**ONUNCU HAFTA: ZERDÜŞTİLİK**

Zerdüştilik, İran dinleri içinde tek Tanrı inanışına yer veren bir dindir. Adını kurucusu Zerdüşt’ten alır. Tanrı Ahura Mazdah’a nisbetle “Mazdeizm” de denir. Batı’da bu din “Zoroastrizm” olarak ifade edilir.

***Zerdüşt:***

Zerdüşt’ün doğumu M.Ö. 570 olarak tahmin edilmektedir. Zerdüştiler, tek Tanrılı bir din telkin etti için onu peygamber kabul ederler. Zerdüşt, Azerbaycan’da doğmuştur soylu ve mütevâzi bir ailenin çocuğudur. Otuz yaşlarında kendisine peygamberlik verilmiştir. Zerdüşt Ahura Mazdah’ın huzuruna çıkmış ve “Hayır Dini”nin hükümlerini öğrenmiştir. Tanrı ona cenneti ve cehennemi göstermiş ve her şeyin ilmini öğretmiştir. Zerdüşt, İslam inancındaki “Mirac” hadisesinin bir benzerini yaşamış, melekler tarafından göğsü yarılmış, içindekiler çıkarılıp temizlenmiş ve yerine konulmuştur. Zerdüşt dünya âlemine kendisine verilen kutsal kitap Avesta ile dönmüştür. Zerdüşt’e göre, âlemde mücadele eden iki asli ruh vardır; Spenta Mainyu iyilik ruhu, Angra Mainyu kötülük ruhudur. İnsanoğlu bu iki ruh arasında seçim yapmalıdır.

***Kutsal Metinler:***

Avesta, Eski İran’ın ve bugünkü Hindistan’da yaşayan İran asıllı Parsilerin kutsal kitabıdır. Dili Pehlevice yani eski Farsçadır. II. Şapur (309-380) zamanında bir araya getirilmiştir. Avesta, hikmet ve bilgi anlamındadır ve beş bölümden oluşur:

1. **Yesna**: Dini törenlerde okunan ilahileri içerir “Gathalar” bu bölümde yer alır. Zerdüşt’ün sözleri olduğuna inanılır, 5560 kelimeden oluşur.
2. **Yeşt:** Tanrı’yı övme, iyi güçlere ve meleklere yakarış anlamına gelir. Çeşitli tanrılara yönelik ilahileri içerir. Şiir tarzında yazılmıştır.
3. **Vendidad:** “Şeytanlara karşı kanun” anlamına gelmektedir. Yeryüzünün yaratılışı, iyilik ve kötülük, yemin, vaad, ahid, temizlik konularını içerir.
4. **Horde Avesta:** Dua ve ibadet metinleri bu kısımda yer alır.
5. **Visperad:** Dini gün ve bayramlarda yapılan dualar bu kısımda bulunur.

***Zerdüşt’ün Getirdiği Prensipler:***

**Tanrı İnancı:**

Zerdüşt, Tevhid inancını getirmiştir. Daha önce hâkim olan “Haoma” kültünü ortadan kaldırmıştır. Ahura Mazdah’a ibadet, meleklere hürmet, kötü güçlere lanet, iyilikte yarışmak gibi konular onun öğretisinin temelidir. Zerdüşt İslam kaynaklarında “Hüzmüz” olarak geçer. Herşeyi yaratan, şekil veren, devam ettiren tek tanrı, âlemi yaratan, maddi ve manevi nizamı tesis eden, tabiat kanunlarını koyan Ahura Mazdah’tır.

**Dualizm:**

Ahura Mazdah güçlü, ezeli ve ebedi, her şeyi bilen ve gören “İyilik Tanrısı”dır. Kötülüğü temsil eden güç ise “Angra Menyu”dur. İslam kültüründe “Ehrimen”dir. Zerdüşt’e göre bir tarafta sağduyu, iyilik ve aydınlıktan oluşan “Aşa”; diğer tarafta suç, kötülük ve karanlığı içinde bulunduran “Drug” vardır. İnsan iyiliği seçmelidir ve bu seçimi öteki dünyada sonuç verecektir.

**Melek İnancı:**

Zerdüştilik’te altı baş melek (Kutsal Ölümsüzler) inancı bulunmaktadır. Bunlar: İyi, Akıl, Adalet, İlahi İrade Ülkesi, Tevazu, Mükemmeliyet, Ölümsüzlük adını taşır.

Ahura Mazdah’ın elçileri; Vohu Manah ve Sraoşa adlarını taşır.

