**DÜNYA VE AHİRET DENGESİ**

 **GİRİŞ**

Bizlere çeşitli nimetler ihsan eden, bizleri yeryüzünde halife kılan Rabbimize sonsuz hamd olsun. Resul-ü Edibi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.) salat ve selam olsun. Dünyaya geliş maksadımızı Rabbimiz bize şöyle bildirmektedir:

**اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً**

**“*Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık.”*** (Kehf, 18/7) Allah Teâlâ, kimlerin daha iyi davranışlarda bulunacağını denemek için bunca güzel nimetleri; malı, mülkü, evlât ve serveti, dünyanın bir süsü olarak yaratıp çekici kılmıştır. Bunun yanında insanları da irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır. Böyle olmasaydı imtihanın bir anlamı kalmazdı. Fakat Allah bu nimetlerin geçici olduğunu, yeryüzündeki güzellikleri bir gün çerçöp haline getirip yok edeceğini, dünyayı insansız, hayvansız, ağaçsız, bitkisiz ve kupkuru bir çöl haline getireceğini bildirmekte ve dünya nimetlerine bağlanmanın doğru olmadığına dikkat çekerek insanları uyarmaktadır. (Kur'an Yolu Tefsiri, 3/536-537)

Dünya kelimesi, “yakın olmak” mânasına gelen dünüv kökünden türemiş “en yakın” anlamındaki ednâ kelimesinin müennesidir. Kur’an’da âhiret ve âhiret hayatının karşılığı olmak üzere çok defa, “yakın hayat” anlamındaki el-hayâtü’d-dünyâ  şekliyle isim olarak kullanılmıştır. Bu yakın hayatın ardından gelecek olan hayata, “sonraki hayat” anlamında âhiret adı verilmiştir.

Kur’an’a göre, âhiret için amelleri engellemeyen ve aksatmayan dünya hayatı meşrû bir nimet, hatta saadettir. İslam ölçüsüz bir şekilde dünyaya sarılmayı da dünyayı tamamen terk etmeyi de hoş karşılamamıştır. (Süleyman Uludağ, Dünya, DİA, 10/22-25)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), hicretten sonra muhacir ile ensarı kardeş ilan etmişti. Aralarında manevi kardeşlik bağı kurduğu sahabiler arasında Selmân-ı Fârisî (r.a.) ile Ebu’d-Derdâ da (r.a.) vardı. Ebu’d-Derdâ (r.a.), İslam’la şereflendikten sonra Allah’a ibadet dışında hiçbir şeyle meşgul olmamaya karar vermişti. Ticareti bırakmış, hatta ailesini dahi ihmal etmeye başlamıştı. Onun bu durumuna şahit olan Selmân (r.a.), kardeşi Ebu’d-Derdâ’yı (r.a.) şu sözlerle uyardı:

**إنَّ لنَفْسِكَ عليكَ حَقًّا، ولِرَبِّكَ عَليكَ حَقًّا، وإنَّ لِأهلِكَ عَليكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ**

 “***Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Şu halde her hak sahibine hakkını ver!”*** Ebu’d-Derdâ (r.a.), Selmân’ın (r.a.) bu sözlerini Peygamber Efendimiz’e (s.a.s) aktarınca Allah Resûlü (s.a.s), “***Selmân doğru söylemiş.”*** (Buhârî, Savm, 51) buyurdu.

**DÜNYA HAYATI GEÇİCİ VE ALDATICIDIR**

Kur’an’ın sıkça hatırlattığı hususlardan bir tanesi dünyanın geçici ve aldatıcı olduğudur. Rabbimiz şöyle buyuruyor:

**يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاࣞ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ**

***“Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın***.” (Fatır, 35/5)

Sakın dünya hayatı sizi ahirete yönelik hazırlıktan ve ahiret hayatı için gayret sarf etmekten alıkoyup süsü ve cazibeli yönleriyle itaat ve ibadetten uzaklaştırmak suretiyle aldatmasın. İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayette, *“aldatma ustası”*diye çevrilen ğarûr kelimesiyle şeytanın kastedilmektedir. Şeytanın aldatması daha çok, kişiye “*Allah çok bağışlayıcıdır, en büyük günahları bile affeder; bu kadarcık günahtan bir şey çıkmaz”*gibi telkinlerle olmaktadır. (Kur'an Yolu Tefsiri, 4/450-451) Rabbimiz diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor:

