Masnûat, Mevcûdat

2004. Mahmud Şevket Paşa........31 Mart Hâdisesi'nde Hareket Ordusu'nun Başkumandanı (olup üstadımıza) karşı fazla hiddetli (olanlardandır). E: 245

2005. Mahşer................................Bir beyderdir, harmandır. 10. S: 83 •

Mahşer.................................Hayat-ı bâkiyenin harmanı dır. B: 179

2006. Mahşerde............................Ulemâ-i hakikatin sarfettikleri mürekkeb, şehîdlerin kanıyla müvâzene edilir; o kıymette olur. 2i. L: 167

2007 Mahşerin Dehşetinden......Herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "ümmetî, ümmetî" diye re’fet ve şefkatini gösterecek tir. 4. L: 19

2008. Mahtumâne.........................Eski talebelerce ma’lûm bir kâide dir. G.M.2: 205

2009. Maîşet İçin Tarîk-i Gayr-i Tabiî..............Me'muriyet ve her nev’iyle imarettir. Mü: 39

Maişet için Tarîk-i Tabii...............San'attır, ziraattır, ticarettir. Mii: 39

2010. Makâm-ı Mahmud..............Bir uçtur. 6.Ş: 96

Makim-ı Mahmud................Bir hakîkat-ı a'zamın bir dalıdır. 6.Ş: 96

Makâm-ı Mahmud................Hilkat-ı kâinatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. 6.Ş: 96

Makâm-ı Mahmud................İlâhî bir mâide ve Rabbânî bir sofra hükmündedir.Ms: 88

2011. Makine-i İnsanîyede...........Yüzer âlet var. Herbirinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazîfesi ayrı, - mükâfatı ayrıdır. 2.L:13

2012. Maktul Masumlar................Şehîd olup veli olurlar; fâni hayatları, bâki bir hayata tebdil ediliyor ve zayi' olan malları sadaka hükmünde olup, bâki bir mal ile mübadele olur. K: 75-76

Maktul Masumlar................Kâfir de olsa, âhirette kendilerine göre o dünyevî afattan çektikleri belâlara mukâbil Rahmet-i ilâhîyyenin hazînesinden mükâfatları var dır. K: 76

2013. Mal İstersen........................Kanâat yeter. Evet kanâat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. 23. M:282

2014. Malda israf..........................Haram olduğu gibi, kelâmda dahi israf câiz olmaz. G.M.2: 402

2015. Manastırlı İsmail Hakkı (R.H.)........................."Risâle-i Hamîdiye"yi tercüme etmiş tir. 19. M: 163

2016. Mançur ve Moğol............Mukaddesâtı tanımayan anarşist lerdir. G.M.1: 55

2017. Mânevî Hava Bozulsa…..Herkesin istidâdına göre bir sarsıntı verir. K: 66

2018. Mânevî Kirler.......................Kötü hasletler, bâtıl i'tikadlar, günahlar, bid'alar dır. 30. L: 307

2019. Mânevî Nefs-i Emmâre......Nefs-i emmârenin kendi desâisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyâde söz dinlemez (olanıdır). K: 233

Mânevî Nefs-i Emmâre......Daha ziyâde ahlâk-ı seyyieyi idâme ettirir. K: 233

Mânevî Nefs-i Emmâre......Heves ve damar ve a'sab, tabiat ve hissiyât halitasından çıkan ve nefs-i emmârenin son tahassüngâhı dır. K: 233

Mânevî Nefs-i Emmâre......Nefs-i emmâreyi tezkiyeden sonra onun eski vazîfe-i seyyiesini gören ve mücahedeyi âhir ömre kadar devam (ettirendir). K: 233

Mânevî Nefs-i Emmâre......Mecâzî bir nefs-i emmâredir. K: 233

Mânevî Nefs-i Emmâre......ikinci bir nefs-i emmâredir. K: 233

2020. Mânevî Nefs-i Emmârede ...Şuûrsuz kör hissiyât bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki, onlarla ıslâh olsun ve kusurunu anlasın K: 233

2021. Ma’nevî Tevatür İki Kısımdır..........................Biri sükûtîdir. ikinci kısım, ihtilâf-ı suret olsa da, mütevâtir-i bil ma’nâdır, kafidir. 19. M:94

2022. Mantığın Üslûbu.................Müteselsil olan hakâika müteveccihtir. Mu: 86

2023. Marangoz Ahmed Ağabey (R.H).......................Marangoz Mustafa Çavuş (Ağabey) yerine Cenâb-ı Hak rahmetiyle verdiği kahraman (Ağabeyimizdir). K: 119

Marangoz Ahmed Ağabey (R.H).......................Hem çok eski, hem çok sâdık, hem çok muktedir, sebatkâr Medrese-i Nuriye kahramanlarından dır. E: 213

2024. Ma’rifet-i Sâni'.....................Kalbdeki ukde-i hayatiye dir. Mu: 119

Ma’rifet-i Sâni'.....................Kavga ve müzâhametin meydânı olan dağdağa-i hayata peyderpey hücum gösteren âlemin binler musibet ve mezahimlere karşı yegâne nokta-i istinâddır. Mu: 119

Ma’rifet-i Sâni'.....................Melce’ dir. Mu: 120

2025. Ma’ritetullah........................Hakîkatıyla olmayıp ancak efal ve âsârıyla dır. i: 98

Ma’ritetullah........................Bütün kemâlât-ı hakîkiyenin medârı ve esâsı dır. 33. S: 690

Ma’ritetullah........................En geniş ve nûranî fen dir. 25. S: 412

Ma’ritetullah........................Ulûm-u hakîkiyenin esâsı ve mâdeni ve nûru ve rûhu dur. 23. S:316

Ma’ritetullah........................Olduktan sonra, dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi Cennet'e bile iştiyâk geri kalır.Ms:104

Ma’ritetullah........................Bütün kemâlât-ı insanîyenin en yükseği dir. g.m.3: 67

2026. Ma’rifetullahm Üss-ül Esâsı........................îman-ı Billâhtır. 23. S: 316

2027. Ma’rûf-u Kerhî (R.A.)..........Bir kutb-u a’zâm (olup), Hazret-i Gavs'tan sonra memâtı hayatı gibidir. Beyn-el evliyâ meşhur olmuştur.B: 337

2028. Ma’siyetin Mâhiyetinde.....Bilhassa devam ederse, küfür tohumu vardır.Ms: 126

Ma’siyetin MâhiyetindeHusûsan o ma’siyet devam edip çoğalırsa bir küfür tohumu içinde vardır. B.Ms: 252

2029. Maslahât..............................illet değildir.Ms: 91

Maslahât..............................Tercih edici bir hikmettir.Ms: 91

Maslahât..............................Bir hikmet-i müreccihâdır. Amma hüküm için illet değildir. B.Ms:182

2030 Masnû'at...............................Bir mektûb-u Rabbânî’dir ki, umûm zîşuûr onu mütalaâ eder. 24.M: 286

Masnû'at...............................Sâni’-i Zülcelâl'in icadı dır. L: 405

Masnû'at...............................Kalem-i Kader-i Ezelî’nin bir mektûbu dur. L: 405

Masnû'at...............................Manzûm bir kaside-i san'at dır. B.Ms: 517

Masnû'at...............................Yüksek bir şada ile "Ben bir Alîm ve Hakim, Semi' ve Basîr'in nizâm mîzârı ile halkettiği bir san’atı, bir mahlûkuyum" diye bağırı yor. B.Ms: İli

Masnû'at...............................Bak -> Mevcudat, Mahlûkat

Masnû’attaki Kemâlât........Cenâb-ı Hakkın kemâlinden in’ikas eden bir gölge olduğuna nazaran, masnû'at, Sıfât-ı llâhîyye ile müvâzene hakkına mâlik değildir.Ms: 235

2031. Masnû’daki Feyz-i Kemâl ...Sâniin zıll-i tecellîsinden muktebesdir.Ms: 255

2032. Masnû’daki Kemâlât..........Tamamen Sâni'deki kemâlden akan bir feyizdir.Ms: 184

2033. Masnû’un Mühim Gâyeleri.. .Sâniine bakar; onun kemâlât-ı san'atını ve nukûş-u esmâsını ve murassaât-ı hikmetini ve hedâyâ-yı rahmetini, onun nazarına arzetmek ve cemâl ve kemâline bir âyine olmaktır. 24.M: 287

2034. Masnû’un Nakışları............Kendisinden değildir. Ancak, kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazıiıyor.Ms: 122

2035. Masonlar.............................insanın necâbet ve asâletine mâye teşkil eden ve mekârim-i ahlâkiyenin menbâı olan ve azm ü salâbet ve şehâmet ve fedâkârlığın, merhamet ve mürüvvetin mâdeni olan İlâhî îman esâsını ve din nizâmını ortadan kaldırınca, bu defa insanlarınen karanlık vahşi ve insafsız birer egoizm ve hodgâmlık ahtapotlarıyla başbaşa kalmış hissiz bir canavar hâline geleceğini ve bu hale gelmiş canavarların esiri birer sürü halini alacaklarını düşünmemişlerdir. G.M. 1:348

2036. Masonluk.............................Doğrudan doğruya anarşistliği intâc ediyor. Eın: 24

Masonluk..............................İslâmiyyeti sinsi metodlarla ve dessâsane usûllerle ve cebr ü tahakküm ile yıkmağa ve tahrîbe uğraşan ve dini tâlim ve tedrisi müslümanlara yasak eden ve Ümmet-i Muhammed’in, şerrinden Cenab-ı Hakk’a sığındığı fitne-i âhirzamanı ihdâs eden ve ateşlendiren ve beynelmilel bir Yahudi tarîkât-ı siyâsiyesi dir. C.M.l: 347

Masonluk..............................Hakikî Musevîliğin değil, siyonizmin ve ırkçılığa dayanan Yahudiliğin beynelmilelleşmiş bir şekli dir. G.M.l: 348

Masonluk..............................Âdeta servet-i umûmiyeyi kendilerine tahsis için aralarında menfaât birliği kurmuş ve kardeşliği, yalnız bu birliğe girenlere tahsis etmiş din, millet ve vatan kaydından âzade kozmopolitlerden mürekkeb bir şirket-i siyâsiye hükmündedir. G.M.l: 348

Masonluk..............................Allah ve îman düşmanlığını ve milliyet aleyhdarlığını kendilerine bayrak yapmış ve insanlığı mukaddesâta îmandan tecrîd ile her nevi’ necâibden mahrûm, soysuzlaşmış ve asâlet-i ruhiyeye yabancı bir hayvan sürüsü derekesine indirmeyi ve bu suretle yalnız maddeye ve menfaâte tapan hissiz bir mahlûk sınıfı vücuda getirmeyi ve binnetice bunların kolay istismârını gaye edinmiş beynelmilel bir teşkilâttır. G.M.l: 348

2037. Maymun…….Zeki ve muktedir hayvan (iken), sû'-i maîşetinden alîz ve zaîf tir. 29. M: 418

2038. Mâzi......Kalem-i kader ile tersim edilmiştir. Dest-i kudret, mû’cizât-ı âyâtını onlarda kemâl-i hikmet ve intizâm ile yazmıştır.lO.S: 78

Mâzi...... .Meydân-ı garâib dir. 10.S: 78

Mâzi.......Umûmen vukuattır. 10.S: 78

Mâzi.......Zaman-ı hâzırdan, tâ ibtida-i hilkat-ı âleme kadar olan zamandır. 10.S: 78

Mâzi.......Zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuûnatının âyinesidir. 20. S: 254

Mâzi...... Enbiyâ güneşleriyle ve evliyâ yıldızlarıyla ziyâdar ve nûranî dir.B.Ms: 38

Mâzi...... Sülehâlarla müzehher ve enbiyâ ve evliyâlarla münevver ve müsemmer olmuş bostanlardır. B.Ms: 350

2039. Mâzi Canibine Bir Bak ki ....Herkes senin gibi dünyasında ar iken, o dünya şimdi bütün ehl-i kuburun başlarına yıkılmış geniş bir mezaristândır. B.Ms: 112

2040. Mâzi Zamanı........................Madum ve herşey’i çürüten bir mezaristân değil, belki mevcûd ve istikbale inkılâb eden nûranî bir âlem dir. il. Ş: 199

Mâzi Zamanı.........................Baki rûhların istikbaldeki saâdet saraylarına girmelerine bir intizar salonu dur. 11.Ş:199

Mâzi Zamanı.........................Ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden rûhların nûranî bir nûristânı ve bir bostanı dır. 30. S: 540

Mâzi Zamaınıı.........................Felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber, bir ademistân (değildir). 30. S: 540

Mâzi Zamanı.........................İstikbale ve saâdet-i ebedîyeye atlamak için, ervâh-ı âfilîne bir medâr-ı envâr dır. 30. S: 540

Mâzi Zamanı.........................Muhtelif basamaklı bir mi’râc-ı münevver dir. 30. S: 540

2041. Mâzinin................................Herbir günü, herbir senesi, herbir asrı; birer satırdır, birer sahifedir, birer kitâbdır. 10.S: 78

Mâzinin................................Mevcûdatı ve hârikaları; bir Kadîr-i Zülcelâl'in mû’cizâtıdır. ıo.S: 78

2042. Mazlumun Âhı.....................Arş’a kadar gider. G.M.3: 30

Mazlûmum Ahu......................Tâ Arş’a kadar gider. E: 12

2043. Mecdüddin-i Firûz Abadî (R.H.).........................Meşhûr Kamûs-ül Lügat sâhibi dir. E: 182

Mecdüddin-i Firûz Abadî (R.H.).........................El-Mikyâs namındaki tefsîr-i meşhurun ve makbûlün sâhibi dir. E: 182

2044. Meçhûliyet ve Sonsuzluk...Cenâb-ı Hakkın Rubûbiyet-i mutlakasımn hudud-u tasarrufuna iki ünvân ve iki alâmet olarak nasbedilmişlerdir. b.Ms: 526

2045. Meclis-i Meb'usan..............Kalb-i Millet hükmünde dir. D: 78

2046. Mecmûat-ül Ahzâb Sâhibi ..Gümüşhâneli Hazret-i Ahmed Ziyâeddin (K.S.) dur. G.M.3: 6

2047. Mecûsîler.............................Hâlık-ı hayr ve Hâlık-ı şer namıyla ayrı ayrı iki ilâh tevehhüm eder ler. 25. S: 389

2048. Medeniyet............................Umûm Avrupa'nın mâl-i müşterekesi dir. T: 250

Medeniyet.............................Medeniyet-i hâzıranın inkişa’ından inkişâf edecektir. S.T.İ: 42

Medeniyet.............................Hristiyanlığın malı (değildir). S.T.İ: 60

Medeniyet.............................Hubb-u insaniyeti tevlid eder. Mü: 29

Medeniyet.............................Ma’rifet ve san'at ve ticaret ile kâimdir. Mu: 6i

Medeniyeti.............................Fı^k çamuruyla mülevves dir.Ms: 188

2049. Medeniyet-i Avrupâiye......Maddîyyun fikriyle şirke düşen ve seyyiâtı hasenâtına gâlib gelen medeniyetdir. K:16

Medeniyet-i Avrupâiye.........Menfî esâsâta bina edilen ve Karun gibi deyip, ihsan-ı Rabbânî olduğunu bilmeyip şükretmeyen medeniyyettir. K: 16

2050. Medeniyet-i Habise............Beşerin rûhuna dünyaya bakan hadsiz menfez ve ihtiyacat deliklerini açmıştır. B.Ms: 247

2051. Medeniyet-i Habise Ki.......Biz ondan yalnız zarar gördük. S.T.İ: 39

2052. Medeniyet-i Hakîkî.............Nev'-i insanın terakki ve tekemmülüne ve mâhiyet-i nev'iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu nokta-i nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir. D: 48

2053. Medeniyet-i Hâzıra.............Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri dir. 25. S:412 -

Medeniyet-i Hâzıra..............Heves, hevâ, eğlence (ve) sefâhetten memzuc dur. S: 744

Medeniyet-i Hâzıra..............Bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları dır.25. S: 407 .

