**Basın Açıklaması**

Mâzisi altı bin sene evveline kadar götürülebilen ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs, üç semavi din için de özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu’nun yüreğidir. Sahip olduğu derin ruhla, tarih boyunca birçok kültürdeki ismiyle selam ve barış manasında devasa bir sembol olan şehir; nice istilâlara, el değiştirmelere ve yağmalara maruz kalmıştır.

Zaman, bu kutsal kentin acılarını unutturmaya, yaralarını sarmaya yetmemiştir. Nitekim Kudüs, İsrail tarafından acının beşiği haline getirilmiştir. Ramazanın arifesinde aldığımız tüyler ürpertici, yürek dağlayıcı haberler bir kez daha göstermiştir ki İsrail’in barışçı söylemlerinin hiçbir gerçeklik payı yoktur ve İsrail masum, silahsız insanları yaşlı, çocuk, kadın demeden katletmekte herhangi bir beis görmemektedir.

Yapılan katliamda akan kanlardan İsrail kadar ona çanak tutan ve bu duruma sessiz kalanlar da sorumludur.

Kudüs; şuurlu ve duyarlı her mümini heyecanlandıran esrarlı ve büyülü bir kelimedir. Bu tılsımlı söz hepimizi alır bir yerlere götürür. Vicdanların kapılarını aralar. Çünkü o müminlerin ortak paydasıdır. Kudüs’ün sancısı tutsa bunu bütün Müslüman bedenler hisseder.

Mukaddes ve mahzun Kudüs, ümmetin atan kalbidir. Müslümanların gözü kulağı bu kutsal topraklardadır. Zira Kudüs insanlığın ortak vicdanının nişanesidir. Acı bir medeniyet tecrübesidir. Zihnimizi ve gönlümüzü dizayn eden kutlu bir irade abidesidir.

Kanadı kırılmış yaralı bir kartalı andıran Kudüs, ümmetin yetim coğrafyasıdır. Yüzyıllardan beri içine akıtmıştır ateşin gözyaşlarını. Bu yüzden, ağlasa da ağladığını belli etmemiştir. Dik, diri ve iri durmuştur. Vakur duruşunu ve metanetini hep muhafaza etmiştir.

Kudüs mahzunsa ümmet de mahzundur. Onun tebessümü ümmetin ağız dolusu gülüşüne sebeptir. Kudüs kederliyse bize neşelenmek ve eğlenmek haramdır. Kudüs ağlarsa ümmet de ağlar; ağlamalıdır da. Zira Kudüs’le ümmet birbirinden ayrılmayan uzuvlardır; et ve tırnak gibidir.

Mescid-i Aksa, bugün darmadağın olan ümmetin yetim çocuğudur. Bulunduğu konumdan bîzardır. Mehmet Akif İnan’ın dizeleri onun resmini çizer adeta: “Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde /Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu /Varıp eşiğine alnımı koydum /Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu”

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs, altı asır boyunca üç kıtaya adaletle hükmetmiş Osmanlı’nın ilk göz ağrısıdır. Osmanlı’dan sonra şehir adeta acının, acımasızlığın, ölümün kucağına doğan bebelerin, kanın, kanlı yaşın yurdu haline gelmiştir.

Kudüs’ün bir hoşgörü başkenti olmasını hazmedemeyen Siyonistler bu topraklarda huzur ve sükûn bırakmamışlardır. Bu kadim toprakları tapulu malı gibi gören ırkçı zihniyet, burada yaşayanlara huzuru haram etmiştir. İşgal, terör ve kargaşa bu toprakların kaderi olmuştur.

Filistin’de, Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da dostluğun, barışın ve huzurun ikame edilebilmesi için Ömer’in emanına, Yavuz’un fermanına, Hamid’in dermanına ihtiyaç vardır.

Müslümanların yüzünün gülmesi, dünyanın huzur ve sükûna kavuşması için Filistin’de kalıcı barışın sağlanması olmazsa olmaz derecesinde mühimdir. Bunun için öncelikle yapılması gereken şey, İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Müslümanlara baskı ve zulüm yapmamasıdır.

Kudüs’ün ve Filistinlilerin en kısa zamanda huzura kavuşmasını temenni ederken kana doymayan siyonistleri ve destekçilerini lanetliyor, yapılan saldırıda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.