**اِعْلَمُٓوا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزٖينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهٖيجُ فَتَرٰيهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماًؕ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدٖيدٌۙ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَٓا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ**

***“Bilin ki dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlâtta birçokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır, ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah’ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir.”*** (Hadid, 57/20)

Kur’an’ın birçok ayetinde belirtildiği üzere insanın yaratılış amacından tamamen kopuk bir dünya hayatı anlamını, özünü yitirmiş, sadece biçimde kalmıştır. Ayette ki temsilde dünya hayatı yağmura benzetilmekle beraber asıl benzetilen bitkidir. Bitkinin burada belirtilen evreleriyle insanın oyun, eğlenme, mal-mülk edinme ve çoluk-çocuğa karışma çağları arasında da bir benzerlik kurulabilir. “Çiftçiler” diye çevrilen küffâr kelimesi kâfirin çoğuludur. Bu kelime sözlükte “örten, gizleyen” anlamına geldiği için hem tohumu ekip üstünü örtmesi sebebiyle çiftçiye hem de Allah’ı ve gerçekleri inkâr edip üstünü örtmesinden dolayı inkârcı kişiye “kâfir” denmiştir. Burada “çiftçi” anlamı uygun düşmekle beraber, özellikle bu kelimenin seçilmesi, inkârcıların dünya hayatına düşkünlüklerine de bir göndermenin bulunduğunu düşündürmektedir. (Kur'an Yolu Tefsiri, 5/249-250)

Mekke fethedildiği gün Müslüman olan Hakîm b. Hizâm, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) gençlik yıllarından arkadaşı ve Hz. Hatice’nin de (r.a.) yeğeniydi. Hakîm b. Hizâm, Fetihten sonra meydana gelen Huneyn Savaşı’nda Müslümanların safında yerini almıştı. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) yanına gelerek daha çok verilmesini istemiş, ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Hakîm’e verildikçe kendisine verilen miktarın artırılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ikinci isteği de kırmamış, tekrar verilmişti. Bir daha istendiğinde Hz. Peygamber (s.a.s.):

**يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى**

*“****Ey Hakîm! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, tıpkı doymak bilmeyen obur bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.”*** (Buhârî, Zekât, 50)

Rabbimiz dünyayı ahirete tercih eden İsrailoğulları’nın sonları şöyle anlatılmaktadır:

**اُو۬لٰٓئِكَ الَّذٖينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِؗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَࣖ**

***“İşte onlar, âhiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir.”*** (Bakara, 2/86)

**ASIL YURT AHİRET YURDUDUR**

 **وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَٓا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**

**“*Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi!”*** (Ankebut, 29/64) İnsan için önemli olan, ahiret yurdundaki asıl hayatı kurtarmasıdır.

Dünyanın geçici güzelliğine kapılıp, ahiretini ihmal etmemelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

**وَاللَّهِ! مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ –وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ– فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ ﴿أَحَدُكُمْ﴾ بِمَ يَرْجِعُ**

**“*Vallahi, âhiretin yanında dünya(nın konumu), ancak birinizin şu (işaret) parmağını denize daldırması gibidir; (parmağının) ne (kadar su) ile döneceğine bir baksın!”*** (Müslim, Cennet, 55)

**KISSA**

Abbasi halifelerinden Harun Reşid veya başka bir zat için anlatılır. Harun Reşid hastalanınca, etrafında bulunanlara; “ben ölünce, yıkayıp kefenledikten sonra tabutuma koyunca sağ kolumu tabutun dışında bırakın. Kolum tabutun dışına sarkmış vaziyette çarşı-pazardan beni geçirip kabristana öylece götürün” demiş.

-“Efendim” demişler, o zaman malum olduğu üzere Abbasi Halifesidir. “Bu daha evvel hiç yapmadığımız bir uygulama. Neden böyle yapalım ki?

- Halife çok ibretli bir cevap vermiş: “İnsanlar, devlet başkanının bile bu dünyadan elinin boş gittiğini görsünler!”