2054. Medeniyet-i Hâzıra-i Garbiyye..............................Beşeri vesâit-i sefâhete teşvik etmekle o bîçare muhtaç beşerî tam tenbelliğe atmış. Sa'y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesâta, sefâhete sevk edip ömrünü fâidesiz zayi' ediyor. Em: 100

Medeniyet-i Hâzıra-i Garbiyye...............................Muhtaç ve tenbelleşmiş beşeri hasta etmiş. Sû'-i istimâl ve israfat ile yüz nev'i hastalığın sirayetine, intişârına vesile olmuş tur. Em: 100

Medeniyet-i Hâzıra-i Garbiyye...............................Semâvî dinleri tam dinlemediği 'O'n, beşerî l.em fakir edip ihtiyacatı ziyâdeleştirmiş. İktisad ve kanâat esâsını bozup, israf ve hırs ve tama'ı ziyâdeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış. Em: 100

Medeniyet-i Hâzıra-i Garbiyye...............................Semâvî kânûn-u esâsîlere muhalif olarak hareket ettiği için seyyiâtı hasenâtına; hataları, zararları, fâidelerine râcih geldi. Medeniyetteki maksûd-u hakîkî olan istirahat-ı umûmîye ve saâdet-i hayat-ı dünyevîye bozuldu. Em: 99

2055. Medeniyet-i Sakîme...........Şu asr-ı felâket ve helâketin en büyük musîbeti dir. L: 39i

2056. Medeniyet-i Sefîhe.............Küre-i arzı bir köy şekline sok muştur.Ms: 123

2057. Medeniyetin Rûhu.............Felsefe-i Avrupa ve hikmet-i beşerîye dir. 25. S: 411

2058. Medreset-üz Zehra.............Câmi-ül Ezher’in kızkardeşi dir. Mü: 84 .

Medreset-üz Zehra.............Dâr-ül fünûnu mutazammın pek âlî bir medrese dir. Mü: 84

Medreset-üz Zehra.............Maddî te’sisine çok maniler bulunduğundan, şimdilik Nûr Şâkirdlerinin heyet-i mecmuasının dâiresinden ibârettir. E: 240

Medreset-üz Zehra.............Cismen dirilmemiş, fakat rûhen bâki ve geniş bir heyette yaşa(maktadır). Em:iıı

2059. Medreset-üz Zehrâ Hakikati.........İstikbalde çıkacak olan Risâle-i Nûr'a bir beşik, bir zemin ihzar etmek tir. K:79

2060. Meftihâne (Kürtçe)..............Talebeler bir kitaba başladığı zaman verilen ziyâfetin (adıdır). K: 227

2061. Meftuhâne (Mahtumane) ... Üstadın memleketinde medrese talebelerinden birisi bir kitabı bitirse veya başlasa, (verilen) bir tatlı veya yemek dir. E: 179

2062. Mehdî (R.A.)........................Seyyid olacak. 14. Ş: 383

Mehdî (R.A.)........................Âhirzamanda, Âl-i Beyt-i Nebevî'nin (A.S.M.) cemaât-ı nûranîyesini temsil eder. K-. 190

Mehdî (R.A.)........................Ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin başına geçecek tir. 15. M: 56

Mehdî (R.A.)........................Zât-ı Nûranî, (olup) Süfyân'ın şahs-ı ma'nevîsi olan cereyân-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır, j. M: 56

Mehdî (R.A.)........................Süfyân’a karşı Âl-i Beyt-i Nebevinin silsile-i nûranîsine bağlanan Zât-ı Nûranî dir. 15. M: 56

Mehdî (R.A.)........................Âhirzaman alâmetlerinden olup, Âl-i Beyt-i Nebevî’den çıkacak tir. G.M.l: 56

Mehdî (R.A.)........................Bizden Ehl-i Beyt’tir. Cenâb-ı Hak onu, bir gecede ıslâh edecektir. Yâni, Cenâb-ı Hak onu halk arasında hükmetmek için teenni ve terbiyeye ihtiyaç göstermeden bütün ilimleri bir gecede ifâza edecektir.(Hadîs-i Şerif Meâli). G.M.l: 139

Mehdî (R.A.)........................Çıkmasından önce şarktan, parlak kuyruğa sâhib bir yıldız doğacaktır. (Hadîs-i Şerif Meâli) Hâşiye: O yıldız birinci Harb-i Umûmî'de Risâle-i Nûr’un ilk intişârı anlarında zuhur etmiştir. G.M.l: 141

Mehdî (R.A.)........................Evlâdımdan kırk yaşında biridir. Yüzü necm-i ziyâdâr gibidir. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. (Hadîs-i Şerif Meâli) G.M.l: 141

2063. Mehdi (R.A.) İle....................Kudret-i llâhîyye, alem-i Islâmın zulümâtını dağıtabilir. Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır. 29. M: 440

2064. Mehdinin Cem'iyet-i Nûranîyesi...........................Süfyân Komitesi’nin tahribatçı rejim-i bid'akârânesini tamir edecek tir. 29. M: 441

Mehdinin Cem'iyeî-i Nûranîyesi............................Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek tir. 29. M: 44i

2065. Mehdinin Şâkirdleri...........Zulümâtı dağıta caklardır. i. Ş: 720

2066. Mehdî'ye Muntazır Kalmanın Hikmeti..............Dalâlet ve fesadın istilâsı zamanında ehl-i îmanın kuvve-i ma’ncviyelerini takviye ve ye'si izâle içindir. B.Mş: 567

2067. Mehdiyi................................Resûl-i Ekrem (A.S.M.), vahye istinâden alem-i Islâmiyyetin bir silsile-i nûranîyesi olan Âl-i Beytine ehl-i îmanı ma’nevî rabtetmek için, haber vermiş tir. 19. M: 95

Mehdiyi................................Resûl-i Ekrem (A.S.M.), vahye istinâden, dehşetli hâdiselerde ye'se düşmemek için, haber vermiş tir. 19. M: 95

Mehdiyi................................Resûl-i Ekrem (A.S.M.), vahye istinâden, her bir asırda kuvve-i ma’neviye-i ehl-i îmanı muhafaza etmek için, haber vermiş tir. 19. M: 95

2068. Mehdî-yi A’zam (R.A.)........Ehl-i Beyt-i Nebevî’den olacaktır. 29. M: 440

2069. Mehmed Âkif (R.H.)...........Büyük şâirimiz, edebiyâtımızın medâr-ı iftiharı dır S: 764

Mehmad Akif (R.H.).............Materyalist milliyetçiliği takbih eden ve halk arasında taze bir heyecan verecek olan "Safahat" isimli eseri yaz mıştır T: 725

Mehmad Akif (R.H.).............İnsaflı, Risâle-i Nûr'u fevkalâde takdir ve tahsin eden muhterem ve merhûm zâtlar dandır. E: 164

2070. Mehmed bin Salahaddin Ağabey (R.H.)............Hoş sohbetiyle güzel yazı tashihi ve mücrimiyetiyle maddî ve ma’nevî Nûr’a hizmeti kat’î ve çok ciddî vakar ve haysiyet takdirkârlığıyla temiz bir nâsiye-i irfan haline gelen, ikinci mübârek Zekeriyâ olan (Ağabeydir). G.M.2:173

Mehmed bin Salahaddin Ağabey (R.H.)............Risâle-i Nûr’a intisâbıyla gençliğinin ilk sarhoşluklarından çabuk ayılan ve ciddî, sarsılmaz zühd ve takvasıyla ve çalışmasıyla Nûr’u ta’rîf (eden Ağabeydir). G.M.2:173

2071. Mehmed Çavuş (R.H.)........Sava Medrese-i Nuriye kahramanlarından dır. E: 216

2072. Mehmed Celâl Ağabey (R.H).......................Himmeti uzun, eli kısa Ağabeyimizdir. K: 259

2073. Mehmed Feyzi Ağabey (R.H.).....................Kastamonu’nun Hüsrev’i dir. G.M.2:175

Mehmed Feyzi Ağabey (R.H.).....................Yedinde 580 cild kütüb-ü ilmiye ve dîniye bulunduğu resmen sâbit olan bir (Ağabeydir). G.M.3:50

2074. Mehmed Kayalar Ağabey ((R.H.).....................Nûr'un bir kahramanı dır Ni: 165

2075. Mehmed Zühdü Ağabey (R.H).......................Aynen Abdurrahmân gibi az zamanda uzun bir ömrün vazifesini çabuk görmüş, bitirmiş gitmiş tir. K: 244

Mehmed Zühdü Ağabey (R.H).......................Az bir zamanda Risâle-i Nûr'a pek çok hizmet eylemiştir. K: 244

Mehmed Zühdü Ağabey (R.H).......................Hasenât cihetinde ölmemiş, dâima defter-i a’mâline, daha kesretli hasenât yazılıyor. K: 244

Mehmed Zühdü Ağabey (R.H).......................Kırk-elli sene(lik) vazîfe-i nûriyesini, sekiz-on senede tamamıyla yapmış tır. K: 244

2076. Mekândan Münezzehiyet....Vücûdun zevâlden en uzak tavrı dır. 30. L: 343

2077. Mekke-i Mükerreme...........Peygamberimiz’in (A.S.M.) mübârek vatanıdır. K: 225

Mekke-i Mükerreme...........Âb-ı zemzeme-i Kur'âniyyenin menba'ı ve havz-ı kevseri dir. G.M.l: 101

2078. Mektûbat....................Kur'an-ı Hakîm'in hidâyet nûrlarını temsil eden (mecmûadır). T:674

Mektûbat....................işârât-ül l'câz’ı tefsîr eden ve hakâikını aydınlattıran ve göz görür derecesinde gösteren (mecmûadır). B: 341

2079. Mektûbat Risâleleri............Hulûsi Ağabey’in sualleriyle yazılmıştır. K: 244

2080. Mektûbât-ün Nûr.................<ur'an-ı Hakîm'in hayatdâr semeresi dir. B: 354

2081. Melâike................................Bak -» Melekler

2082. Melâike ve Rûhâniyyât.......Ins ve cin gibi, şu âlem sarayının seyircileri ve şu kâinat kitâbının mütalâacıları ve şu saltanât-ı Rubûbiyetin dellâllarıdırlar. 15. S: 176

2083. Melâikeler...........................Bak -» Melekler

2084. Melâikelerde........................Mücahede ile terakkiyât yoktur, herbirinin sâbit bir makâmı, muayyen bir rütbesi vardır. 24. S: 353

2085. Melâikelere.........................Şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyâtları yoktur, makâmları sâbittir, tebeddül etmez. 12. M: 43

2086. Melâikelerin.........................Tasarruf-u hakîkîleri yoktur. 24. S: 354

2087. Melâikelerin Nezâretleri.....Evâmir-i llâhîyye’yi o nev’e bir nev’i ilhâm etmek ve o nev’in efal-i ihtiyâriyesini bir nev’i tanzîm etmekten ibârettir. 24. S: 354

Melâikelerin Nezâretleri.......Kudret ve rahmetin cilvelerini o nev’ide mütalaâ etmek tir. 24. S:354

Melâikelerin Nezâretleri.......Nebâtât(ın) tesbihât-ı ma’neviyelerini melek lisânıyla temsiletmek tir. 24. S: 354

Melâikelerin Nezâretleri.......Sırf Cenâb-ı Hakkın hesâbıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. 24. S: 354

Melâiketerin Nezâretleri.......Yalnız Rubûbiyetin tecellîyatını, me’mur olduğu nev’ide müşâhede etmek tir. 24. S:354

2088. Melâikenin İbâdâtı.............Hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllidir, geniştir. 29 S: 513

2089. Melâikenin Vücûdu............İnsan ve hayvanların vücûdu kadar kat'îdir. 29. S: 504

2090. Melek ve Rûhanîler............Külli şuûr sahibidirler. 15. Ş: 645

Melek ve Rûhanîler............Saltanât-ı Ulûhiyetin dellâlları ve Hancıları dırlar. 15. Ş: 645

2091. Melekler...............................Mükerrem abddirler, emirlere muhalefetleri yoktur ve muhtelif kısımlara münkasım ve latif ve nûranî cisimlerdir, i: 197

Melekler................................Havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler. 11.Ş: 263

Melekler................................Koca semâvâta münâsib, isyansız ve dâima ubûdiyette olan sekenelerdir. ll.Ş: 264

Melekler................................Saltanât-ı Rubûbiyetin her tarafta, serâda, süreyyâda, zeminin temelinde, dışında hakîmâne ve haşmetkârâne icrââtını temsil ediyorlar. ll.Ş: 263

Melekler................................Şuûrsuz şükürleri, şuûr ile temsil eder ler. ıı.Ş: 264

Melekler................................Mûtîdirler. 15. S: 177

Melekler................................Ne emrolunsa onu işlerler. 15. S: 177

Melekler...............................Müessir-i hakîkî olan kudret-i Fâtıranın ve irâde-i ezelîyenin emirlerine tabi bir nev’i ibâdullahtırlar ki ecrâm-ı ulviyenin herbiri onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. 29 S: sil

Melekler................................(ahiret) âlemleri(ni) izn-i İlâhî ile görebilirler ve girerler. 10. S: 104

Melekler................................insana benzer ki, Sâni'-i Zülcelâl'in makâsıd-ı külliyesini bilir bir ubûdiyet ile tevfik-i hareket ederler. 29 S: 513

Melekler................................İnsanın hilâfına olarak hazz-ı nefisten ve cüz'î ücretlerden tecerrüd ederek yalnız Sâni'-i Zülcelâl'in nazarı ile, emri ile, teveccühü ile, hesâbı ile, namı ile ve kurbiyetiyle ihtisas ile ve intisâb ile hâsıl ettikleri lezzet ve kemâl ve zevk ve saâdeti kâfi görüp, hâlisen muhlisen çalışıyorlar. 29. S: 513

Melekler................................Alem-i gaybdan, bulutların idare ve tedvirlerine müekkel ve nizâm ve intizâm kânûnlarının mümessileri ve me’murları dır. O.İ: 153

Melekler................................Kâinattaki umûr-u hayriyedeki kânûnların mümessili, nâzırı hükmünde dir. 13. L: 82

Melekler................................Ibâd-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. AB: 26

Melekler................................Ecsâm-ı lâtife-i nûranîyedirler. AB: 26

Melekler................................Enva’-ı muhtelifeye münkasımdırlar. AB: 26

Melekler................................Bir (ümmettir ki) sıfat-ı irâdeden gelen şeriat-ı tekvîniyenin hamelesi ve mümessili ve mümtemessilidirler. AB: 26

Melekler................................Müessir-i hakîkî olan Kudret-i -âtı anın ve Hâde-i Ezelîyenin emrine tâbi bir nev’-i ibâdullahtır. AB: 26

Melekler................................Zikir, teşbih, ibâdet, ma’rifet ve muhabbetin envârıyla tegaddi edip tena'um ediyorlar. B.Ms: 609

Melekler................................Nûrdan mahlûk oldukları için, gıdalarına revâih-i tayyîbe gibi nûr ve nûranî şey’ler kâfidir. B.Ms: 609

Melekler................................Arştan ferşe, ferşten arşa kısa bir zamanda gi(derler), ge(lirler) 31. S: 572

Melekler................................Ecsâm-ı nûranî dirler. 31. S: 572

Melekler................................Nebâtât(ın) hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelâl'e karşı takdim ettiği tahiyyât-ı ma’neviyelerini ilân (ederler). 24. S: 354

Melekler................................Kânûnların mümessileri ve nizâmâtın ma’kesleri dirler. O.İ: 149

Melekler................................Tesbihâta mülâzım ve müdavim dir. i: 203

Melekler................................Şu âlemde, hizmetkârdırlar. ll.Ş: 123

Melekler................................Bir ümmet-i azîmedir ki; sıfat-ı irâdeden gelen ve şeriat-ı fıtrîye denilen evâmir-i tekvîniyenin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. M: 478

Melekler................................İnsan gibi bir sûrete inhisar etmez; müşahhas iken, bir külli hükmündedir. 28. M: 35i

Melekler................................Muazzam bir ümmettir ki, onların amele kısmı irâde sıfatından gelen Şeriat-ı Tekvîniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessileridirler. 29 S: 5i ı

