**İLİ: ERZİNCAN**

**TARİH: 18.08.2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

**DÜNYA VE AHİRET DENGESİ**

**Muhterem Müslümanlar!**

Okumuş olduğum ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: *“****Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.****”[[1]](#endnote-1)*

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki; *“****Ey İnsanlar, Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse, gecikse bile, kendisi için takdir edilen rızkını yemeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah karşısında takvalı olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.”[[2]](#endnote-2)***

**Değerli Müminler!**

Yüce dinimiz İslam düzenleme getirdiği her alanda tutarlılığa büyük bir önem vermektedir. Yaşamın değer ifade eder bir tarzda şekillenebilmesi için çelişkilerden uzak, içiyle ve dışıyla tutarlı olması şarttır. Bu tutarlılığın sağlanabilmesi ancak, tam ve mükemmel bir bütünlüğün oluşturulmasıyla mümkündür. İslam’da bu bütünlüğün kendisini gösterdiği önemli alanlardan biri dünya ve ahiret dengesidir.

Dünya ve ahiret hayatı, kesintiye uğramadan sürecek yaşamımızın iki aşaması, birbirinin devamı olan iki dönemidir. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için bu hayata “yakın hayat” anlamında “dünya hayatı”, dünyaya gözlerini yummasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da “ahiret hayatı” denmiştir. Dünya ile ahiret arasında birbiriyle ayrılmaz çok yakın bir ilgi ve kopmaz çok sağlam bir bağ vardır. “Dünya ahiretin tarlasıdır” şeklindeki hikmetli sözde bunu ifade etmektedir, zira ahiret, dünyanın bir sonucu; Allah’a kulluğumuzun imtihan edildiği uygulama alanı, ahiret ise bu uygulamalarımızın değerlendirilip hükme varıldığı yerdir. Hz. Ali Efendimizin şu dünya tanımı bunu ne kadar da güzel bir şekilde ortaya koymaktadır: *“****Dünya, Allah’ın peygamberlerinin mescidi, vahyin iniş yeri, meleklerin namazgâhı, Allah’ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yerdir****”[[3]](#endnote-3)*

**Aziz Cemaatim!**

 Dünya ve ahiret birbirinden bağımsız ve ilgisiz olarak düşünülmesi mümkün olmayan bir bütünün iki yarısıdır. Ahiret ne kadar değerli ise dünyada onun kadar değerlidir. Kur’an’da ve hadislerde de dünya sırf dünya olduğu için kötülenmiş değildir. Yerilen, ahirete tercih edilmiş bir dünya hayatıdır. Kötülenen, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanan bir dünya hayatıdır. Küçümsenen, zevk ve menfaatlerin Allah’ın rızasından üstün tutulduğu bir dünya hayatıdır. Onaylanmayan, ahiret karşılığında satın alınan bir dünya hayatıdır. İstenmeyen, rahata ve zevke dalarak eğlenceyi ve geçici hevesleri dinleri haline getiren kimselerin dünya hayatıdır. Yanlış ve değersiz olan, ahiretsiz düşünülen dünya hayatıdır.

**Değerli Kardeşlerim!**

Dünya ve ahireti birbirinin zıddıymış gibi görmeden, dengeyi muhafaza etmek suretiyle dünya hayatımızı, ahiretimizi esas alarak tesis etmek dinimizin hedeflediği amaçlardan biridir.

Hutbemi şu ayet-i kerime mealiyle bitirmek istiyorum: *“****De ki: "Allah'ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında mü'minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür.****”[[4]](#endnote-4)*

1. Kasas, 28/77. [↑](#endnote-ref-1)
2. İbn Mâce, Ticaret, 2. [↑](#endnote-ref-2)
3. Hadislerle İslam, 1/342. [↑](#endnote-ref-3)
4. Araf, 7/32.

***Hazırlayan****: İsmail GEREN, Tercan İlçe Müftüsü*

***Redaksiyon:*** *İl İrşat Kurulu* [↑](#endnote-ref-4)