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

**اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ**

**“*Allah’ım hayat ancak ahiret hayatıdır.”*** (Müslim, Cihad, 4773) Hadisi şerif dünya hayatının gereksizliği manasını ifade etmez. İnsanın önündeki ahiretine dikkat çeker.

Abdullah b. Ömer (r.a.) Resûlullah (s.a.s.) benim iki omuzumu tuttu ve:

**كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ**

***“Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol”* (**Buhârî, Rikak 3) buyurdu.

Garib, gurbette olan, memleketinden uzakta olan kimsedir. İnsan ahirete nispetle dünyada gurbette olan kimse gibidir. Asıl yurdu ahirettir.

 Onlarca ayet-i kerime insanlığı dünyevileşmenin tuzağına düşmemeleri için ısrarla uyarmaktadır. Abdullah b. Mesûd (r.a.), Resûlullah (s.a.s.)bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz:

 –Yâ Resûlallah! Sizin için bir döşek edinsek, dedik. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s.) :

**مَالي وَلَلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا في الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا**

 “***Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim.”*** (Tirmizi, Zühd, 44) buyurdu. Başka sefer Allar Resulü (s.a.s.) şöyle buyurdu:

**إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَالُ**

***“Her ümmetin bir fitnesi (imtihan vesilesi) vardır, benim ümmetimin fitnesi ise maldı.*** (Tirmizi Züh, 26) İnsanın dünyada pek çok imtihan vesilesi vardır. Mal, servet ise bunların en büyüğü ve en tehlikelilerindendir. Bu durumu insanın dünyalık kazanmamalı ve mal biriktirmemeli şeklinde mi anlamalıyız?

Hz. Mevlânâ, insanın dünya malı ile olması gereken ilişkisini deniz ve gemi benzetmesiyle anlatır. Su geminin altında olunca onun hareket etmesine yardım eder, ancak gemin içine girince gemiyi batırır. Dünya malı da böyledir. Dünya malı onun bu dünyadaki yaşamı için bir araçtır, amaç değildir. Mal sevgisi insanın gönlüne girmemelidir. Şayet girerse suyun geminin içine girip batırdığı gibi batırır. Büyüklerin dediği gibi **"Dünya elimizde olmalı ama gönlümüze girmemelidir"**

**وَاللّٰهُ يَدْعُٓوا اِلٰى دَارِ السَّلَامِؕ وَيَهْدٖي مَنْ يَشَٓاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقٖيمٍ**

**“Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor.”** (Yunus, 10/25)

Allah kullarını “esenlik yurdu”na, âyetteki ifade ile “dârüsselâm”a çağırmaktadır, dinin amacı insanlara ebedî mutluluğu sağlamaktır. Dünya hayatında peygamberleri dinleyenlere, akıl ve iradelerini doğru kullananlara Allah doğru yolu göstermektedir. Bu yolun sonu cennettir, cemalullahtır, insanlara eşsiz saadet bahşeden Allah rızâsıdır (rıdvanıdır). Böylesine bir mutluluktan mahrum olanlar, olmadık hayallerin peşine düşerek, kendi sonlarını hazırlamış olmaktadırlar. (Kur'an Yolu Tefsiri, 3/96)

**DÜNYA AHİRETE HAZIRLANMA YERİDİR**

Dünya hayatı, insanın ahiret yolculuğunun önemli duraklarından bir tanesidir. İnsan ahiretini dünyada kazanır. İnsan dünyada ektiği tohumun ürününü ahirette hasat edecektir. Bir çeşit dünya ahiretin tarlasıdır.

**KISSA**

Çok zengin, ama cimriliği meşhur bir köylü vardır. Dolmuş parasını vermemek için yürüyerek, ayakkabıları eskimesin diye de yalınayak kasabaya gider. Kahvede kolay kolay oturmaz, bir daha ki sefere o ısmarlamak zorunda kalabilir diye, kimsenin çayını içmezdi. Kimseye sadaka vermez, isteyeni yanından kovardı. Kısaca kesesi çok zengin, yüreği çok fakir bir adamdı.

