HIZLA TÜKENEN SERMAYEMİZ: ÖMÜR

1. Konunun Planı

a. Zaman Kavramı

b. Kur’an-ı Kerim’de Zamanla ilgili Ayetler

c. Hadis-i Şeriflerde Zamanın Önemi

d. Zamanın Sermaye Boyutu

e. Zaman Sermayesini Değerlendirme Yolları

* Samimi bir şekilde iman
* Dünya ve ahiret için yararlı işler yapmak
* Karşılıklı hakkı tavsiye etmek
* Karşılıklı sabrı tavsiye etmek

f. Ömür Kavramı

1. Konunun Açılışı ve işlenişi

Konuya zaman kavramının açıklanmasıyla başlanır. İnanan insanlar için zamanın önemine vurgu yapılır. Zaman Allah’ın bu dünya hayatında insana sunmuş olduğu en güzel ve en önemli nimetlerdendir. İnsan kendisine verilen her nimetten hesaba çekileceği gibi, hayatında kendisi için belirlenen zaman diliminden de hesaba çekilecektir. İşte bu belirli zaman dilimine ömür denmektedir. Konumuzun başlığı nedeniyle ömür sermayesinin tükenmesini pazarda buz satıcısının haleti ruhiyesiyle benzeştirilerek, zaman kavramını ayetlerle ve Peygamberimizin (s.a.s.) in hadisi şeriflerindeki tavsiyeleriyle dinimizin zamana ne kadar önem verdiği önem pekiştirilir. Bu kutlu tavsiyeler, iman eden insana zamanın kendisine hükmetmesine izin verdirmez, bilakis zamanını kontrol altına alarak bilinçli ve düzenli bir şekilde onu yönlendirir ve ‘boş vakit’ ifadesinin çok tehlikeli ve yanlış olduğunu hatırlatır. Çünkü şeytan insanın boş vaktini doldurmak için fırsat beklediğini, ebedî yaşamdaki cennet hayatını da, cehennem hayatını da kendisine verilen zaman nimeti içerisinde kazandığı bilinci verilmiş olur.

1. Konunun Özet Sunumu

Allah, hayatı belirli zaman dilimlerine ayırmıştır. İbadetlerimizin zamanı, mevsimlerin ve ayların zamanları… Bu zaman dilimlerinin en temeli gün olarak ifade edilen yirmi dört saatten oluşan zamandır. İnsan, ömür denilen zaman dilimini nasıl değerlendirdiğini anlamak isterse, bir günlük yaşantısına bakması yeterli olacaktır. Bu sebeple insan bir gününü nasıl yaşarsa, bir günlük zamanını nasıl değerlendirirse, ömrünü de o derecede yaşamış ve değerlendirmiş demektir. Bu noktada önemli olan ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır. Bu dünyadaki ömrümüz sınırlı ve sayılıdır. Zaman, sabit hızla akıp giden bir sermayedir. İnsan içinde yaşadığı zamanlardan sorumludur. Onun için insana ibnu’l vakt (vaktin çocuğu) deniliyor. Yani bulunduğu anı en güzel şekilde yaşamasıdır. Nice insanlar vardır ki kırk-elli senelik ömürlerine yüz seneye sığmayacak davranışlar ve eserler sığdırmışlardır; nice insanlar da vardır ki, yüz senelik ömürlerini bir hiç uğruna heba etmişlerdir.