Melekler................................ Bir cünd-ü Sübhanî dir. S: 729

Melekler................................Bir ümmet-i azîme dir. S: 729

Melekler................................Ecsâm-ı lâtife-i nûranîyedirler. Muhtelif nev’ilere münkasımdırlar. 29. S: 5iı

Melekler................................lbâd-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar. 29. S: 511

Melekler.................................Şeriat-ı fıtrîye ile me'murdur. S: 729

Melekler.................................Kudret-i ezelîyenin cilvesi(ni) küre-i havada umûmen temsil eder. Em: 124

2092. Meleklerin……….İzinsiz şefaâtları dahi olmaz. ıl.Ş: 265

Meleklerin………..Bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san'at ve Rahmet-i llâhîyyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. ıı.Ş:264

Meleklerin………..Hâlis bir ubudiyetten başka hiçbir îcad ve emirsiz hiçbir müdahaleleri olmaz). Il.Ş: 265

Meleklerin………...Hiçbir cihette hilâf-ı emir hareketleri yoktur. Il.Ş: 265

Meleklerin………...Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gâyet büyüktür. 15. S: 18i

Meleklerin………...Fıtratları sâfi dir. 15.S: 177

Meleklerin………...Makâmları sâbittirtir. 15.S: 177

Meleklerin………...Memleketi geniş tir. 15.S: 177

2093. Meleklerin Bir Kısmı…..Birer seyyâr yıldızlara binip fezâ-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i Rubûbiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubûdiyetlerini âleme ilân ediyorlar. Il.Ş: 264

2094. Melekûtiyet Ciheti......Âyinenin şeffaf vechi gibidir. Şu cihet her şey’de güzeldir. Şu cihette esbâbın te’sîri yoktur. Vahdet öyle ister.Ms-. 254

2095. Memeler.....................Zaîf, nahif, kuvvetsiz hayvancıklar(ın) baş(lar)ı önünde, latif gıda ile dolu iki tulumbacık ve iki çeşme gibi dir. 22. S: 284

2096. Memlûkiyet Devrinde….Nev-i beşerin zekileri ve kavileri, insanların bir kısmını abd ve memlûk ittihaz edip, hayvan derecesine indirmişler. o.M: 464

2097. Memnu’ Heykel........ .Ya bir zulm-ü mütehaccir, ya bir heves-i mütecessim veya bir riyâ-yı mütecessiddir. M: 478

2098. Me’mûriyet.................Reislik değil millete bir hizmetkârlıktır. Em: 163

Me’mûriyet...................Bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti değil dir. Em: 173

2099. Me’mûrun Vazifesi …..Heyet-i içtimâiyeye mûzır eşhâsa meydân vermemek ve nâfi'lere yardım etmektir. 16. M: 74

2100. Menfî Milliyet............ ..Mukaddesât-ı dîniyeye hürmetkâr olamıyor. Bahâneler buldukça ilişmek istiyor. o.M: 165

Menfî Milliyet............ ..Bak-> Unsûriyet-Perverlik

2101. Mennân.......................Ni'met verici demektir. O. L: 759

2102. Merak.....Musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalbde de yerleştirmek için bir kök olur. 13.Ş: 323

Merak.......Hem kadere karşı bir nev’i itiraz ve tenkidi ve rahmete karşı bir nev’i ittihamı işmâm eder. 13.Ş: 323

Merak.......İlmin hocasıdır. S.T.i: 45

Merak.......İlme hocalık edip talîme başlar. S.T.İ.: 58

Merak..... ..m.. 9. M: 33

Merak.......İlmin hocasıdır. M: 477

Merak.......Hastalığı ikileştirir; maddî hastalığın altında merak ile ma'nevî bir hastalığı kalbine verir; maddî hastalık ona dayanır, devam eder. 25. L: 210-211

Merak.......Hastalığı ziyâde ettiği gibi, hikmet-i İlâhîyyeyi ittiham ve

Rahmei-i İlâhîyyeyi tenkid ve Hâlık-ı Rahîminden şekva hükmünde dir. 25. L: 211

2103. Merakımıza..........................Dâiremiz içindeki ezvâk-ı ma’neviye ve envâr-ı îmaniye kâfi ve vâfidir. K: 118

2104. Merakın Kendisi..................Bir hastalıktır. Onun ilâcı, hastalığın hikmetini bilmektir. 25. L:211

2105. Merdümgirizlik....................İnsanlardan tevahhuş hastalığı dır. Em: 229

Merdümgirizlik......................Yâni insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak dır E: 61

2106. Mescid.................................Hakîkî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhrevîye dir. 21 S:273

2107. Mescid-i Aksa.....................Mecma’-i enbiyâ dır. 25. S: 428

2108. Mesken................................Sâkinlerinden daha ziyâde yaşar. Mu: 70

2109. Mesleğimiz..........................Terk-i enâniyet1'e uhuvvet di; 1 ş. 343

Mesleğimiz..........................Şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni'meti görmektir. O. L: 672

Mesleğimiz...........................Halîliye dir. 21. L: 162

Mesleğimiz...........................Cadde-i kübrâ-yı Kur’aniye dir. 21. L: 163

Mesleğimiz...........................Tarîkat olmayıp, belki hakîkattır. 21. L-. 163

Mesleğimiz...........................Hakîkat ve uhuvvettir. 21. L: 165

Mesleğimiz...........................Uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaz’iyetini takınamaz. Uhuvvetteki makâm geniştir. 21. L: 166

Mesleğimiz...........................Tecâvüz değil, tedafü'dür, hem tahrib değil tamirdir, hem hâkim değiliz mahkûmuz. Bize tecâvüz eden hadsizdirler. K: 77

Mesleğimiz...........................Müsbet hareket etmektir. K: 242

Mesleğimiz...........................Sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakâik-i îmaniye olduğu için; hayat-ı dünyaya, hayat-ı ictimâîyeye mecbûr olmadan karışmamak tir. K: 246

Mesleğimiz...........................Rekâbet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevkeden hâlâttan tecerrüd etmektir. K: 246

Mesleğimiz...........................Müsbet harekettir. Menfî tarzda hücûma hâlimiz müsait değil dir. G.M.2: 385

Mesleğimiz...........................Tarîkat değil, îmanın hakîkatlarıdır. Em: 193

Mesleğimiz...........................A'zamî ihlâstır; değil benlik, enâniyet, dünya saltanâtı da verilse, bâki bir mes'ele-i îmaniyeyi o saltanâta tercih etmek a’zamî ihlâsın iktizasıdır. Em: 246

Mesleğimiz...........................Uhuvvettir, kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaz’iyetini takınamaz. E: 15

Mesleğimiz...........................Ahlâk-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselam) ile tahallûk ve Sönnet-i Peygamberîyi ihyâ etmektir. D: 56

2110. Mesleğimizde......................Benlik, enâniyet, şân ü şeref perdesi altında makâm sâhibi olmak öldürücü zehir gibi dir. K: 146

Mesleğimizde.......................İhlâs-ı tâmmeden sonra en büyük esâs, sebat ve metânettir. K:248

Mesleğimizde......................Hizmet vardır. Baba himmet, oğlum hizmet dediği gibi. G.M.2: 78

Mesleğimizde......................Kuvvet var. Fakat bu kuvvet, âsâyişi muhafaza etmek içindir. Em: 241

2111. Mesleğimizde Enâniyet.....Olmadığı için bir mum hükmüne geçmeyen şahsiyetimi, Kur’an'ın hakîkat güneşinden feyiz alan Risâle-i Nûr’un şahs-ı ma’nevîsinin kameri bağlanmaz ve tâbi’ edilmez. O çürük fâni şahsiyetim, o bâki yüksek ağır hakîkatı kaldırmaz. O çürük şahsiyete gelen ârızalarla o kamer hüsuf olamaz. (Bediüzzaman) G.M.3: 2 .

2112. Meslekler, Mezhebler........Ne kadar bâtıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakîkat bulunur. Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden hak ve hakîkat ise ve menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlûb ise, o meslek haktır. Eğer içindeki hak ve hakîkat neticelere hükmedemiyor ve menfi ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa, o meslek bâtıldır. Onun ehli, ehl-i bid’a ve dalâlet olur. O.M: 465

2113. Mesnevî-i Nûriye.................Arabi aslındaki hakâiki, evlâd-ı vatana gösteren küçük bir âyinedir.Ms: 5

Mesnevî-i Nûriye.................Hayatın hayatı ve gâyesi ve en yüksek hakîkat olan îmanı taklîdden tahkike, tahkikten ilmelyakîn mertebesine, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakîn derecesine ve daha sonra da hakkalyakîne ulaştıran muazzam ve muhteşem ve pek çok risâleleri tazammun eden muhît ve hârika bir eserdir.Ms: 269

Mesnevî-i Nûriye.................Tılsım-ı kâinatın keşşâfı, hakâik-i eşyanın miftâhı, hikmet-i hilkatin dellâlı dır.Ms: 269

Mesnevî-i Nûriye.................Risâle-i Nûr'un bir nev’i çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir.Ms: 8

Mesnevî-i Nûriye.................Turuk-u hafîyye gibi enfüsî ve dahilî cihetinde çalışmış kalb ve rûh içinde yol açmaya muvaffak olmuş tur.Ms: 8

Mesnevî-i Nûriye.................Yalnız dâhilî nefis ve şeytanla mücadelesiyle, nefs-i emmârenin ye şeytan-ı cinnî ye insînin şübehât.ndan tamamıyla kurtarıyor.Ms: 8

Mesnevî-i Nûriye.................Yeni Said'in en evvel hakîkattan şuhûd derecesinde kalbine zâhir olmuştur. L: 357

2114. Mesnevî-i Nûriyenin Fihristi................O şemsin cüz'î bir şuâı ve o bahrin küçük bir katresidir.Ms: 264

2115. Mesnev’i-i Nûriyede Yazılanlar...................Efkâr ve ukûlün mahsulü olan mütedavil şey’ler (değildir) B.Ms: 387

Mesnev’i-i Nûriyede Yazılanlar...................Hakâik-i sâbiteden gelip alîl bir aklın ve mariz bir kalbin ve kör

bir nefsin üstünde in'ikas eden nurlardır. B.Ms: 387

Mesnev’i-i Nûriyede Yazılanlar...................Kalblerin zevkettiği seyyal şeyler gibi olup, sonra zevâl bulacak parıltılar (değildir). B.Ms: 387

Mesnev’i-i Nûriyede Yazılanlar...................Kur'an-ı Hakîm'den istimdâd neticesinde gelip, yaralı bir ruhun

ve mecrûh bir kalbin üzerine damlanan feyizlerdir. B.Ms: 387

Mesnev’i-i Nûriyede Yazılanlar...................Kur'an-ı Kerîm'den ifâza ile mebâdi-i hadsiyedirler ki, envâr-ı yakîn onlarla avlanıp zabtedilerek muhafaza edilmiş mes'elelerdir. B.Ms: 387

2116. Mesnevî-i Nûriye-i Arabî....Büyük bir şâheser dir. T: 695

2117. Mesnev î-i Şerif...................Şems-i Kur'an’dan tezâhür eden yedi hakîkattan bir hakîkatının âyinesi olmuş, kudsî bir şeref almış, Mevlevi’lerden başka daha çok ehl-i kalbin lâyemut bir mürşidi olmuş tur. G.M.l: 29

Mesnev î-i Şerif...................Şems-i Kur’an'dan tezâhür eden yedi hakîkatından bir hal alın âyinesi olmuş, kudsî bir şeref almış Mevlevi’lerden başka daha çok ehl-i kalbin lâyemût bir mürşidi olmuş tur. O. L: 678

Mesnev î-i Şerif...................Aslı Farisî sonra Türkçe (olmuştur).Ms: 8

2118. Meşâiyyun Hükemâsı .......Yalnız akıl ile, fikir ile hakîkat-ül hakâika ve Vâcib-ül Vücûd'un ma'rifetine yol açanlar dır. 30. S: 546

2119. Meşakkat.............................A!âmet-i makbûliyettir. K: 257

2120. Meşhûr Mütevâtir...............Kat'iyeti ifade eder. 19.M: 143

2121. Meşrebimiz..........................Hıllet tir. 21. L: 162

2122. Meşru’ Rızk.........................İktidar ve ihtiyârın derecesine göre değil belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor. 29. M: 417

2123. Meşveret-i Şer'îye .............Fikr-i ümmet makâmında dır. D: 78

Meşveret-i Şer'îye .............Müslümanların hayat-ı ictimâîye-i islâmiyyedeki saâdetlerinin anahtarı dır. H: 60

2124. Metanetin Birinci Sebebi....Kuvvet-i îmaniye ve ih’âs hasletidir. K: 144

2125. Metanetin İkinci Sebebi……Cesâret-i fitriyedir. K: 144

2126. Metbûiyet......................Sebeb-i mes'ûliyet tir. 20. L: 153

Metbûiyet......................Hatarlı dır. 20. L: 153

2127. Mevâmit Kelimesi ......."Memed"den ve "Memed" dahi "Muhammed"den tahrif edilmiş. 19. M: 171

2128. Mevcûdat.......................Lisân-ı hal ile Bismillah der. l.S: 6

Mevcûdat.......................Mü'minin nazarında, Seyyid-i Kerîm'inin ve Mâlik-i Rahîm'inin birer mûnis hizmetkârı, birer dost me'muru, birer şirin kitabıdır. 2.S: 17

Mevcûdat.......................Âyine misâl dir. 10.S: 68

Mevcûdat.......................Birer muvazzaf me'mur dur. ıo.S: 7i

Mevcûdat.......................Bekâya mazhâr kıymettar ve ma’nidâr birer mevcûddur. **ıo.S: 7i**

Mevcûdat........................Esmâ-i İlâhîyyeyi okutan birer mektûbat-ı Samedâniyye dir. **ıo.S:** 71

Mevcûdat........................Birer kaside-i letâfetnümâ dır. ıo.S: 75 .".irer kelime-i hikmet-eda dır. ıo.S: 75

Mevcûdat........................Bakan her zîşuûra, ibret-nümâ bir mütalaâgâhtır. ıo.S: 75

Mevcûdat........................Birer mektûb-u hakâik-nümâ dır. ıo.S: 75

Mevcûdat....................... .Cenâb-ı Hakkın; hak söyleyen sâdık kelimeleri dir. 10. S: 80

Mevcûdat....................... .Mektûbat-ı Rabbâniyye ve meraya-yı Sübhaniyye ve me’murîn-i İlâhîyye dirler. 23. S: 320

Mevcûdat........................Kalem-i kudretin mektûbatı hükmünde dir. 23. S: 329

Mevcûdat........................Zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır ve evâmir-i İlâhîyyeye musahharlardır. 25.S: 386

Mevcûdat........................Hüsün ve cemâl ve kemâlin lem'alarıyla muvakkaten parlar gider. 32. S: 621

Mevcûdat........................Zeminin yüzünde büyük bir nehir gibi kemâlâtın lem'alarıyla parlar geçer. 32. S: 621

Mevcûdat....................... .Mektûbat-ı Samedâniyye dir. 32. S: 634

Mevcûdat........................Esmâ-i İlâhîyyenin âyineleri dir. 32. S: 635

Mevcûdat........................Bir Sani'-i Kadîr'in efalinin eserleri dir. 20. M: 229

Mevcûdat........................Bir Sani'-i Kadîr'in envâr-ı esmâiyesinin gölgeleri dir. 20. M: 229

Mevcûdat....................... .Bir Sani'-i Kadîr'in kudsî esmâsının cilveleri dir. 20. M: 229

Mevcûdat........................Bir Sani'-i Kadîr'in kalem-i kader ve kudretin nakışları ve sahifeleri ve cemâl-i kemâlinin âyineleridir. 20. M: 229

Mevcûdat........................İrâde-i ilâhîyye ile seyyâledir. 20. M: 239

Mevcûdat........................Acziyle Kudret-i Sani'a âyinedarlık eder, fakrıyla gınâsına âyinedar olur. Öyle de, fenasıyla bekâsına âyinedarlık eder. 20. M: 241

Mevcûdat........................Âyinelerdir. Fakat zulmet nûra âyine olduğu gibi, hem karanlık ne derece şiddetli ise o derece nûrun parlamasını gösterdiği gibi, çok cihetlerle zıddiyet noktasında âyinedarlık ederler. 20. M: 241