Yine bir gün pazara gider. Çok sıcak bir gündür. Fakir bir adam onun yanına yaklaşır:

- "Efendim, Allah rızası için bir sadaka, bir ayran parası, içim yanıyor" der. Cimri,

- "Git işine be miskin adam, git su iç" diye çıkışır. Fakir,

- "Ama efendim sabahtan beri su içiyorum. Hep su içilmez ki. Ne olur efendim." der. Zengin adam yine reddedecektir fakat çevredeki insanların kendisine güldüklerini fark edince cebinden bir beş lira çıkarır ve, "Bir defaya mahsus olmak üzere al bakalım" der. Fakir adam hiç vakit kaybetmeden dükkâna yönelir ve buz gibi ayranını içer. Sonra o cimri adam için ağzından dualar dökülür. Aynı gece cimri rüyada kendisini cennette görür. Şöyle ki, geniş yeşillik ve her tarafta berrak sular akıyordur. Fakat o kadar dolaştığı halde yiyecek bir şey bulamaz. Elini şaplatır. Bir görevli onun yanına gelir:

- "Buyurun" der. Adam,

- "Ne biçim cennet burası, hani kuş kebapları, bıldırcın etleri, çeşit çeşit yemekler, tatlılar?" Görevli,

- "Bir kaç dakika bekleyin " der. Bir kaç dakika sonra adamın önüne bir gümüş tepsi üzerinde bir bardak ayran getirilir. Adam şaşkın şaşkın sorar:

- "Dalga mı geçiyorsunuz, hani diğerleri, ben ayranla mı karın doyuracağım?" Görevli sakin bir şekilde adama,

- "Efendim dünyadan sadece bunu göndermişsiniz. Başka bir şey göremedik." der. Adam şaşkın,

- "Ne yani, burada her şey hazır değil mi, biz her şeyi dünyadan mı gönderiyoruz? diye sorar. Görevlinin verdiği "Evet" cevabından sonra da uykudan uyanır. Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

**وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ ﴿39﴾ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىۖ ﴿40﴾ ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰىۙ ﴿41﴾ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰىۙ ﴿42﴾**

**“39*. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. 40. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. 41. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. 42. En sonunda yalnız rabbine varılacaktır*.”** (Necm, 53/39-42)

İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, âhirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır.

**وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْراً وَاَعْظَمَ اَجْراًؕ**

**“*Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; işte bu daha iyidir ve mükâfatı daha büyüktür.”* (**Müzzemmil, 73/20)

**DÜNYA-AHİRET DENGESİ**

Allah Resulü’nün (s.a.s) öğretisinde dünya ve âhiret, birbirinin devamı olan ve birlikte kazanılan hayatlardır. İnsanlardan beklenen, hayata gözlerini açtıkları dünya ile hayata gözlerini yumduktan sonraki âhiret arasında bir denge kurmalarıdır:

**وَابْتَغِ فٖيمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصٖيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا**

***“Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!”*** (Kasas, 28/77) Dünyadan nasibin unutulmaması iki şekilde anlaşılabilir:

a) Asıl amaç âhiret yurdunu kazanmaktır, ancak dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak gerekir.

b) Dünya hayatı, ebedî âlemdeki hayata göre çok kısadır; kul bunu unutup dünya ebedî imiş gibi kendini ona kaptırmamalı, dünyasını âhireti için değerlendirmelidir.(Kur'an Yolu Tefsiri, 4/245-246)

Bu dengeyi sarsacak aşırı uçların bir tarafında tamamen maddeye dayalı olan dünyevîleşmiş bir yaşantı, diğer tarafında ise ruhbanlık denilen tamamen mistikleşmiş bir hayat bulunur. Hz. Peygamber’in (s.a.s) kendisini ibadete adadığı için eşini ihmal eden sahâbî Osman b. Mazûn’a söylediği,***“Ey Osman! Biz (Müslümanlara)* *Ruhbanlık emredilmedi*...”** (İbn Hanbel, VI, 226) sözü, insanlardan yeme içme, uyuma ve evlenme gibi dünyevî hazları terk ederek bir ruhban hayatı sürmeleri beklenmediğini açıkça göstermektedir. Benzer şekilde onlardan Firavun ve Kârûn gibi dinî ve mânevî değerlere sırt çevirerek ölçüsüz bir şekilde dünyaya sarılmaları da istenmemektedir. Ne dünyasını âhireti için terk etmesi istenir müminden, ne de âhiretini dünyası için feda etmesi... Allah Resulü’ne (s.a.s.) ait bir hadis olmasa da hikmetli ve özlü bir söz olan, **“*Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyan için, yarın ölecekmişsin gibi âhiretin için çalış!”***şeklindeki meşhur deyiş de dünya ve âhiret dengesini vurgular.

