**Günümüzde Yahudilik**

Günümüzde Yahudilik, Ortodoks Yahudilik ve modern Yahudilik olarak iki kısma ayrılır. Ortodoks Yahudilik, geleneksel dinî anlayışı aynen benimser. Modern Yahudilik ise bu anlayışa eleştirel bakar ve günün şartlarına göre Yahudilikte bir takım değişikliklerin yapılmasını gerekli görür. Yahudilikteki bu anlayış farklılıkları, Yahudiler arasında yeni mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

**Ortodoks Yahudilik**

Ortodoks Yahudilik, Hz. İsa dönemindeki Ferisîlikle başlayan ana bünyenin günümüzdeki temsilcisidir. Ortodokslar, bu bakımdan geleneksel Yahudilik anlayışını aynen devam ettirmektedirler. Tevrat'ın, Allah'ın Musa'ya yazdırdığı ilahî bir vahiy kitabı olduğuna tam olarak inanan Ortodokslar, aynı zamanda, onun yorumu olan Mişna ve Talmud'un da ilahî vahiy kaynaklı olduğuna inanmaktadırlar. Bunlar, Tevrat'ın ve din bilgini rabbilerin belirlediği kuralların mutlak otoritesini kabul etmekte ve bunlarda hiçbir değişikliğin meydana gelmesine izin vermemektedirler. Ayrıca onlar, geleneksel Yahudiliğin temel özelliklerini oluşturan seçilmişlik, kutsal toprak, mabet ve mesihçilik inancını kabul etmektedirler.

Ortodoks Yahudilik mezhebine bağlı dindar Yahudiler, daha önce maddeler halinde sıraladığımız On Emir’e uyma konusunda aşırı derecede titizlik gösterirler. Tanrının adını lüzumsuz yere ağza almama emrini ihlâl etme korkusuyla, ibadette bile Tanrının adını telaffuz etmezler. Onun yerine, “efendimiz” anlamında “adonay” derler. Cumartesinin kutsallığına riâyet etmek için o gün hiçbir iş yapmazlar. Araba kullanmaz, elektrikli aletlere dokunmazlar, ateş yakmazlar. Bu konuda Yahudi din bilginlerinin belirledikleri kurallara tamamen riâyet ederler. Bu bakımdan Ortodoks Yahudiler, dinî kurallar konusunda oldukça tutucudurlar. Özellikle Hasidîler bu konuda taviz vermezler. Hasidîler, Tevrat’taki kurallarla din bilgini rabbilerin belirlediği kuralları aynen uygularlar.

Tüm hayatlarını dine adayan Hasidîler, dünyaya değer vermezler. Bu nedenle, herhangi bir işte çalışmazlar, fakat sayılarını çoğaltmak için çok çocuk edinirler. Çocuklarını, kendi özel dinî okullarında okuturlar. Hasidî çocuklar, hayatlarını dinî ilimleri öğrenmekle geçirirler. Bu çocuklar, askerlik çağına gelseler bile, “yeşiva” denilen medreselerde eğitim gördükleri için askere gitmezler.

Hasidîlerden bazı gruplar İsrail devletini tanımazlar. Bunun sebebi, İsrail’in mesih gelmeden önce kurulmuş olmasıdır. Bunlara göre, kuruluşunda dine aykırılık bulunan İsrail devletinin bayrağı altında yaşamaktansa başka milletlerin bayrağı altında yaşamak daha iyidir.

**Modern Yahudilik**

1789 Fransız İhtilali’nin meydana getirdiği değişikliler, Yahudi dünyasını da etkilemiş ve sarsmıştır. Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da Yahudilere karşı tavır değişmiş; Yahudiler, kısmen de olsa rahata kavuşmuşlardır. Bu rahat ortam, onların Yahudilik anlayışını etkilemiştir.

Çağdaş Yahudilerin geleneksel Yahudilik anlayışını etkileyen diğer bir etken, yıllardır beklenen mesihin gelmemesidir. Çeşitli kesimlerde, beklenen bu mesihin hiç gelmeyeceği, dolayısıyla, vaat edilen ümitlerin gerçekleşmeyeceği kanaati oluşmuştur. Bunun üzerine, Avrupa’da yaşayan Yahudilerin bir çoğu geleneksel Yahudi inançlarını terk etmiş ve bulundukları ülkenin şartlarında yaşamı devam ettirme anlayışını benimsemiştir. Bu modern Yahudilik anlayışına Reformist Yahudilik adı verilmiştir.

Reformist Yahudilik, XVIII. yüzyılın sonlarında Alman Yahudileri arasında ortaya çıkmıştır. Reform hareket, daha sonra Amerika’ya taşınmış ve asıl gelişmesini Amerikan Yahudileri arasında göstermiştir.