Mevcûdat........................Herbiri birer mû’cize-i san'at tır. 20.M: 243

Mevcûdat........................Bütün hakâikıyla dâr-ı âhirete işâret ediyorlar. 20.M: 253

Mevcûdat....................... Etvâr-ı hayatıyla, müteaddid enva'-ı tesbihât-ı Rabbâniyyeyi yapıyor. 24. M: 294

Mevcûdat........................Esmâ-i İlâhîyyenin iktiza ve istilzâm ettikleri hâlâtı gösteriyor. 24. M: 294

Mevcûdat.......................Husûsan zîhayat olanlar- vücûd-u sûrîden gittikten sonra bâki çok şey’leri bırakırlar, öyle giderler. 24. M: 295

Mevcûdat.......................Vâcib-ül Vücûd'un bâki şuûnatının tezâhürüne bâki birer medâr olacak ma'nâları, keyfiyetleri, haletleri vücûdda bırakıp öyle gidiyorlar. 24. M: 295

Mevcûdat.......................Herbiri birer vazîfe-i âliye ile muvazzaf birer me’mur-u Rabbânî dir. 13. L: 84

Mevcûdat.......................Sultân-ı Ezel ve Ebed'in raiyeti hükmünde dir. 23. L. 190

Mevcûdat.......................Mektûb-u Samedânî ve birer âyine-i esmâ-i Kabbâniyye dir. 23. L: 190

Mevcûdat.......................Esmanın kudsî cemâllerini irâe eden âyineler dir. 30. L: 348

Mevcûdat.......................Esmânın güzel nakışlarını gösteren levhalar dır. 30. L: 348

Mevcûdat.......................Esmânın güzel hakîkatlarını ifade eden sahifeler dir. 30. L: 348

Mevcûdat.......................Esmâ-i Hüsnâ'nın tecellîyatını izhâr, ifham, îzah için bir takım İlâhî mektûblardır ki, içlerinde yazılı delâil, berâhin, havârık ■ mû’cize-i kudrettir.Ms: 214

Mevcûdat..............................Tek bir Seyyidin hizmetkârlarıdırlar ve bir tek Müdebbirin taht-ı emrindedirler. B.Ms: 85

Mevcûdat.......................Zât-ı Vâcib-ül Vücûd'un kudretinin eserleri ve kaderinin mektûbları ve Esmâsının aynaları ve envârının temessülleridirler. B.Ms: 143

Mevcûdat.......................Esmâ-i Hüsnâ’nın delilleri hükmündedirler. B.Ms: 427

Mevcûdat.......................Kendilerinden başka oian ma’nâlara delâlet eden kelimelerdir. B.Ms: 436

Mevcûdat.......................Esmâ-i Hüsnâ’yı tilavet eden Rabbânî mektûblardır. B.Ms: 436

Mevcûdat.......................Herbirisi çok ma’nâlara delâlet eden birer kelimedir. B.Ms: 488

Mevcûdat.......................Baştan başa O’nun envârının gölgeleri, efalinin eserleri, aklâmının çizgileri, esmâsının nakışları ve evsâfının aynalarıdırlar. B.Ms: 595

Mevcûdat.......................Bak -> Masnû’at, Mahlûkat

2129. Mevcûdat-ı Seyyâle..........Hâlık-ı Zülcelâl'in esmâ-i hüsnâsının âyineleri dir. Ni: 28

2129. Mevcûdat-ı Seyyâle..........Hâlık-ı Zülcelâl'in esmâ-i hüsnâsının âyineleri dir. Ni: 28

Mevcûdat-ı Seyyâle..........(Hâlık-ı Zülcelâl'in) kalem-i kudretinin elvâh-ı mütehavvilesidîn Ni: 28

2130. Mevlana Câmî (R.A.)..........Andelib-i aşktır. AB: 72

Mevlana Câmî (R.A.)..........Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câm-ı aşk tır. 17. S: 217

2131. Mevlânâ Celâleddin (R.A.)..Ekâbir-i evliyâ dandır. G.M.3: 25

Mevlânâ Celâleddin (R.A.)..Üstadın) üstadlarından birisi dir. E: 215

Mevlânâ Celâleddin (R.A.)..Kalb, rûh, akıl gözleri açık dır.Ms: 7

2132. Mevlâna Hâlid (R.A.)..........Zülcenâheyn'dir ve Hindistan'dan getirdiği parlak bir ilm-i hakîkat rüsûhuyla o zamanda meydân alan te’vilât-ı fâsideyi ve şübehâtı dağıtarak yüz senede elli milyondan ziyâde insanları dâire-i irşâdına al(ıp) tenvir et(miştir). ı. Ş: 702

Mevlâna Hâlid (R.A.)..........Üstadın hemşehrisidir, imam-ı Rabbânî'den sonra, tarîk-i

Nakşî'nin en mühim kahramanıdır. B: 163

Mevlâna Hâlid (R.A.)..........Tarîk-i Hâlidiye-i Nakşiyenin pîridir. B: 163

Mevlâna Hâlid (R.A.)..........Zülcenâheyndir. Yâni hem Kadirî, hem Nakşî tarîkat sâhibi iken, Nakşîlik Tarîkatı onda daha gâlibdir. B: 165

Mevlâna Hâlid (R.A.)..........Zülcenâheyndir. Fakat zamanın muktezâsıyla ilm-i arîkatı ve Sünnet-i Seniyyeyi esâs tutmak cihetiyle tarîkatı uana ziyâcL tutmuşlar. O noktada sarf-ı himmet etmiş dir. B: 165

Mevlâna Hâlid (R.A.)..........Ekser ehl-i hakikatin tasdikiyle- 1200 senesinin yâni onikinci asrın müceddididir. B: 165

Mevt.....................................Bak -> Ölüm

2133. Mevzu’ Hadîs......................"Bu, hadîs olmaz ve Peygamber'in sözü değildir" (demektir). Her mevzu’ şey’in ma’nâsı yanlıştır demek değildir; belki "Bu söz hadîs değildir" demektir. 19. M: 94

2134. Mevzu’dur Ma’nâsı.............Bu rivayet an'aneli, senedli hadîs değil demektir. Yoksa ma'nâsı yanlıştır demek değildir. 14. Ş: 401

2135. Meyelân...............................Kesb denilen masdarda, çekirdek ve ukde-i hayatiye dir. i: 73

Meyelân...............................Masdarın esâsı dır. i: 74

Meyelân...............................Cüz'-i ihtiyârînin üss-ül esâsı dır. 26. S: 467

Msystin................................Mâtüridîce bir emr-i i’tibarîdir, abde verilebilir. 26. S: 467

2136. Meyelândaki Tasarruf........Eş'ariyece bir emr-i i’tibarîdir. 2>.. S: 467

2137. Meyelânın............................Muhakkak bir vücûd-u haricîsi yoktur. 26. S: 467

2138. Meyl-ür Rahat......................Umûm meşakkatin anası ve umûm rezaletin yuvası dır. mü: 97

2139. Meyl-üt Tefevvuk................Hırs-ı kâzib ve re's-i riya dır. Mu: 30

2140. Meysere (R.A.).....................Hatice-i Kübrâ'nın (R.A.) hizmetkârı dır. 19.M: 177

2141. Meyve..................................Öyle bir ta’rîfenâmedir ki, ağacın eşkâlini ve ahvâlini ve evsâfını beyân ediyor, ders veriyor. 2.Ş: 33

Meyve...................................Öyle bir beyânnâmedir ki, ağacın vazifelerini ve menfaâtlerini ve hassalarını evsâfını beyân ediyor, ders veriyor. 2.Ş: 33

Meyve...................................Öyle bir fezlekedir ki, o ağacın emsâlini ve ensalini ve nesl-i âtisini kalbinde bulunan çekirdekler ile beyân ediyor, ders veriyor. 2.Ş: 33

Meyve...................................Ağaca bir misâl-i musağğardır. 32. S: 614

Meyve...................................Bir ağaç kadar hikmetleri olan hârika-i san'at ve manzûme-i rahmet tir. 10. S: 86

Meyve...................................Kendi ağacının proğramını ve fihristesini taşır. 22. S: 283

Meyve...................................Şecerenin bir misâl-i musağğarıdır. Ms: 34

Meyve...................................Şecere..ın tamam.na, belki c şecere..m nevine, belki küre i arza nâzırdır.Ms: 34

Meyve...................................Ağacın) evâmir-i îcadiye(sinin) bir fihristesi dir. 20. M: 230

Meyve...................................Bir ağacın misâl-i musağğarıdır. b.Ms: 53

Meyve...................................Ağacın heyet-i mecmuasına, belki o ağacın nev'ine, belki küre-i arza bakıyor. B.Ms: 53

Meyve...................................Çekirdekten tenebbüt eden bir ağacın gövdesinden daha zâhir hikmetlidir. B.Ms: 189

2142. Meyveler..............................(Cenâb-ı Hakkın) kudretinin ihâtasına ve ilminin şümûlüne birer şâhid-i sâdık tır. 32. S: 613

Meyveler...............................Âhirette eltâf-ı İlâhîyyenin birer müjdecisi dir. 32. S: 613

Meyveler...............................Hikmet-i Rabbâniyyenin birer mû’cizesi dir. 32. S: 613

Meyveler...............................Hikmet-i Rabbâniyyenin telvihâtıdır. 32. S: 614

Meyveler...............................Mû’cizât-ı kudretin en antikaları, en hârikaları, en nazeninleridir. 10. S: 86

Meyveler...............................Nümûnelerdir. Tatmaya izin var, tâ asıllarına talib olup müşteri olsun. Yoksa, hayvan gibi yutmaya izin yoktur. 8.S: 37

Meyveler...............................Rahmet-i İlâhîyyenin birer hediyesi dir. 32. S: 613

Meyveler...............................San’at-ı İlâhîyyenin birer hârikası dır... 32. S: 613

Meyveler...............................Hazîne-i rahmetten gelen hedâyâ-yı Rahmâniye dir. 22. S: 304

Meyveler...............................Şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin dir. 22. S: 281

Meyveler...............................Vahdetin âyineleri oldukları gibi, kaderin meşhûd işârâtı ve kudretin mücessem rumûzâtıdır. 32. S: 613

Meyveler...............................Asıllarına müşteri olmak için nümûnelerdir. Tatmağa izin var, hayvan gibi yemeğe izin yok. Ni: 19 "’O

Meyveler...............................Birer \elime-i kudrettirler. Esmâ-i ilâhîyyeyi ilân edip okutturuyorlar. Ni: 82

Meyveler...............................Sâni’in birer sikkesidir, birer hâtemidir, birer turnasıdır. Ni: 117

Meyveler...............................Birer mühr-ü Ehadiyet ve birer sikke-i Samediyet tir. 30. L: 320

Meyveler...............................Mektûb-u Samedânînin birer mührü dür. G.M.l: 20

Meyveler...............................Nebâtî vâlidelerin evlâdları dır. B.Ms: 62

Meyveler...............................Hikmet-i İlâhîyyenin mû’cizeleri, san’at-ı Rabbâniyyenin hârikaları, Rahmet-i İlâhîyyenin hediyeleri dir. B.Ms: 132

Meyveler...............................Vahdet-i ilâhîyyenin bâhir bürhânları ve dâr-ı âhiretteki lütfunun şâhidleridirler. B.Ms: 132

Meyveler...............................Kesretin aktârında vahdetin âyineleri, kaderin işâretleri, kudretin rumûzâtıdıriar. B.Ms:132

Meyveler...............................Hikmet-i ilâhîyyenin telvihâtıdır. b.Ms: 133

Meyveler...............................Ağacın birer misâl-i musağğarıdır. B.Ms: 340

Meyveler...............................Renk, tat ve kokularıyla zîhayatları ve muhtaç olanları kendi nefislerine davet ediyorlar. B.Ms: 344

Meyveler...............................O’nun mû’cizât-ı hikmetidir, hedâyâ-yı rahmetidir, vahdetinin bürhânlarıdır ve dâr-ı âhirette eltafının beşaretleridir. B.Ms: 605

2143. Meyveler ve Tohumcuklar..Âhirette eltâf-ı îlâhiyenin birer müjdecisidir. 32. S: 613

2144. Meyveli Ağaçlar..................Birer kab (olmuş), her mevsimde birçok defalar tecdid (edilmektedir). 10. S: 67

2145. Meyve Risâlesi...................Denizli Medrese-i Yûsufiyesi’nin bir ders-i a’zamı dır. 30. L: 304

Meyve Risâlesi...................Şimdiki gençlere, ekmek ve ilâç gibi lâzımdır. Yoksa hevesâtları ve şiddetli hissiyâtları ve şimâlden gelen şimdiki zamanın ilcaâtları onları hem helâket-i ebedîyeye, hem dünyevî hasâretlere sevk etmeğe zemin hâzırlanmış. G.M.2: 169

Meyve Risâlesi...................Asâ-yı Musa gibi çok firavunları susturur, mağlûb eder. E: 50

Meyve Risâlesi...................Külliyât-ı Nûr(dan olup), inkâr-ı ulûhiyet mefkuresini zîr ü zeber (etmiştir). E: 67

Meyve Risâlesi...................Risâle-i Nûr'un bir nev’i müdafaanâmesi ve mesleğinin hülâsası dır. 12.Ş: 281

Meyve Risâlesi...................Güneş gibi zâhir ve şübhe bırakmaz ve dağ gibi metin, sarsılmaz (bir risâledir). 13.Ş: 309

Meyve Risâlesi...................Çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. 13.Ş: 318

Meyve Risâlesi...................Felsefe-i tabiiyenin verdiği küfr-ü mağruraneyi ve îman aleyhinde cür'etkârâne tecâvüzünü kıran (risâledir). 13.Ş: 326

Meyve Risâlesi...................iki Cuma günüde te'lif etmiştir. Hapishânede bulunan bütün Nûr talebeleri ve diğer mahpuslar, Meyve Risâlesi’ni yazmışlar, o risâlenin hakîkatlarıyla iştigal etmişlerdir. Hapishâneye kâğıt sokulmuyordu. O eser, gizlice yazılmıştır. Hattâ kibrit kutusuna yazmışlar ve bu gibi şartlar altında çalışmışlardır. T: 400

Meyve Risâlesi...................Risâle-i Nûr'un hakîkatlarını hülâsaten cem'eden kıymettar bir risâle dir. T: 435

Meyve Risâlesi...................Taşıdığı kudsî hakâik-i îmaniye i’tibârîyle bir cihette Denizli berâetine vesile ol muştur. T: 435 ■

Meyve Risâlesi...................Risâle-i Nûr’un keskin kılıncı dır. 13.S: 148

2146. Mezâhibin İhtilâfı...............Sâhib-i Şeriat’ın gösterdiği nazarî düstûrların tarz-ı tefehhümünden ileri gelmiştir. 29. M: 435

2147. Mezhebin Lâzımı................Mezheb değil ki, lâzım ile mes’ul olsun. Yâni eğer bir mesleğin lâzımı ve neticesi küfre girse, fakat o lüzum zâhir olmazsa yahut zarûret-i ihtiyaç için girmiş ise o mesleğin sâhibi kâfir olmaz. Bu kısacık işâret, iki gün evvel kalbime ihtâr edildi. Size de belki fâidesi var diye, bu kadarcık işâret ettim. G.M.2: 31

2148. Meziyetler............................Mün'im-i Hakîkî'nin eser-i in'amı dır. 28. M: 369

2149. Mısır.....................................İslâm'ın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders al mıştır. T: 79

2150. Mısır Kıt'ası.........................Kumistân olan Sahra-yı Kebîr'in bir parçası dır. 20. S: 246

2151. Mide.....................................Cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hâkimdir. 19. L: 140

2152. Miftâh-ül îman Risâlesi.......Küçük mecmûacık tır. G.M.3: 67

Miftâh-ül îman Risâlesi.......îman hakîkatında ehemmiyeti (vardır). G.M.3:67

2153. Mihail (A.S.)........................Peygamber (olup Mişâil namıyla müsemmâdır). 19. M: 168

2154. Mikâil (A.S.).........................Hayat dâiresinde rahmetin en cem'iyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanât-ı Rahmâniyeye nezâretle beraber şuûrsuz şükürleri şuûr ile temsil eder. li.Ş: 263