**Peygamberlik İnancı:**

Zerdüştiler, Zerdüşt’ü peygamber kabul eder. Onlara göre, Zerdüşt’ün soyu ilk insana dayanır. Kendisine 30 yaşında peygamberlik verilmiştir. Kendisi halvete çekilmiş, 45. Gün bir gece sabaha karşı Mirac’a yükselmiş ve Vohu Menah isimli melek onu cennete götürmüştür. Daha sonra onu Ahura Mazdah’ın huzuruna çıkarmış, “hayır Dini”nin emirlerini ve her şeyin ilmini öğretmiş, Zerdüşt’ün göğsünü yarmış, içini temizlemiş ve yerine koymuştur. Zerdüşt, maddi âleme kutsal Avesta ile dönmüştür. Zerdüştiler, Zerdüşt’ten sonra üç peygamber geleceğine ve en sonunda “son mahkeme”nin kurulacağına inanırlar.

**Ahiret İnancı:**

Zerdüşt’ten itibaren ahiret düşüncesi belirgindir. Cennet, Cehennem ve A’raf kavramları Zend metinlerinde açıktır. Zerdüşt, ölümden sonraki muhakeme ile ilgili telkinler vermiştir. İnananların ruhu ölümden sonra dördüncü gün muhakeme edilecektir. Ahlaklı bir hayat yaşayan kişi “Çinvat” köprüsünden geçebilecektir. Günahı fazla olanlar ve kötüler bu köprüden geçemeden cehenneme düşeceklerdir. İyiler bu köprüden geçip cennete ulaşacaklardır.

**Kurban:**

Zerdüştilik’te genel olarak kurban ve özellikle Boğa Kurbanı önemliydi. Zerdüşt’ten önce “Deva” denilen şeytanlara, onları yatıştırmak için kurban kesilirdi. Onlar kurbanlardan çıkan buğu ile beslenirdi. Zerdüşt kurban kesimi ile bu yüzden mücadele etmiş ve sığır eti yemeyi yasaklamıştır. Zerdüşt’ün yasakladıkları arasında “Haoma” da vardır.

**Ahlaki Prensipler**:

Ahlaki emirler; iyi düşünce, iyi söz ve iyi iş diye özetlenir. Faziletler; fakirlere cömert davranmak, yabancılara misafirperverlik, bütün lekelerden uzak kalmak, toprağı sürmek ve sıkıcı şeyleri imha etmek olarak özetlenir. Temiz hayvanları ve özellikle köpekleri öldürmek büyük günahtır. Zina yasaktır, ölü bedenine dokunmak kirlenmeye yol açar, temizlik özel ayinle olur.

Kişi ahlaklı bir hayat yaşamalıdır. Kişi iyi ile kötünün mücadelesinde iyinin tarafını seçmelidir. Dini emir ve yasaklara uygmalı, kötü varlıklardan (Divler) uzak durmalıdır. Zerdüşt’ü ve iyiyi seçenler “Aşavan”, kötüyü ve yalanı seçenler “Drugvant” olarak isimlendirilir.

**Ateş Kültü:**

Ateş, Zerdüşt’ün oğlu olarak tavsif edilir. Zerdüştilik’te ateş önemlidir. Mabedin merkezinde dini ayinlerde mutlak anlamda asli bir unsurdur. Ateş, Ahura Mazdah ile iletişime geçmenin yoludur. Ateşin sürekli yakılması gerekir. Mabedler ateşin devamlı yanmasını sağlamakla ilgilenir. Ateş ve Işık cinsinden her şey Ahura Mazdah’ın tecellisidir.

**Kurtarıcı İnancı:**

Zerdüştilik’te kurtarıcı inancı vardır ve bu kurtarıcının adı “Saoşyant”tır. Eskatalojik son geldiğinde yeryüzünde kötülüğü yok edecek bu kurtarıcı Zerdüşt’ün soyundan gelecektir.

***İbadet ve Uygulamalar:***

Zerdüştilik’te günlük ve yıllık ibadetler vardır. Yıllık olarak kutlanan altı bayram vardır. Nevruz, Ahura Mazdah’ın yeniden aktif olacağı inancıyla ilgili bir kutlamadır. İbadette tapınılacak varlıklar; Ahura Mazdah, Güneş, Mitra, Ay, Su ve Ateş’tir. Günde beş vakit dua zamanı vardır. Ayın her günü bir ilahi varlığın zikredilmesi gerekir. Zerdüşt mabetlerine “Dar-ı Meher” denir. En kutsal sayılan mabet sayısı ondur.