Reformistler, Tevrat’a Tanrı tarafından vahyedilmiş bir kitap olarak görmezler. Onlara göre Tevrat, ataları tarafından yazılmış bir kitaptır. Bu yüzden onun içindeki emir ve yasakların bir çoğu bugün geçerliliğini yitirmiştir. İçindeki kıssalar da tarihî gerçeklikleri yansıtmamaktadır. Bu bakımdan Reformistler, Tevrat’taki yaratılış hikâyesi yerine Darwin tarafından ortaya atılan evrim teorisini benimserler.

Reformistler, başta mesihçilik olmak üzere geleneksel Yahudiliğin bir çok ilkesini kabul etmezler. Cumartesi yasaklarına uymazlar. Kutsal toprak ülküsünü benimsemezler. Onların anlayışına göre, yaşanılan her yer kutsaldır. Kadınlarla erkekler din karşısında eşittir. Sinagoglarda yan yana oturup ibadet edebilirler. Hatta kadınlar haham bile olabilir ve sinagogda ibadeti yönetebilirler.

Yahudilikteki bu yenilik hareketleri, Reformist Yahudilik içinde yer alan bazı din adamları tarafından aşırı bulunmuştur. Başta Isaac Bermays ve Zecharias Frankel olmak üzere Reform hareketinden bazı hahamlar, reformda aşırıya kaçılması nedeniyle bu hareketten ayrılmışlar ve ayrı bir grup kurmuşlardır. Bu gruba Muhafazakar Yahudilik adı verilmiştir.

Muhafazakar Yahudilik, Ortodoks Yahudilik ile Reformist Yahudilik arasında orta bir yerde bulunur. Muhafazakar Yahudiler, geleneksel Yahudiliğin ilkelerinin çoğuna uyarlar. Fakat bu ilkelerin uygulanmasında Ortodokslar gibi katı değildirler.

**Kur'anıkerim Açısından Yahudilik ve Yahudiler**

Kur’anıkerim’de din adı olarak Yahudilikten bahsedilmez. Buna karşılık Yahudilerin inanç ve davranışlarından çok sık söz edilir. Kur’anıkerim Yahudilerin inançlarını, İslâm’ın eski, tamamlanmamış ve kısmen değiştirilmiş şekli olarak değerlendirir. Başka bir ifade ile Kur’anıkerim, Yahudilerin inançlarında ilahî vahiy unsurlarının bulunduğunu kabul eder ve onların kutsal kitaplarını onaylar. Bununla birlikte Kur’anıkerim, bazı inançları ve davranışları yüzünden Yahudileri, Hıristiyanlara nazaran daha çok eleştirir. Bu eleştirileri, konuları bakımından maddeler hâlinde şöyle sıralayabiliriz:

1. Yahudilerin, Allah tarafından verilen nimetlerden yüz çevirmeleri,
2. Dinî hükümlere uymamaları,
3. Peygamberlere karşı gelmeleri ve bazılarını öldürmeleri,
4. Allah’a verdikleri sözleri tutmamaları, ahdi bozmaları,
5. İşittikleri sözlerin anlamlarını çarpıtmaları,
6. Kendilerini Allah’ın seçkin milleti kabul edip diğer kavimleri hor görmeleri,
7. Cehennemde sayılı günler kalacaklarını iddia etmeleri,
8. Sürekli isyan içinde olmaları, yer yüzünde bozgunculuk çıkarmaları,
9. Çıkarları uğruna gerçeklere yüz çevirmeleri,
10. Din bilginlerini efendi edinmeleri,
11. Müslümanlara karşı en şiddetli düşman olmaları.

Bu maddelere baktığımız zaman, Kur’anıkerim’de Yahudilere yöneltilen eleştirilerin inançtan daha çok ahlakî davranışlarla ilgili olduğunu görmekteyiz.

Yukarıda sıraladığımız maddeler, Müslümanların Yahudilere karşı tarih boyunca olumsuz tavır takınmalarına neden olmuştur. Özellikle son madde bu tavrın belirleyicisi olmuştur. Kur’anıkerim’de: **“İnananlara en şiddetli düşmanlar olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Sevgi bakımından en yakın olanların da, biz Hıristiyanlarız diyenlerin olduğunu görürsün...”[[1]](#footnote-1)** buyrulmasından dolayı Müslümanlar, Yahudileri her zaman düşman bilmişlerdir. Hâlbuki bu ayeti, Yahudilerin her zaman düşman, Hıristiyanların da dost olacağı şeklinde yorumlamamak gerekir. Şartlara göre bazen Yahudiler, bazen de Hıristiyanlar Müslümanlara dost veya düşman olabilirler. Nitekim tarihte hep böyle olmuştur. Bu gerçeği göz önünde bulunduran Hz. Muhammed ve ondan sonraki Müslüman idareciler, Yahudiler ve Hıristiyanlarla ilişkilerini bu çerçevede değerlendirmişlerdir. Onlar, gerektiğinde Yahudilerle, gerektiğinde de Hıristiyanlarla iyi ilişkiler kurmuşlardır.

1. . Mâide, 82. [↑](#footnote-ref-1)