Mikâil (Â.S)...........................Hayat dâiresinde rahmetin en cem’iyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanât-ı Rahmâniyeye nezâret eder. îı.Ş: 264

Mikâil (Â.S)...........................Rezzâkıyet arşının hamelesinden dir. 24. S: 353

Mikâil (Â.S)...........................Yeryüzü tarlasında ekilen Masnû’at-ı ilâhîyyeye Cenâb-ı Hakkın havliyle, kuvvetiyle, hesâbıyla, emriyle bir nâzır-ı umûmî hükmündedir. (Tâbir caizse) umûm çiftçi-misâl melâikelerin reisidir. 29 S: 513

Mikâil (Â.S)...........................Nâzır-ı umûmî hükmünde dir. 28. M: 352

2155. Mikrop……Hâlık-ı Kâinat'ın kudretine nisbeten gergedandan hilkatça daha acîbdir. 15.Ş: 667

Mikrop……Intisâb kuvvetiyle, en Cebbar bir zâlimi kabre sokar. 20.M: 256

2156. Mikrob (Hayvancık)....Küçüklüğüyle beraber pek ince ve garîb bir makine-i İlâhîyyeyi hâvidir, i: 87

2157. Mikrop Gibi En Küçük…..Ve daha küçük havaî, maî, türabı hayvanlar boş zannedilen' âlemin yerlerini doldurmuşlardır.Ms: 243

2158. Mikroskob..................Âlet-i mükebbire dir. AB: 22

2159. Millet-i Küfriyenin En Müdhiş Dalâleti....Cenâb-ı Hakk'ı tanımamakdır. ıo.S: 59

2160. Milletin Baş Hastalığı….. Cehâlettir. AB: 376

2161. Milletin Kalb Hastalığı **….**Za’f-ı diyânettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. D: 56

Milletin Kalb Hastalığı……Zâf-ı diyânettir. AB: 376

2162. Milletin Mizâcı.............O milletin hissiyâtının menşei olduğu gibi lisân-ı millîsi de, hissiyâtının ma'kesidir. Mu: 87

2163. Milliyet Fikri...............İki kısımdır. Bir kısmı menfîdir, şeâmetlidir, zararlıdır; başkasını yutmakla beslenir, digerlerine adavete devam eder. , müteyakkız davranır. Şu ise, muhasâmet ve keşmekeşe sebebdir. (Diğeri) müsbet ve mukaddes islâmiyyet milliyeti dir. 26. M: 322

Milliyet Fikri............... .Şu asırda çok ileri gitmiş. Husûsan dessâs Avrupa zâlimleri, bunu islâmlar içinde menfî bir sûrette uyandırıyorlar; tâ ki, parçalayıp onları yutsunlar. 26. M: 322

2164. Milliyet Fikrinde…..Bir zevk-i nefsanî var; gafletkârâne bir lezzet var; şeâmetli bir kuvvet var. 26. M: 322

2165. Milliyet Fikrinin Müsbet Olanı.....islâmiyyet'e hâdim olmalı, kal'a olmalı, zırhı olmalı, yerine geçmemeli. 26. M: 323

2166. Milliyetçilere......Yirmialtıncı mektûbun üçüncü mebhası mühim bir tiryaktır. M: 505

2167. Milliyetimiz…..Bir vücûddur; rûhu islâmiyyet, aklı Kur’an ve îmandır. Mü: 60

Milliyetimiz…..İslâmiyyettir. Bütün biz kardeşiz. Irkçılıkla tefrika vermeyiniz. G.M.3: 37

Milliyetimiz…..Yalnız islâmiyyet dir. D: 10

2168. Miilliyetimizi.....İslâmiyyet bilirim. Kürdçülüğe hiçbir vakit tarafdar olmadım ve terviç etmedim ve dâima der idim ki Avrupa menfî milliyetçilik fikriyle anâsır-ı İslâmiyyeyi birbirinden ayırmağa çalışıyor. Ben de İslâmiyyet hesâbına milliyeti yalnız islâmiyyet biliyorum, islâmiyyet noktasında bakmışım ve Avrupa’nın bu frengî illetine karşı tedâviye çalışmışım. (Bediüzzaman) G.M.3: 40

2169. Minber…..Vahy-i İlâhî’nin tebliğ makâmı dır. 27. S: 483

2170. Mi’râc....Resûl-i Ekrem (A.S.M.)ın velâyetinin kerâmet-i kübrâsı dır. 24. M: 306

Mi’râc......Bütün mülk ve melekût tâifelerin içerek / -iden tâ arşın mâfevkına kadar uza nır. b.Ms: 102

Mi’râc.... ..Âlem-i melekûttaki melâike ve rûhaniyâta karşı bir mû’cize-i kübrâ-yı Ahmediyedir (A.S.M.) M: 469

Mi’râc......Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) bir mûcize-i ubûdiyeti olup habibiyetini ervâh ve melâikeye gösterdi. 12. S: 136

Mi’râc Risâlesi……Felsefe düşkünü mu’terizlerin felsefesini her zaman için iflâs ve sukut ettirmek kuvvetine mâlik bir eserdir. B: 57

Mi’râc Risâlesi**…**..Başlı başına asıllardaki hakîkatleri i'zam edilmeden ve bîtarafane bir tefekkürün bile göreceği ve kabûl edeceği bir nazarla isbat eden ve kapalı kalmış noktaları ehl-i îmana makul ve mantıkî fikirlerle izhâr eden bir kitâb-ı tarihtir. B:57

2171. Mi’râc Mes'elesi…..Erkân-ı îmaniyenin nûrlarından meded alan bir nûrdur. 31. S: 559

Mi’râc Mes'elesi…..Erkân-ı îmaniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. 31. S: 559

Mi’râc Mes'elesi…..Erkân-ı îmaniyeyi kabûl etmeyen dînsiz mülhidlere karşı elbette bizzât isbat edilmez. 31. S: 559

2172. Mi’râcın Mebdei..................Resûl-i Ekrem (A.S.M.)ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'yaolan seyeranı dır. 25. S: 427

2173. Mirza (R.H.)..................................(Üstadın) pederi dir. 28. M: 355

2174. Misafir Olan Kimse............Beraberce getiremediği bir şey'e kalbini bağlamaz. Bumenzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fâni dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise, aziz olarak çıkmaya çalış.Ms: 119

Misafir Olan Kimse............Kendisiyle alâkalanamıyan belki sür'atle ondan ayrılıp giden şey'lere kalbini bağlamaz. B.Ms: 241

2175. Misâl Âlemi.........................Âlem-i cismanî ile âlem-i rûhanî arasinda bir köprüdür.Ms: 225

2176. Mister Karlayl......................Ondokuzuncu asrın ve Amerika kıt'asının en meşhûr feylesofudur. H: 30

Mister Karlayl......................Amerika'nın zeKâ tarla sidir. H: 32

Mister Karlayl........................Amerika'nın en yüksek ve meşhûr feylesofu dur. E: 269

2177. Moğol Tâifesi......................Asya'yı zîr ü zeber eylemiştir. Mu: 69

2178. Molla Abdullah (R.H)............Üstadın büyük kardeşidir. K: 88

Molla Abdullah (R.H)...........Evliyâ-i azîmeden olan Hazret-i Ziyâeddin’in (Kuddise Sırrûhu) has müridi idi K: 88

Molla Abdullah (R.H)...........insaflı ve müdakkik bir âlimdir. K: 88

2179. Molla Habib Ağabey (R.H.) …..İşârât-ül i’câz Tefsîri’nin kâtibi ol(up), İran cephesinde kumandan Halil Paşa ile mühim bir muhabere vazifesini te’min ettikten sonra Vastan'da şehîd düş müştür. T: 110 ^

Molla Habib Ağabey (R.H.)...(Hz. Üstadın) birinci ve en mühim talebesi ve işârât-ül l’câz'ın te’lifinde muhatab, müsevvid ve mübeyyiz dir. O. L: 69

2180. Molla Hamza Ağabey (R.H……..2181. Molla Rıfat Ağabey (R.H.) ...Bütün sene köyünün çocuklarına Kur’an dersi vermek ve bilhassa Risâle-i Nûr’un yazısında çok gayret gösteren, bütün köyünü olduğu gibi hattâ civar köylere de yardımda te’sîr gösteren ve onları da Risâle-i Nûr’a teşvik ederek ıslâhına sebeb olan mütevazi, mükerrem, takva ve hüsn-ü ahlâka sâhib olmak güzelliğine mazhâr olan, köyünün birçok çocuklarına Risâle-i Nûr derslerini bizzât çalıştıran, va’z ve hutbesini Risâle-i Nûr’dan aldığı ilhâmla söylediğini her an ilân eden Urze köyü hatibi dir. G.M.2: 174

Molla Rıfat Ağabey (R.H.) ...Genç bir şahsiyet olduğu halde ihlâsı sebebiyle Risâle-i Nûr’un mütenevvi kerâmât ve güneş gibi hakîka" ,;:vla bütün köyünün önüe gelenlerini fenalıklardan küçük-Lüyük ahar.in kısm-ı a’zamını Risâle-i Nûr dâiresine sokmağa muvaffak olan (Ağabeydir). G.M.2:174

2182. Molla Said (R.A.)................Üstadın hakîki ve dâimi ismidir. K: 70

2183. Moris Doktor.......................Meşhûr muharrir, müsteşrik, edebiyât-ı Arabîye mütehassısı ve Kur'an-ı Kerîm’in mütercimi dir. i: 214

2184. Mûbikat-ı Seb’a...................Bak-> Kebâir

2185. Mû’cizât-ı Ahmediye Risâlesi..................Asr-ı Saâdet'in ma’nevî sûretini almıştır. B: 256

2186. Mû’cizât-ı Kur'aniye Risâlesi...................Kur'an-ı Hakîm’in birer elmas kılıncıdır.Ms: 267

2187. Mû’cize................................Vâsıtasız Allah'ın fiili dir. i: 211

Mû’cize................................Enbiyâ Aleyhimüsselâm'a mahsûstur. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan sonra mû’cize gösterilmeyecektir K: 63

Mû’cize................................Hâlık-ı Kâinat tarafından Hazret-i Muhammed (A.S.M.)ın da’vasına bir tasdiktir, "Sadakte" hükmüne geçer. 19. M: 90

Mû’cize................................Enbiyâyı (Aleyhimüsselâm), Cenâb-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde dir. 7.Ş: 118

Mû’cize................................Da'va-yı nübüvvetin isbatı için, münkirleri ikna' etmek içindir, icbar için değildir. 31. S:587

Mû’cize................................Zuhûr ettikçe, îman ziyâdeleşir, "nurun alâ nûr" olur. 19.M: 120

2188. Muhakkik.............................Tahkîk ve teftîş edici ulemâlar. O.AS 436

2189. Muhyî...................................Hayat verici, canlandırıcı (olan Allah (C.C.). O.AS: 440

2190. Mu’tezile..............................Bak -» Ehl-i İ’tizal

2191. Musavvir..............................Sûret ve şekil verici (olan Allah (C.C.)). O.AS: 440

2192. Mu’tezile Mezhebi...............Halk-ı ef'al mes'elesinde tefrittir ki, te’sîri insana verir, i: 24

Mu’tezile Mezhebi...............Abdin, hâlık-ı ef’al olduğunu iddia eden (mezhebdir). O.i: 127

Mutezile Mezhebi.................Bir hakîkatı mesleğinde görüp, onunla aldanıp sonra dalâlete saplanır. O.M: 465

2193. Muallekat-ı Seb'a ...........Kâ'be duvarında teşhir edilmek üzere altun suyu ile yazılmış en meşnû • ec.Dİerin en ueıığ ve en fusih eserleri dir. i: 122

Muallekat-ı Seb'a ...........Kâ'be'nin duvarında altun ile yazılan şöhretşiâr kasideler dir. 7.Ş: 134

Muallekat-ı Seb'a ...........Kâ'be'nin duvarına altunla yaz(ılan) yedi edibin yedi kasidesi dir 25. S: 368

Muallekat-ı Seb'a ...........Altun ile yazılan ve Kâ'be duvarlarına medâr-ı iftihar için asılan meşhûr, (ve) en güzel şiirlerdir. 19.M: 185

2194. Muallim Galip Ağabey (R.H).......................Sâdıkane ve takdirkârâne, risâlelerin tebyizinde çok hizmet (eden) ve hiçbir müşkilât karşısında za'f gösterme (yen bir Ağabeydir). 10. L: 45

2195. Muâvenet.............................İnsanların terakkiyâtına engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydâna gelen felâketlerin tiryakı, ilâcı dır. i: 45

2196. Muaviye’nin (R.A.)....:.........Ümmetin başına geçeceği (hadîsle) haber verilmiş tir. 19. M: 103

2197. Muavviz İbn-i Afra (R.A.)....Gazve-i Bedr'in ondört şehîdinden birisi (olup) bir eli kesilmiş. O da öteki eliyle elini tutup, Resûl-i Ekrem (A.S.M.)ın yanına gelmiş. Resûl-i Ekrem (A.S.M.) onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü; birden şifa buldu. 19.M: 139 2Î98. Muaz İbn-i Cebel (R.A.)......Yemen Valisi (olup) (meşâhir-i sahâbedendir). 19.M: 154

2199. Muhabbet............................En lâtif ni'metlerden dir. i: 19

Muhabbet.............................insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi dir. 2.Ş: 16

Muhabbet.............................Cemâlin en şirin cüz'ü dür. 32. S: 628

Muhabbet.............................İhtiyârî değil. Fakat ihtiyâr ile, muhabbetin yüzü, bir mahbûbdan diğer bir mahbûba dönebilir. 32. S: 638

Muhabbet.............................Şu kâinatın hayatıdır. 24. S: 358

Muhabbet.............................Şu kâinatın nûrudur. 24. s. 358

Muhabbet.............................ş ■ kâinatın râbıtasıdır. 24. S: 358

Muhabbet.............................Şu kâinatın sebeb-i vücûdudur. 24. S: 358

Muhabbet.............................Ehl-i îman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, ahretin maddî sevâbını andıracak ma’nevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalb dercedilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. O. L: 684

Muhabbet.............................Kalbtedir. Mu: 77

Muhabbet.............................Umûr-u uhrevîyeyi kazanmak için verilmiştir. 9. M: 33

Muhabbet.............................Muhabbete en lâyık şey dir. H: 5i

Muhabbet.............................Hayat-ı ictimâîye-i beşerîyeyi te’min eden ve saâdete sevk eden sıfat dır. H: 51

Muhabbet.............................islâmiyyetin mizacıdır, râbıtasıdır. H: 53

2200. Muhabbet Ehli.....................Bir derece ehl-i sekirdir. 19. M: 106

2201. Muhabbet Gözü..................Kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için, o kusurlu ve liyakatsiz bir cam parçası gibi nefsini, bir pırlanta, bir elmas zanneder. 29. M: 448

2202. Muhabbet İki Kısımdır........Biri ma’nâ-yı harfiyle, İkincisi ma’nâ-yı ismiyle dir. 19. M: 106-107

2203. Muhabbet ve Adâvet...........Nûr ve zulmet gibi zıddırlar. İkisi, ma’nâ-yı hakîkîsinde olarak beraber cem' olamazlar. 22.M: 263

2204. Muhabbetin Sebebi............Ya lezzet veya menfaât, ya müşâkelet (yâni meyl-i cinsiyet), ya kemâldir. 32. S: 619

2205. Muhabbetin Şe'ni...............Ifrâttır mahbûbunu makâmından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor. 4. L:23

2206. Muhabbetullah....................Kemâlât-ı insanîyenin menba’ı ve esâsı dır. 7.Ş: 120

Muhabbetullah....................îman-ı Billâh’tan ve ma’rifetullahtan neş'et eder. 7.Ş: 120

Muhabbetullah....................Cinn (ve) insin en parlak saâdeti ve en tatlı ni’meti dir. 20. M: 222

Muhabbetullah....................Habibuliah'ın Sünnet-i Seniyyesi’ne ittiba'ı intâc eder. il. **L:** 52