 Hem ilk (dünya) hem de son (âhiret) hayatını kazanmanın ve iki dünya mutluluğunu elde etmenin yolu iki dünyanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu kavramaktan geçmektedir. Allah Resûlü (s.a.s.) bu hakikati şöyle ifade etmektedir:

**مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِى قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ**

***“Kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez; kendisine ancak onun için takdir edilen dünyalık ne ise o gelir.”***  (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 30)

Dünya hayatı, Hz. Peygamber’in (s.a.s) ifadesiyle, ebedî hayat olan âhirete giderken uğranılan bir uğrak mahallidir. Ancak âhiret hayatı insanın buradaki yaşantısına göre şekilleneceği için, dünya hayatı ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Zira insanın âhirette bulacağı şey, dünyada iken elde ettiği şeydir. İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, âhirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır.

Diğer yandan dünya ve âhiret hayatı arasındaki denge, her iki hayatın da aynı derecede önemli olduğu anlamına gelmez; bilakis denge, dünyaya da âhirete de hak ettikleri ölçüde değer vermekle mümkün olur. Âhiret hayatının kalıcı, bâkî ve ölümsüz olması onu geçici, fâni ve ölümlü olan dünya hayatından daha üstün yapmaktadır. (Hadislerle İslam, 3/625-626)

 Yüce Allah dünya ve âhiret hayatlarını bir ölçü ve denge içinde yaşayan kullarından övgüyle söz eder:

**رِجَالٌۙ لَا تُلْهٖيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاٖيتَٓاءِ الزَّكٰوةِۙ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فٖيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَا**

***“Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah´ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.”***(Nur, 22/37)

İnsanların çoğu, fâni olan imtihan dünyasında ticarete, zanaata, zevk ve safaya dalarak Allah’ı unuturlar, namazları vaktinde kılmazlar, mala düşkünlükleri sebebiyle zekâtı ya hiç vermezler yahut da eksik verirler. Bunlar imtihan için verilmiş, âdeta imtihan sorusuna benzeyen dünya malına ve menfaatine aldanarak servet ve nimet imtihanını kaybeden gafillerdir. Allah’ın örnek gösterdiği, övdüğü, yaptıklarının karşılığını fazlasıyla vereceği, ayrıca karşılığı olmayan hesapsız lütuflarda bulunacağı kulları ise dünya-âhiret dengesini iyi kuranlar, ebedîyi fâniye, devamlıyı geçiciye, değerliyi değersize değişmeyenlerdir. (Kur’an Yolu Tefsiri, 4/84)

**SONUÇ**

Ayetlerde ve hadislerde kötülenen dünyadan maksat madde ve şahsî çıkardır. Mal, mevki, şehvet, lüks ve israf gibi tutku ve eğilimler kınanırken mânevî değerlere ve uhrevî hayata bağlılık gösterilmesi istenmiştir.

**أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ**

**“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız.”** (Müminûn, 23/115) İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir. (Kur'an Yolu Tefsiri, 4/ 47)

Katâde, Enes (b. Mâlik)’e (r.a), “Hz. Peygamber’in (s.a.s) en çok ettiği dua hangisiydi?” diye sordu. Enes (r.a) şöyle cevap verdi. (Allah Resûlü) (s.a.s.) en çok şöyle diyerek dua ederdi:

**اللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**

***"Allah’ım, bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!"***(Müslim, Zikir, 26)

Rabbim bizleri dünya hayatını ölçü ve denge içinde yaşayabilen, ahiretini kazanan kullarından eylesin.

Hüseyin YAZICI

İl Vaizi