Zerdüştilikte dini anlatan ve önderlik yapan din adamına “Mobed” denir. Mobedlik, Zerdüşt’ten bu yana babadan oğula geçmiştir. Daha sonra ruhban sınıfı teşekkül etmiş ve hiyerarşi oluşmuştur. Buna göre; en altta Moğ, bie üstte Movbed, en üstte Mobed-i Mobedan bulunur.

Zerdüştilik’te teolog konumundaki kişilere “Hirbed” denir.

Dine giriş ayinine “Kosti” denir. Ergenliğe adım atan kız ve erkek çocuklar cemaate dini törenle katılır.

Evlilik makbuldür, tek eşlilik hâkimdir, cemaat dışı evlilik yasaktır.

***Cenaze ile ilgili Uygulamalar:***

Zerdüştilik’te ceset kirli kabul edildiği için toprağa defnedilmez. Ceset hava, su ve ateşe temas etmemelidir. Zerdüştiler ölülerini “Dahme” denilen sessizlik kulelerine bırakılır. Cesetleri burada yırtıcı kuşlar tüketir. Dahmeler yüksek tepelerde dairevi duvarla örülü bir alan içinde inşa edilir. Kemikler toprakla temas etmesin diye kaya veya demir içine konulur.

Zerdüştilerde temizlik önemlidir. Hastalık hali kötü varlıkların insan bedenine girmesiyle meydana gelir. Bu nedenle kurtulmak için hem maddi hem manevi temizlik ayinleri gerekir. Cenaze işleriyle uğraşanlar dokuz gün temizlik ayini yapar. Doğum yapan kadınlar da temizlik ayini yapar.

***İran Dini Geleneğinde Mecûsilik ve Parsilik:***

***Mecusilik.***

 Ateşperestlik (ateş kültü) Zerdüşt sonrası İran’da önemli bir kült haline gelmiştir. İslam kaynaklarında geçen bu inanç Zerdüşt’ten öncede merkezi bir öneme sahipti. Bu kültün kaynağı eski Arilere dayanır. Zerdüşt’ten sonra rahipler dini temizlik idealini ateşle sembolleştirmişlerdir. Ateş Sasaniler devrinde milli birliğin sembolü olarak kutsal kabul edilmiştir. Müslümanlar İranlıları “ateşe tapanlar” olarak nitelendirmişlerdir. Zerdüştilik Tahran yakınlarında Ragha’da bir Med rahip sınıfınca yürütülüyordu. Bunlara Mecusi (Maciler) deniliyordu. Mecusiler aslında “Zervanist”ti, Zervan zaman tanrısı olarak kabul ediliyordu. İran dinleri; Zervanist Mecusilik, Maniheizm ve Mitraizm mücadele içinde olmuştur. Zervanizm; zaman, gök ve kaderin her şeyi kontrolü altında tuttuğu, insanın takdir edilen karşısında tamamen güçsüz olduğu telkinleriyle İslam dünyasında daha sonra ortaya çıkan Cebriye durumuna düşmüştür. Sasani İmparatorluğu Müslümanlar tarafından ortadan kaldırıldı, İran Müslüman oldu ancak eski gelenekler tamamen oradan kalkmadı.

***Parsilik:***

Parsi, İranlı anlamına gelir. Kuzeybatı Hindistan’da oturan İran kökenli topluluk Parsiler olarak adlandırılır. Parsiler 641’de Müslümanların İran’ı fethetmesi sonucunda VIII. Yüzyıldan itibaren Hindistan’a göç eden İranlılardır. Hindistan’daki Parsiler bir Hindu kastı gibi teşkilatlanmışlardır. Günümüzdeki parsilik kuvvetli monoteist karakterlidir. Ayinlerin merkezinde tanrı sembolü ateş yer alır. Tapınaklara Parsi olmayanlar giremez. Günde beş defa rahiplerin nezaretinde temizleme ayini yapılır. Ayinlerde Avesta’dan ilahiler ve bölümler okunur. Sunu ve kurbanlara önem verilir. Ölüler şehirden uzakta “Dakhma” denilen ölü kulelerine bırakılır. 4-5 metre yükseklikteki bu kuleler necis sayılır. Cesetleri yırtıcı kuşlar yer, kemikler kalır, böylece toprak kirlenmemiş olur. Kurban törenleri eski Haoma kültüne dayanır ve bu sıvının takdimi şeklinde olur. Ahlaki prensipler; iyi düşünce, iyi söz ve iyi iş olarak özetlenir.