Muhabbetullah....................Sünnet-i Seniyyenin ittiba’ını istilzâm edip intâc ediyor, il. L: 53

2207. Muhakemât.........................Eski Said(in) yazdığı tefsîr mukaddimesi dir. 10. S: 95

Muhakemât.........................Münazarât’ın büyük kardeşi ve ulemâ reçetesidir. Mii: 97

Muhakemât.........................Mariz bir asrın, hasta bir unsûrun, alîl bir uzvun reçetesi dir. Mu:5

Muhakemât.........................Saykal-ül Islâmiyyet tir. Mu: 5

Muhakemât.........................Tefsîr mukaddimesi dir. Mu: 170

2208. Muhakemât-ı Bediüzzaman….Tefsîre mukaddime olarak yazılmış bir eser-i giranbâhadır. AB:674

2209. Muhakkak Maslahât...........Mevhum mazarrâta fedâ edilmez. M: 474

2210. Muhakkikin Şe’ni................Gavvâs olmak, zamanın te'sîrâtından tecerrüd etmek, mâzinin a’mâkına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, herşey’in menba'ını bulmaktır. Mu: 26

2211. Muhalefet..................... Hiçbir hükümette bir suç sayılmıyor. Em: 158

2212. Muhammed (A.S.M.)..........Şu kâinat tılsımını keşf (etmiştir). 31. S: 568

Muhammed (A.S.M.)...........Hilkatin muammâsını (açmıştır). 31. S: 568

Muhammed (A.S.M.)...........Rubûbiyet’in mehâsin-i saltanâtına en mükemmel tarzda dellâllık (etmiştir). 31. S: 568

Muhammed (A.S.M.)...........Bütün evliyâların sultânı, umûm mü'minlerin imamı, umûm ehl-i Cennet'in reisi ve umûm melâikenin makbûlü dür. 31. S: 572

Muhammed (A.S.M.)...........Semâ-i Risâlet’in güneşi, belki güneşler güneşi dir. 33. S: 688

Muhammed (A.S.M.)...........Tevhidin bir bürhân-ı nâtıkı dır. 33. S: 689

Muhammed (A.S.M.)...........Resûlullah’tır ve bütün Resûllerin ekmeli ve bütün mahlûkatın efdalidir. 26.M: 315

Muhammed (A.S.M.)...........Mû'cizâtıyla, âsârıyla kâinatın medâr-ı fahri ve nev'-i beşerin medâr-ı şerefi dir. 28. M:337

Muhammed (A.S.M.)...........insanlara olan hadsiz ihsanât-ı llâhîyyenin en mühim bir vesilesidir, il. L: 58

Muhammed (A.S.M.)...........Dost ve düşmanın ittifakıyla, mehâsin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhârdır. il. L:59

Muhammed (A.S.M.)...........Bilittifak nev-i beşer içinde en meşhûr ve mümtâz bir şahsiyettir. 11. L: 59

Muhammed (A.S.M.)...........Binler mû'cizâtın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i islâmiyyetin ve kemâlâtının şehâdetiyle ve mübelliğ ve tercümân olduğu Kur'an-ı Hakîm'in hakâikının tasdikiyle, en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. 11. L: 59

Muhammed (A.S.M.)...........Ef'al, ahvâl, akvâl ve harekâtının herbirisi, nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye lâyık tır. ıı. L: 60

Muhammed (A.S.M.)...........Hazîne-i Rahmet’in en kıymetdâr pırlantası ve kapıcısı dır. 14. L:102

Muhammed (A.S.M.)...........Rehber-i Ekber, Muallim-i Ekmel dir. 30. L: 317

Muhammed (A.S.M.)...........Dellâi-ı A'zam ve tılsım-ı kâinatın keşşâfı dır. 30 L: 317

Muhammed (A.S.M.)...........Âyine-i Samedânî ve Habib-i Rahmânî dir. 30. L: 317

Muhammed (A.S.M.)...........Rehber-i A’zam ve insan-ı Ekmel dir. 30. L: 356

Muhammed (A.S.M.)...........En parlak âyine-i Ehad ve Samed dir. 30. L: 356

Muhammed (A.S.M.)...........Mahlûkatın en müntehâb ve en müstesnası dır. 2.Ş: 6

Muhammed (A.S.M.)...........Mevcudatın en meşhûru ve a'dasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdâr hâkimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı dır. 7.Ş: 127

Muhammed (A.S.M.)...........Ondört asrı faziletiyle ve Kur'an’ıyla ışıklandır mıştır. 7.Ş: 127

Muhammed (A.S.M.)...........Emsâlsiz bir şeriat ve misilsiz bir Islâmiyyet ve hârika bir ubûdiyet ve fevkalâde bir duâ ve cihanpesendâne bir davet ve mû’cizane bir îman sâhibi dir. 7.Ş: 128

Muhammed (A.S.M.)...........İslâmiyyetin menba'ı ve Kur’an’ın tercümânı dır. 7.Ş: 137

Muhammed (A.S.M.)...........En âhir ve en büyük ve dîni ve daveti umûmî olan âhirzaman Peygamberi dir. il. Ş: 200

Muhammed (A.S.M.)...........Bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber dir. 11. Ş: 220

Muhammed (A.S.M.)...........En son elçi dir. il. ş-. 220

Muhammed (A.S.M.)...........Umûm yüzyirmidört bin peygamberlerin efdali ve seyyidi dir. I .Ş: 276

Muhammed (A.S.M.)...........Öyle bir ni’mettir ki nev-i beşer ilel'ebed o Zâtı (Â.S.M.) medh ü sena etmeye borçludur. Ş: 759

Muhammed (A.S.M.)...........Resûldür. i: 51

Muhammed (A.S.M.)...........Ekmel-ür Rusül dür. i: 5i

Muhammed (A.S.M.)...........Hâtem-ül Enbiyâ dır. i: 5i

Muhammed (A.S.M.)...........Üstad-ül Beşer dir. i: 106

Muhammed (A.S.M.)...........Bütün ahlâk-ı âliyeyi cem'et miştir. i: 107

Muhammed (A.S.M.)...........Kendi kendine güneş gibi bir bürhândır. i: 107

Muhammed (A.S.M.)...........Dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. i: 107

Muhammed (A.S.M.)...........Getirdiği şeriatın hakâikı, fıtratın kânûnlarındaki müvâzeneyi muhafaza etmiştir, i: 111

Muhammed (A.S.M.)...........Dîvân-ı nübüvvetin hâtemi dir. Ms: 21

Muhammed (A.S.M.)...........Hâlikımızı ta’rîf eden, pek büyük bir şahsiyet-i ma’neviyeye mâlik dir.Ms: 21

Muhammed (A.S.M.)...........Kitâb-ı kebîr-i kâinatın âyet-ül kübrâsı dir.Ms: 21

Muhammed (A.S.M.)...........Künûz-u mahfîyenin miftâhı dir.Ms: 21

Muhammed (A.S.M.)...........Tam tamına teşhir, tebliğ, ta'rîf, tavsîf, izhâr, ilân eden Zâttir.Ms: 38

Muhammed (A.S.M.)...........En câmi’, en kâmil, en fâzıl Zât’tır Ms: 38

Muhammed (A.S.M.)...........Fahr-ı Kâinat, şeref-i nev'-i insan ve ferîd-i kevn ü zamandir.Ms: 42

Muhammed (A.S.M.)...........Fahr-i Kâinat, ekmel-ül halk ve eşref-ül insan dir.Ms: 48

Muhammed (A.S.M.)...........Şahsiyet-i ma’neviyesiyle kâin-1 ı kemâline bir fihriste olmakla, bütün saâdetlerin ve medeniyetlerin düstur arını havi bir şeriata sâhibdir.Ms: 53

Muhammed (A.S.M.)...........İmam-ül evliyâ ve'l-ulemâ dır. Ms: 53

Muhammed (A.S.M.)...........Mehbit-ı vahy-i İlâhî dir. Ms: 53

Muhammed (A.S.M.)...........Âlem-i gayb ve melekûtu seyr ve ziyâret etmekle, ervâhı müşâhede ve melâike ile ımusahâbe, cin ve insanlara irşâd vazîfesini almıştır.Ms: 53

Muhammed (A.S.M.)...........Âlem-i şehâdette iken gaybiyâttan haber verir bir beşîr ve nezîr olup bütün kuvvetiyle, kemâl-i ciddiyetle ve vüsuk ile, itminan ile yüksek bir îman ile nev’-i beşere karşı "Tevhid dîni"ni (Lâ ilâhe İllallah) ile ilân ve ilâm ediyor.Ms: 53

Muhammed (A.S.M.)...........Âyât-ı bâhire, mû'cizât-ı kâtıa ve secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sâhibi dir. Ms: 53

Muhammed (A.S.M.)...........Efdal-ül halk, seyyid-ül enam dir.Ms: 186

Kâinat şecere(sinin) semereler(in)den en ziyadar, nûrlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf dır.Ms: 201

Muhammed (A.S.M.)...........Seyyid-ül Enbiyâ Ve-I Mürselîn, İmam-ül Müttakin, Habib-i Rabb-ül Âlemîn dir.Ms: 201

Muhammed (A.S.M.)...........Şu kâinat kitâbının âyet-ül kübrâsı ve dîvân-ı nübüvvetin hâtemi ve künûz-u mahfîyenin miftâhı dır. B.Ms: 34

Muhammed (A.S.M.)...........Beşeri tevhide irşâd edip yol gösteren bürhân-ı nûranî dir. B.Ms:35

Muhammed (A.S.M.)...........Enbiyâ, ahyar, sıddıkîn ve ebrardan mürekkeb bir halka-i zikrin dâiresinde bir kutubdur. B.Ms: 35,

Muhammed (A.S.M.)...........Öyle nûranî bir şecere-i ma’neviyedir ki, kök ve damarları semâvî esâslarıyla hayatdar ve metin olan Enbiyâ Aleyhimüssalâtü Vesselâm’dırlar. Ve dalları ise, maârif-i ilhâmiye ile yeşillenen ve tazelenen ve nûranî ve latif meyveler veren evliyâdırlar. B.Ms: 35

Muhammed (A.S.M.)...........Sırr-ı hilkat-ı âlemin muammâ-yı acîbanesini hail ve şerhedip, sırr-ı hikmetin tılsım-ı muğlakını feth ve keşfediyor. B.Ms: 36

Muhammed (A.S.M.)...........Bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden, üç sual-i müşkilden bahsedip îzah ediyor. B.Ms:36

Muhammed (A.S.M.)...........Hakîkattan nûr saçan bir ziyâ ve haktan gelen ziyâdar bir nûr neşrediyor ki, 0 nûr ile beşerin kışını bahar ve gecesini nehâr eylemiş dir. B.Ms: 37

Muhammed (A.S.M.)...........Kâinata bir güneş olup kâinatın kemâlâtını ilmiyle ve nûruyla keşfeden Zât dır. B.Ms: 38 ^

Muhammed (A.S.M.)...........Mehâsin-i saltanât-ı Rubûbiyetin bir dellâlı ve nezzârıdır. B.Ms:38

Muhammed (A.S.M.)...........Künûz-u esmâ-i ilâhîyye mahfîyatının keşşâfı ve ta’rîfçisidir. B.Ms: 38

Risâleti cihetiyle bir bürhân-ı Hak, bir sirâc-ı hakikat, bir şems-i hidâyet ve bir vesile-i saâdet dir. B.Ms: 38

Muhammed (A.S.M.)...........Ubûdiyeti cihetiyle muhabbet-i Rahmâniyenin misâli, Rahmet-i

Rabbâniyyenin timsâli, hakîkat-ı insanîyenin şerefi ve şecere-i hilkat meyvelerinin en parlağı ve en nûranîsi dir. B.Ms:38

Muhammed (A.S.M.)...........Mahbûb-u kulûb, muallim-i ukûl, mürebbî-i nüfus, sultân-ı ervâhtir. B.Ms: 39

Muhammed (A.S.M.)...........Şeref-i nev’-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman ve şu kâinatın her zaman medâr-ı iftiharıdır. B.Ms: 42

Muhammed (A.S.M.)...........Bütün enbiyâ ve mürselînin seyyidi dir. B.Ms: 81

Muhammed (A.S.M.)...........Bütün evliyâ ve ulemâ-yı müttakinin imamı dır B.Ms: 81

Muhammed (A.S.M.)...........Muhakkak ve musaddak âyât-ı bahire ve mû’cizât-ı kâtıa sâhibidir. B.Ms: 81

Muhammed (A.S.M.)...........Mükemmel ve münezzeh secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye ile mütehallik dir. B.Ms: 81

Muhammed (A.S.M.)...........Vahy-i İlâhîyyenin mehbiti, âlem-i gayb ve melekûtun seyyarı; ervâhların müşâhidi.melâikelerin musâhibi, ins ve cinnin mürşidi dir. B.Ms: 81

Muhammed (A.S.M.)...........Bütün saâdetlerin enmûzeci olan bir şeriat-ı garra sâhibi dir. B.Ms: 81

Muhammed (A.S.M.)...........Seyyidimiz ve bizi îman hidâyetine getiren mühdîtniz dir. B.Ms:81

Muhammed (A.S.M.)...........İbn-i Abdullah ibn-i Abdülmuttalib (Aleyhi Efdalüssalavâti Ve Etemm-üt teslimât)tır. B.Ms: 82

Muhammed (A.S.M.)...........Hazret-i Rahmân olan Allah'ın semerât-ı tûba-i rahmetinin azîm letâifle rinden birisi dir. B.Ms: 288

Muhammed (A.S.M.)...........Cinsen eşref-i kâinat, nev'en ekmel-i zevi-l hayat ve şahsen hilâfetle müşerref olmuş olan nev'-i benî-Âdemin efendisi olan Seyyid-ül Mürselîn ve imam-ül Müttakîn ve Habib-i Rabb-ül Âlemîn dir. B.Ms: 381

Muhammed (A.S.M.)...........İhsan tecellîlerinin tûru ve esrâr-ı rahmâniyenin mehbatı dır. B.Ms: 404

Muhammed (A.S.M.)...........Tevhid ile en yüce izzet bayrağının hâmilli ve dîn-i Islâm ile en sağlam ve metin mecd ü şeref zimamının mâliki dir. B.Ms: 404

Muhammed (A.S.M.)...........Enbiyâ ve sıddıkîn kâfilesinin serdarı ve bütün mahlûkatın en efdali dir. B.Ms: 404

Muhammed (A.S.M.)...........Kâinat ağa(cının) semerelerin(in) en parlağı, en nûranîsi, en üstünü, en cilalısı, en güzeli, en zînetlisi, en a’zamı, en ekremi, en eşrefi, en eltafı, en câmii ve en enfai dir. B.Ms: 404

Muhammed (A.S.M.)...........Seyyid-ül Mürselîn, imam-ül Müttakîn ve Habib-i Rabb-ül Âlemîn, Sâhib-ül Mi’râc ve ma zâge-l basar dır. B.Ms:404

Muhammed (A.S.M.)...........Esrâr-ı ezelîn şâhidi ve evvellerin sâbık nûrlarının müşâhidi ve lisân-ı kıdemin tercümânı dır. B.Ms: 405

Muhammed (A.S.M.)...........ilim ve hikmet gibi en a'lâ ubûdiyet mertebeleriyle mütehallik dir. B.Ms: 405

Muhammed (A.S.M.)...........En büyük halil ve aos e en e. ,em habib ve sevgili dir. B.Ms:405 '

Muhammed (A.S.M.)...........Tercümân-ı lisân-il kıdem dir. B.Ms: 423

Muhammed (A.S.M.)...........Rabbini Cevşen-ül Kebîr ve emsâliyle tavsîf eden bir abd-i resûldür. B.Ms: 502

Muhammed (A.S.M.)...........Netice-i hilkat-ı kâinat ve sebeb-i hilkat-ı âlem dir. Em: 119

Muhammed (A.S.M.)...........Din-i Mübîn-i İslâm'ın mübelliği dir. T: 23

Muhammed (A.S.M.)...........istikra-i tâmme ile, tarihlerin şehâdetiyle, en mükerrem beşer içindeki en müşerref olan ehl-i hakkın içinde dahi bin mû’cizâtı ve çok yüksek ahlâkının ve Islâmiyyet ve Kur'an hakîkatlarının şehâdetiyle en efdal, en yüksek dir. H: 40,

Muhammed (A.S.M.)...........Âlemlerin senedi, ins ve cinnin seyyidi dir. Ko: 100

Muhammed (A.S.M.)...........Şems gibi kendi kendine bürhân dır. Mu: 8

Muhammed (A.S.M.)...........Ekmel-i küll (olduğuna) mû’cizâtı ve ahlâk-ı kâmilesi şehâdet ettiği gibi, muhakkikîn-i nev'-i beşer de tasdik ederler. Hattâ a'dası da teslim ediyorlar ve etmeye mecbûrdurlar. Mu: 40

Muhammed (A.S.M.)...........Sâni'-i Zülcelâl'e zâtıyla ve lisânıyla bürhân-ı innîdir. Mu: 117

Muhammed (A.S.M.)...........Sâhib-i Medine-i Münevvere dir. Mu: 135

Muhammed (A.S.M.)...........Rûh-u hidâyet hükmünde dir. Mu: 135

Muhammed (A.S.M.)...........Hem Sâni'e, hem nübüvvete, hem haşre, hem hakka, hem hakîkata bir hüccet-i kâtladır. Mu: 135

Muhammed (A.S.M.)...........Sâdık, masduk, musaddak tır. AB:3i

Muhammed (A.S.M.)...........Evlâd-ı beşerin en âhir üstadı dır. AB: 50

Muhammed (A.S.M.)...........Mu'cizâtlarının lisâniyle vahdet-i Sâni'in bir bürhân-ı bâhiresidir. AB: 50

Muhammed (A.S.M.)...........Getirdiği dîne, tebliğ ettiği şeriata herkesten ziyâde mu'tekid dir. AB: 59

Muhammed (A.S.M.).............(Tebliğ ettiği şeriatın) evâmirine sırran ve cehren herkesten ziyâde mümtesil dir. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........(Tebliğ ettiği şeriatın) nevâhisinden herkesten ziyâde müçtenibtir. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........(Tebliğ ettiği şeriatın) mevâidine herkesten ziyâde mutmain dir.AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........(Tebliğ ettiği şeriatın) vaidlerine herkesten ziyâde mü’min ve müttaki dir. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........(Tebliğ ettiği şeriatın) ihbârâtına herkesten ziyâde musaddık tır. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........Kur’ana herkesten ziyâde muazzım dır. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........İbâdete herkesten ziyâde âşık tır. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........Mehafetullaha herkesten ziyâde münkâd dır. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........Likaullaha herkesten ziyâde müştâk dır. AB: 59

Muhammed (A.S.M.)...........Her şey’in ve kâinatın çekirdek-i aslîsi dir. G.M.I: 28 tir.

Muhammed (A.S.M.)...........Her şey’in rûhu ve her menzilin nûru ve her makamın sürürü dur. G.M.l: 28

Muhammed (A.S.M.)...........İbrahim’den (A.S.) daha ziyâde rahmete mazhâr dır. G.M.l: 58

Muhammed (A.S.M.)...........Nev’-i beşerin Üstâd-ı A'zâmı ve en büyük Peygamberi ve kâinatın Fahr-i Âlemi dir. G.M.l:74

Muhammed (A.S.M.)...........Fahr-i Âlem, Hâtem-ün Nebiyyîn, Şefî'-ül Müznibîn, Resûl-ü Rabb-il Âlemin dir. G.M.2:185

2213. Muhammed’in (A.S.M.) Risâleti................................Âmmedir, i: 51

2214. Muhammed’in (A.S.M) Mâhiyeti...............................Âlem-i İslâm’ın şecere-i kübrâsının menşei, çekirdeği, hayatı, medârı dır. 30. L: 327

2215. Muhammed (A.S.M)ın Şahsiyet-i Ma’neviyesi......Bu kâinat denilen Kur'an-ı Kebîr'in âyet-i kübrâsı ve o Furkan-ı A’zam'ın ism-i a'zamı dır. 30. L: 328

Muhammed (A.S.M)ın Şahsiyet-i Ma’neviyesi......ism-i Ferd'in cilve-i â’zamının bir âyinesidir. 30. L: 328

Muhammed (A.S.M)ın Şahsiyet-i Ma’neviyesi......Kâinatın ma’nevî bir güneşi dir. 30. L: 328

2216. Muhammed’in (A.S.M.) Şeriatı....................Şâir şeriatların mehâsinini cem’ ile onların nâsihidir. i: 51

2217. Muhammed-i Arabi (A.S.M.)...................Üstad-ı Ezelîsi’nden ders alır, öyle ders verir. 19.M: 111

2218. Muhammedün Resûlullah Cümlesi..............îmanın beş rüknünü tazammun ediyor. B.Ms: 102

Muhammedün ResûSuilah Cümlesi..................îman terazisinde Lâ ilâhe illallah cümlesine arkadaş olmuş ve denk tutulmuştur. B.Ms: 102 .

Muhammedün ResûSuilah Cümlesi..................Rubûbiyet-i ilâhîyye sıfatlarının da bir mazhârı ve bir âyinesidir. B.Ms:102

2219. Muhkemât Denilen Düstûrlar................Hiç bir cihette kâbil-i tebdil değildir ve medâr-ı içtihad olamaz. 29. M: 435-436

2220. Muhkemât-ı Kur’aniye.......Şeytanın desiselerine karşı mü’minin tahassüngâhı dır. 13. L: 75

2221. Muhsinler............................Allah’ı görür gibi ibâdet eden mücâhidler dir. T: 9

Muhsinler..............................İhsan erbabı olan büyük mücâhidler dir. T: 10

Muhsinler..............................Mevlâ’yı unutmak gafletine düşmüyorlar. Nefisleri ile, arslanlar gibi bütün ömürleri boyunca çarpışıyorlar. Ve hayatlarının her lahzası, en yüksek terakki ve tekâmül hâtıraları kaydediyor. Ve bütün varlıkları; o cemâl, kemâl ve celâl sıfatları ile muttasıf olan Rabb-ül Âlemîn’in rızasında erimiş bulunuyorlar. T: 10

2222. Muhyiddin-i Arabi (R.H.)....Esrâr-ı gaybiye ile uğraş(mış) ve esrâr-ı hurûf İlmîne çalış mıştır. 1. Ş: 712

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Hesâb-ı ebcedîyi gaybî bir düstûr ve bir anahtar kabul etmişdir. 1. Ş: 712

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Hâdi ve makbûlînden (olup), her kitâbında mühdî ve mürşid ola mamıştır. G.M.l: 28

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Kavâid-i Ehl-i Sünnete muhalif sözleriyle muaheze edilmeme lidir. G.M.l: 28

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Evliyâ-i meşhûre(den) (olup) "Fütûhat-ı Mekkiye” sâhibi dir. Ehl-i hak ve hakikattir; hem ehl-i velâyet ve şuhûddur 18. M: 81

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Ehl-i tahkik tir. 20.M: 249

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Ehl-i velâyet olup ma’nâ-yı zâhirîden başka bâtınî ve işarî ma’nâlar ile ekser âyâtı tefsir etmiştir. K:188

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Ciddî olarak ve ciddî bir maksad için, istediği vakit ervâh ile görüş müştür. 20. S: 258

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Kendisi hâdî ve makbuldür. Fakat her kitabında mühdî ve mürşid olamıyor. 28.L: 274

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Ulûm-u Islâmiyenin bir mu'cizesi dir. 28.L: 274

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Milyarlar beşerin güneşi hükmünde dir. Ni: 101

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Müdhiş bir hârika-i hakikat, bir dâhiye-i ilm-i esrâr dır. O. L: 120

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Aldatmaz, fakat aldanır. Hâdidir fakat, her kitâbında mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir. O. L: 120

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......O kadar yüksek ve hârika bir kutub, bir ferîd-i devran olduğu halde kendine mahsûs tarikatı gayet kısacık Sadreddin-i Konevî'ye münhasır kalıyor gibidir, o. L: 121

Muhyiddin-i Arabî {R.H.)......Ehl-i hakikat ulemâ dandır. 14. Ş: 412

2223. Mukaddesât-ı Diniye..........Hayat-ı ebedîyenin nûru dur. 19. L: 142

2224. Mukaddîr.............................(Olan Sâni-i Hakim) Cenneti ve dünyayı, semâvâtı ve zemini, nebâtât ve hayvanâtı, cin ve insi, melek ve rûhaniyâtı, külli ve cüz'î bütün eşyaya (Cilve-i Esmâsıyla) birer miktar-ı muayyen ver(ir). 32. S:628

2225. Mukattâât-ı Hurûf................Suver-i Kur'aniyenin başlarında dır. G.M.l: 6

Mukattâât-î Hurûf..................Gâyet ma'nidâr ve esrârlı bir şifre-i ilâhîyye dir. G.M.l: 6

2226. Mukavkis ............................Hasret i Peygamber (A.S.M.),., mektüb yazdığı Mısır Azizi dır. St: 23

2227. Musa (A.S.) Zamanında.....Sihrin revâcı olduğundan, mühim mû’cizâtı ona benzer bir tarzda gel(miştir). 19.M:184

2228. Musavvir..............................(Olan Sâni-i Hakim) Cenneti ve dünyayı, semâvâtı ve zemini, nebâtât ve hayvanâtı, cin ve insi, melek ve rûhaniyâtı, külli ve cüz'î bütün eşyayı; cilve-i esmâsıyla eşkâlini tahdid (eder). 32. S: 628

Musavvir...............................Her şey’in ayrı ayrı mümtâz sîmâlarını, şahsiyetlerini, suretlerini veren dir. B.Ms: 124

2229. Musibet................................Şerr-i mahz olmadığı için, bazan saâdette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saâdet çıkar. s.f.İ: 37

Musibet................................Cinâyetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir. S.T.İ: 44

Musibet................................Cinâyetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir. M: 474

2230. Musibet Umûmî Olursa.....Hafif olur, i: 174

2231. Musibet Zamanı..................Uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiği için uzundur.2. L: 10

2232. Musibete Karşı....................Ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazînâne yalvarmakla ve pek ciddî nedâmet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak dır. E: 34

2233. Musîbet-i Âmme..................Ekseriyetin hatasına terettüb eder. S.T.İ: 44

Musîbet-i Âmme...................Ekseriyetin hatasından terettüb eder. M: 474

2234. Musîbet-i Semâvîye...........Mâsumlar hakkında bir nev’i şehâdet hükmüne geçer. K: 111

2235. Musîbet-i Semâvîyeden.....Ve beşerin zâlim kısmının cinâyetinin neticesi olarak gelen felâketten vefât eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne dînde olursa olsun şehîd hükmündedir. K: 111

2236. Musibetin Büyüğü..............Dine gelen mesâibtir. B:: 04

2237. Musibetin Hastalık Olan Nev’i.................Bir iltifât-ı Rabbânîdir, bir tathîrdir.2. L: 12

2238. Musibetler...........................Mü'min için, gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazât-ı İlâhîyye ve iltifâtât-ı Rahmâniye hükmündedir. 8.S: 38

Musibetler............................(Cenâb-ı Hakkın) Bir kısım esmâsının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem'alar ve rahmetten şuâlar ve o Şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. 25. L: 207

Musibetler............................(Bir ihtâr-ı sübhanî ve iltifât-ı Rahmânî dir. L: 4li

Musibetler............................(Çabuk geçtiği için sûreten göründüğü gibi hakîkatta acı değillerdir. B.Ms: 241

Musibetler............................(Güzel neticeler, faydalı sevâblar bırakarak tahavvül ettikleri için, tatlı ve şirindirler. B.Ms: 241

Musibetler............................(Senin yüzünü fena içindeki fâniyâta giriftârlıktan, Bâki ile bekâ bulan bir bekâya çevirebilirler. B.Ms: 241

Musibetler............................(Münâcât ve tazarru' ve duânın lezzetini sana tattırıyorlar. B.Ms:382

Musibetler............................(Dergâh-ı llâhîyye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. B: 285

Musibetler............................(Cenâb-ı Hakkın gadabının bir kahrı dır. O.i: 146

Musibetler............................(Zaildir, devamları yoktur. Ms: 119

Musibetler............................(Zevalleri düşünülürse, zıdları zihne gelir, lezzet verir. Ms: 119

Musibetler............................(Rubûbiyet-i îlâhiyenin icrââtındandır. K: 123

2239. Musibetleri Büyük Gördükçe.......Büyür, küçük gördükçe küçülür. 2. L: 12

2240. Musibetlerin Neticesi.........Sevâb ve mükâfat-ı uhrevîye dir. 2. L: 10

2241. Mustafa Çavuş (R.H)..........Kıymettar ve çok vefakâr ve fedâkâr ve sekiz sene üstadımıza hizmet eden bir Ağabeyimizdir. K: 119

Mustafa Çavuş (R.H.)..........Dininde, dünyasında muvaffakryet(li), ihtiyar peder ve vâlidelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş, (Üstadın) âhiret kardeşi dir. 21.M: 261

2242. Mustafa Osman (R.H.).......Safranbolu bâhâdırı (bir) fedakârdır. E: 97

2243. Mustafa Sabri Efendi (R.H.)...................Şeyhülislârr o(lup) büyük ve salâbetli bir âlim dir S: 759

Mustafa Sabri Efendi . (R.H.)..................................Eski Şeyhülislâmımız ve Dâr-ül Hikmet'te (Üstadın) arkadaşıdir. Em:59

2244. Mustafa Sungur Ağabey.....Eflâni'nin hakîkaten küçük kahramanlarından dır. E: 243

Mustafa Sungur Ağabey.......Gül ve Nur fabrikalarının hey’etinden dir. E:i36

2245. Mutasarrıf............................Her şey’in her şey’ini bilen, idare ve tasarruf eden dir. B.Ms: 124

2246. Mutasavvıflar......................Resûl-i Ekrem’in (A.S.M.) ameline vâris olmuşlar dır. T: 18

2247. Mu'tezile..............................Aklı nakle tercih etmişler dir. 25. S: 441

Mu'tezile..............................Kendilerini Hâlıkın işlerine Rakîb ve müfettiş tahayyül ed(enlerdir). 25. S: 387

Mu'tezile..............................Aklı hâkim yapan mütehakkim lerdir. 25. S: 387

2248. Mu'tezile İmamları..............Mütekellimlnin mütebahhirîn ulemâsından ol(up, felsefenin) zînet-i surîsine meftun o(lup), o mesleğe ciddî temas ederek, aklı hâkim ittihaz ettiklerinden, ancak fâsık, mübtedi bir mü'min derecesine çıkabilmişler dir. 30. S: 543

2249. Mu'tezile Mezhebi..............Te’sîri esbâba verir, i: 20

2250. Mübalağa............................Zemm-i zımnîdir. S: 716

Mübalağa............................ihtilâlcidir. Mu: 31

Mübalağa................................İsraf-ı kelam dır. 13. L: 72

2251. Mücahedenin En Mühimmi…. Ehl-i dalâlete karşı ma’nen mücahede etmektir. 21. L: 167

2252. Müceddidlik Vazifesi.........Benim değil Risâle-in Nûr'undur. Belki bu zamana bakan Kur’an’ın bir cilve-i hakikatidir, Risâle-in Nûr onu temsil eder. Ben neci oluyorum ki, kendime da’va edeyim? (Bediüzzaman) G.M.3: 39

2253 Müçtehid.............................Başka müçtehidr taklidine mükellef değildir. Mu: 48

Müçtehid.............................Kur’an-ı Hakim ve Hadîs-i Şerifin sahih ma’nalarını istihraç eden zâtlardır. O.AS: 436

2254. Müçtehidîn..........................Nazariyâta ve kat'î olmayan teferruata karışabilirler. 27. S: 496

2255. Müçtehidînin Kitâbları.......Vesile gibi, cam gibi Kur'an’ı göstermeli, yoksa vekil, gölge olmamalı. S.T.İ.: 26

2256. Müçtehidler.........................İçtihad ile ahkâmı istinbat (ederler). AB: 361

2257. Müçtehidlerin Omuzlarındaki..........Yalnız nazariyât-ı diniyedir. 27. S: 496

2258. Müdafaanâme.....................Hem İlmî, hem nurlu, hem kuvvetli bir risâle-i nûriyedir. G.M.2: 193

2259. Müdafaat Lem'ası..............Mahkemeye karşı müdafaat olup, yirmiyedinci lem'adır. K: 145

2260. Müdafaatları........................Nûr'un İlmî risâleleri gibi görüyorum. (Bediüzzaman) G.M.2: 379

2261. Müdâyene Âyeti.................En büyük âyet ol(up) sahifeler için, bir vâhid-i kıyâs! ittihaz edilmiştir. 19.M: 184

Müdâyene Âyeti.................Âyâtın en büyüğü dür. B: 316

2262. Müfsîd.................................Ben müfsîdim demez. Dâima sûret-i haktan görünür. Mü: 14

Müfsîd.................................Bâtılı hak görür. Mü: 14

2263. Mülhidlerin Cinâyetlerinden Biri...........Hurûf-u Kur'aniyeyi tercüme ile tahrif, tebdil, tağyir etmektir. K:67

2264. Mü’min...............................insaflıdır, i: 170

Mü’min..................................Hikmet ve adâlete îman ve ubudiyetle tevfik-ı hareket eder. îo.S:66

Mü’min..................................Dünyada), seyyiâtının cezâsını görür. Ms: 69

Mü’min..................................Çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. B: 273

Mü’min..................................Kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslâhına çalışır. 22.M: 263

Mü’min..................................Mü'mine üç günden fazla küsüp kat'-ı mükâleme etmeyecek. 22.M: 263

Mü’min..................................Bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat nokta-i nazarında çok ziyâde mes’ûddur. 10. L: 48

2265. Mü’min Olan Zât.................Nûr-u îman ile bütün mevcûdatı, kendine dost ve âşinâ bilir. Ve kâinat ile tevahhuş etmek değil, tam bir ünsiyet ve muarefesi vardır. O.İ.: 142

Mü’min Olan Zât...................Nûr-u îmanın iktizası ile, kâinatın yaptıkları teşbihleri ve tebşirleri ma'nen işitir, ferahnâk olur. O.İ: 142

2266. Mü’mine Adâvet hakkında Hadîste Denilir Ki.......Çakıl taşlarını Cebel-i Uhud'dan daha ağır telakki etmek kadar akılsızlık dır, kalbsizliktir. H: 144-145 ^

2267. Mü’min-i Gayr-ı Müslim.....Mü’min (olup), ahkâm-ı Kur'aniyeye tarafgirlik göstermiy(en), iltizâm etmiy(enlerdir). 9. M: 34

2268. Mü’minin îmanı...................Mü'minin rûhunda bir Cennet-i ma'neviye hükmüne geçiyor. 10.L: 48

2269. Mü’minin Şe'ni....................Kerîm olmaktır. Senin ikrâmınla sana musahhar olur. Zâhiren leîm bile olsa, îman cihetinde kerîmdir. 22.M: 265

2270. Mü'minlerin Medeniyeti.....Bâtını zâhirinden daha a'lâ ve ahsendir. Ma’nâsı, suretinden daha tam ve kâmildir, içinde bir ünsiyet, bir sevgi, bir muâvenet saklıdır. B.Ms: 179

2271. Mümît..................................Hayat vazifesinden terhis edici, öldürücü (olan Allah (C.C.)) O.AS: 440

2272. Mümkinât Âlemi..................Cenâb-ı Vâcib-ül Vücûd’un envârının gölgeleri dir. B.Ms: 274

Mümkinât Âlemi..................Cenâb-ı Hakkın emriyle istikrar ve sebat bulmuş, vücûd-u hârici sâhibi olmuşlardır. B.Ms: 274

2273. Mümkinâtın.........................Bizzât hâricî-i hakîkî bir vücûdları olmadığı gibi, sırf bir vehimden dahi ibâret değildirler. B.Ms: 274

Mümkinâtın...........................Benâb-; Vâcib-ül Vücûd'un icadıyla bir vücûdları vardır, feteemmel. B.Ms: 274

2274. Mümkinâtın Hakikati...........Dünyanın ihtidasından tut, tâ âhiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkat tir. 13. S: 140

2275. Mümkinâtın Vücûdu..........Bizzât hakîkî bir vücûd-u hârici olmadığı gibi, vehmî veya zâil bir zili de değildir. Ms:137

Mümkinita Vücûdu.............Vâcib-ül Vücûd'un icadıyla bir vücûddur. Ms: 138

2276. Münâcât Risâlesi................Vücûb-u Vücûda ve Vahdaniyyete delâlet ettiği gibi, hem delâil-i kat’iyye ile Rububiyyetinin ihâtasına ve kudretinin azametine de delâlet eder. Hem, hâkimiyyetinin ihâtasına ve Rahmetinin şümûlüne dahi delâlet ve isbat eder. Hem kâinatın bütün eczâsına hikmetinin ihâtasını ve ilminin şümûlünü isbat eder. o. 3. Şuâ: 97

Münâcât Risâlesi................Âyet-ül Kübrâ ve beş altı risâleler ile birlikte Kastamonu'da te'lif edilmiştir. T: 379

Münâcât Risâlesi................Üstad'ın Kastamonu’daki hayatının seyrine ve meşguliyetine ve hizmetinin hangi mes'eleler etrafında döndüğüne parlak bir nümûnedir. T: 379

Münâcât Risâlesi................Bir vesile-i rahmettir. G.M.2: 25

2277. Münâcât-ı Esmâiye............Şeyh-i Geylânî'nin (K.S.) Esmâ-ül Hüsnâ manzûmesi dir. 17. S:221

2278. Münafık................................Kâfirden eşeddir. 16 M: 76

Münafık................................Kâfirden daha fenadır. L: 104

Münafık................................İ'tikadsızdır, kalbsizdir ve vicdânsızdır, Peygamber (A.S.M.)

aleyhindedir. (Şimdiki bazı zındıklar gibi). E: 79

Münafık................................Bak -» Nifak

2279. Münâfık Olan Kimse..........Kendini vücûd sahrasında arkadaşlarından ayrılmış, tek başına kaldığını ve kâinat cem’iyyetinden tardedilmiş, sâhibsiz kaldığını bildiği gibi her şey’i de mâdum bilir. O.İ: 142

Münâfık Olan Kimse..........Vahşetle ihâta edilmiş, sükûn ve sükûnet içinde bütün mahlûkata ecnebî nazarıyla bakar. O.İ: 142

2280. Münafıklar...........................Yalan söyledikleri zaman, fitneyi îka’ ediyorlar. O.İ: ııo

Münafıklar...........................Fitneyi îka’ ettikleri zaman ifsad ediyorlar. O.İ: ııo

Münafıklar...........................Nasîhat edildikleri vakit, kabûl etmiyorlar. O.İ: ııo

Münafıklar...........................Fesâd yapmayın!” denildiği zaman, “Biz ancak, ıslâha çalışıyoruz” diyorlar. O.İ: 110

Münafıklar...........................Cehillerini de bilmezler. O.İ: 116

Münafıklar...........................Hidâyeti verip, dalâleti alan bir takım kafasızlardır. O.İ: 128

Münafıklar...........................Zâhiren îmana gelmişlerdir, sonra kalben küfür ve inkâr etmişlerdir. Sonra, hayret ve tereddüd içinde kalmışlardır. Sonra Hakk’ı taleb etmemişlerdir. Sonra, o dalâletten rücûa kâdir olmamışlardır ki, hakkı arasınlar. O.İ: 132

Münafıklar...........................Bataklığa düşen adam gibi titredikçe batar, battıkça zulmette kalır. O.İ: 139

Münafıklar...........................Kum deryasına ihtiyârlarıyla giren ve bir daha çıkamıyan bedbaht insanlar dır. O.İ: 140

2281. Münâfıkların Kalbleri.........Fesâda uğramıştır. O.İ: 117

2282. Münafıkların Vicdânları.....Tefessüh etmiştir. O.İ: 117

2283. Münafıklık....................Muzır bir yalancılıktır. H: 45

2284. Münafıktaki Kötü Ahlâklar..istihza, hud'a, ikiyüzlülük, hîle, kizb ve riyâ dır. O.İ: 98

2285. Münakaşa....................Mesâil-i îmaniyede câiz değildir. 12. M: 42

2286. Münâsebet...................intizâmın şartıdır, nizâm da devama sebebdir. . i: 143

2287. Münazarât Risâlesi...... Azametli bahtsız bir kıt’anın reçetesi dir. Mü: 3

Münazarât Risâlesi............Şanlı tali'siz bir devletin reçetesi dir. mü: 3

Münazarât Risâlesi............Değerli sâhibsiz bir kavmin reçetesi dir. Mü: 3

Münazarât Risâlesi............Üstad Bediüzzaman'ın devr-i meşrûtiyette şarkta aşiretler arasında seyahat ederken te’lif ettiği bir eserdir. Mü: 5

Münazarât Risâlesi............İlk önce H. 1329’da İstanbul'da Matbaa-i Ebûzziyâ’da tab edilmiştir. Mü: 5

2289. Münazarât Risâlesinin Rûhu ve Esâsı.........Medreset-üz Zehrâ hakîkatı dır. K: 79

2290. Münazzım............................(Olan Sâni-i Hakîm) Cenneti ve dünyayı, semâvâtı ve zemini, nebâtât ve hayvanâtı, cin ve insi, melek ve rûhaniyâtı, küllî ve cüz'î bütün eşyayı; cilve-i Esmâsıyla eşkâlini tanzîm (eder). 32. S: 628

2291. Münîb..................................Kâinattan yüzünü çeviren ve Bâkî-i Hakîkîye müteveccih olan kimse. O. L: 760

2292. Mürîd Tâbiri.........................Şeyhle talebesi mâbeynindeki bir ıstılâh dır. G.M.2: 387

2293. Mürşid.................................Masdar ve menba’ telakki edilmemek gerektir. Belki mazhâr ve ma'kes olduklarını bilmek lâzımdır. 17. L: 135

2294. Mürşide...............................Vesilelikten fazla feyiz noktasında makâm verilmemek lâzımdır. 17. L: 13

2295. Mürşid-i Âlim.......................Koyun olur, kuş olmaz. Hasbî verir ilmini. S: 706

Mürşid-i Âlim.........................Hazmolmayan ilmi telkin(etmez)S: 706 Lemeât

2296. Mürşid-i Hakîkî....................Kur'an-ı Hakîm dir. 28. M: 356

2297. Mürşidin Rûhu ve Kalbi.....Bir âyinedir. Cenâb-ı Hakk'tan gelen feyze ma'kes olur, mürîdine aksedilmesine de vesile olur. 17. L: 135

2298. Mürtecî................................Bu milleti, Islâmiyyet'ten evvelki âdetlerine sevkeden hâinler dir. Em: 110

2299. Mürted Adam......................Her iki hayattan da mahrûmdur. B.Ms: 568

2300. Mürtedin Hakk-ı Hayatı......Yoktur. 17. L: 122

2301. Müsabaka............................Tarîk-ı hakta memduh dur. 20. L: 156

2302. Müseylime-i Kezzab...........Kizb ve şer ve bâtılın dellâlı ve nümûnesi dir. 27. S: 490

Müseylime-i Kezzab...........Süflî maskaralar dandır. 27. S: 490

2303. Müslîm (R.A.).......................İlm-i hadîsin dâhî imamların dandır. 19.M: 120

2304. Müslüman...........................Islâmiyyet’ten çıksa ve dînini terketse, daha hiçbir peygamberi kabûl edemez; belki Cenâo-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şey’i tanımaz; belki kendinde kemâlâta medâr olacak bir vicdân bulunmaz, tefessüh eder. . 29. M: 438

Müslüman.............................Muhammed (A.S.M.)ın zincirinden çıksa, dînini bıraksa, daha hiçbir dîne girmez, anarşist olur; rûhunda kemâlâta medâr hiçbir halet kalmaz. Vicdânı tefessüh eder, hayat-ı ictimâîyeye bir zehir olur. Em: 244

Müslüman.............................Başkasına benzemez, dîni terk edip islâmiyyet seciyesinden çıkan bir müslim dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. E: 21 ^

Müslüman.............................Başka milletler gibi değil. Eğer dînini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıd altında kalamaz; istibdâd-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan . başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. E: 219

2305. Müslüman Olmayan Kimse… Ne kadar mehâret-i İlmiyeye de mâlik olsa, Islâmın sevk ü idâresine ehil olamaz. Bu sebeble müslüman milletlerin, müslüman ellerle sevk ü idâresi ehliyetin baş şartı olduğu için, âyet-i kerîme müslümanların kendi içlerinden seçtikleri İslâmiyyete sadık ehil elleri kasdetmektedir. G.M.l: 345

2306. Müslümanlar...............Benî-âdemin en eşrefi (olup) ehl-i hak ve hakîkat tırlar. Mu: 40

Müslümanlar.........................Ne vakit dînine tam temessük etmiş ise, o zamana nisbeten terakki etmiş lerdir. 29. M:438

Müslümanlar.........................Ne vakit salâbeti terketmişse, tedenni etmiş(ler). Hristiyanlık ise, bilakistir. 29. M: 438

Müslümanlar.........................Mesâilerinin tanzîmine ve mâbeynlerindeki emniyetin te’sisine ve teâvün düstûrunun teshîline muhtaçtırlar. 17. L: 123

Müslümanlar.........................Kur'an şâK,eneri dir. h- 27

2307. Müslümanlık................Dünyanın Mvamı olan bir dindir; cihan medeniyetinin istinâd ettiği temelleri muhtevidir. (Gaston Kar), i: 221

2308. Müslümanlık Nazarında.....hakîkî îman esâsları ve hakîkî bir mü'minin başlıca sıfatları, Hüsn-ü niyet sâhibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, hayâ, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisad, doğruluk, istikâmet, sulhperverlik, hakperestlik, herşeyden fazla Cenâb-ı Hakk'a i’timad ve tevekkül, Allah'a itaat dir. i: 222

2309. Müstaid...............Nefsi için içtihad edebilir, teşri' edemez. M: 470

2310. Müstetbeât-üt Terâkib.......Ma'nâ-yı maksûddan başka işarî ve remzî ma’nâlar dır. 7. L: 36

2311. Müsbet Hareket Etmek......Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmektir. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin; onlarla meşgul olmasın. 20. L: 151

2312. Müşfik..........................Şefkat ve merhamet edici (olan Allah (C.C.). O.AS 440

2313. Müşrik Felâsife............Ukûl-ü aşere ve erbâb-ül enva' namıyla şerikleri i’tikad eden lerdir. 25. S: 388

2314. Müteşâbihât................istiarâtın en ağmaz olan kısmıdır. Mu: 159- AB: 67

Mûteşâbihat..........................En hafî hakâikın suver-i misâliyesidir. Mu: 159

Mûteşâbihat..........................En hafî hakâikin suver-i misâliyesidir. AB: 67

2315. Mütevâtir-i Bil'ma'na......Lafz ve ibareleri mütevâtir değilse de, ma’nâları çok insanlar tarafından nakledilmiştir, i: 119

2316. Müvellid-ül Humuza........(Kânûn-u İlâhî ile) hararet-i gariziyeyi te'min eder, hem kanı tasfiye eder. 32. S: 593

Müvellid-ül Humuza.............Nefes içinde kana temas ettiği vakit, kanı telvîs eden karbon unsûr-u kesifini kehribar gibi kendine çeker, ikisi imtizaç eder. Buharî hâmız-ı karbon denilen (semli havaî) bir maddeye inkılâb ettirir. 32. S:593

2317. Müvellid-ül Humuza İle Karbon........Birbirine yakın olduğu vakit, o Kânûn-u İlâhî ile o iki unsûr imtizaç ederler. Fennen sâbittir ki imtizacdan hararet hâsıl olur. 32. S: 593

2318. Müvellid-ül Humuza İle Karbona.....Sâni'-i Hakîm, fenn-i kimyada aşk-ı kimyevî tâbir edilen bir münâsebet-i şedideyi vermiş tir. 32. S: 593