Günümüzde pek çok kimse vakit yokluğundan şikâyet eder. Kime sorsanız, zamanı pek yoktur. Hâlbuki lüzumsuz ve faydasız işlerin peşinden koşuşturmaktan, ya da boşa zaman harcamaktan hayatî önem arz eden işleri yapmaya zaman kalmamaktadır. Unutmayalım ki, kaybedilen birçok şey telafi edilebilir, servetler yeniden kazanılabilir, insan zamanla mal, mülk ve servet sahibi olabilir, ama, boşa geçirdiği zamanını ve gayesinin dışında harcadığı ömür sermayesini asla geri getiremez. “Vakit nakittir”, “Vakitlerle yakutlar satın alınabilir ama yakutlarla vakitler satın alınamaz” gibi atasözleri, bu hususu en güzel şekilde ifade etmektedir. Buzdolabının henüz icat edilmediği dönemlerde bazı yiyecek ve içecek türü gıdaları muhafaza etmek için dağlardan buz kesilir ve Pazar yerlerinde satılırdı. Sıcak bir yaz günü hoca efendi ve talebeleri ile birlikte Pazar yerinde dolaşırken böyle bir buz satıcısına rastladı. Satıcı; “sermayesi eriyip giden bu şahsa acıyın, merhamet edin!” diye bağırıyordu. Satıcının bu bağırmasını duyan hoca efendi birden fenalaştı. Kendine gelince,” Bu satıcı bana asr suresinin manasını öğretmiş oldu.” İnsan ömrü de bir buz misali devamlı eriyip tükenmektedir. Sıcak hava buzları eritince adamın satacak başka bir sermayesi kalmayacağı gibi günbegün tükenen ömür de bitince dünya hayatı sona erecek, bir daha geriye dönüşü olmayacaktır. Bu nedenle Rabbimiz, Asr suresinin başında asra/zamana yemin ederek Müslümanın hayatındaki önemine dikkat çekmektedir. Değerlendiren insanların niteliklerine dikkat çekmektedir. Müslüman; İman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye ederek ancak sermayesi olan biricik ömrünü hakkıyla değerlendirmiş olur. Buz satıcısı, eriyen, tükenen sermayesinin yerine geceleyin dağdan yenisini getirebilir. Biz bu vaazı dinlemeye başladığımız iki dakika öncesine dönebilir miyiz? Ya da dünyanın bütün imkânlarını kullansak iki dakika ilave zaman kazanabilir miyiz?

“Gül dediğin nedir senin? Üç beş diken biraz toprak.

Ömür var ya çok sevdiğin, Üç beş nefes sonra toprak.”

Hz. Mevlana

1. Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler

وَالْعَصْرِۙ ﴿﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍۙ ﴿﴾ اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ِ

1-Asr´a yemin olsun ki, 2- insan mutlaka bir ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. (Asr,1-3)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فٖي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَۚ ﴿١﴾

İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 1)

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَٓائِفَةٌ مِنَ الَّذٖينَ مَعَكَؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الّلَ وَالنَّهَارَؕ

Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da (böyle yaptığını) rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah’tır. (Müzzemmil 20)

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلٰى جُنُوبِكُمْۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقٖيمُوا الصَّلٰوةَۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنٖينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً

Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. (Nisa 103) “Namazı bitirince...” şeklinde tercüme edilen kısım çoğunluğa göre bir tercüme olup buna göre mâna şöyledir: Allah’ı anmak, Allah ile beraberlik şuurunu yaşamak namaz haline mahsus değildir. Mümin her durumda O’nu anmalı, gönlünde ve şuurunda O’nunla beraber olmalıdır. (Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 132-133)

Müminin hayatında boşluk olamayacağını, bir işi bitirdiğinde başka bir işle meşgul olmayı Kur’an bize öğretiyor.

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ ﴿٧﴾

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Ve yalnız rabbine yönel. (İnşirah 7-8)

Müslüman, zamanını değerlendirirken boş ve lüzumsuz işlerden yüz çevirdiğini ayetten anlıyoruz.

وَالَّذٖينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَۙ

Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. (Müminün 3)

Zamanını, Allah yolunda ibadet ve itaatle değerlendirmeyip lüzumsuz ve boş işlerle uğraşanların pişman olacaklarını ve feryat edeceklerini Allah (c.c) bize bildirmektedir.

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فٖيهَاۚ رَبَّـنَٓا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذٖي كُنَّا نَعْمَلُؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فٖيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَٓاءَكُمُ النَّذٖيرُؕ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ نَصٖيرٍࣖ

Ve onlar orada, “Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, iyi işler yapalım” diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım! Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur! (Fatır 37)

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; ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi! (Ankebut 64)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Ey İman edenler! Allahtan korkun. Ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allahtan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”( Haşr, 18)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ

“ Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder”(Casiye, 24)

1. Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Hadisler

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنهُ قال : قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ » حديثٌ حسنٌ رواهُ التِّرْمذيُّ وغيرُهُ .

“Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.” (Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12) buyurmaktadır.

“Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil; ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın.” (Hakim, el-Müstedrek, IV, 341)

قَالَ رَسُولُ اللّهِ: َ يَزُولُ قَدَمَا عِبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّى يُسْألَ عَنْ أرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَا أنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيمَا أبْلاه

"Kıyamet günü, dört şeyden sual edilmedikçe, kulun ayakları [Rabbinin huzurundan] ayrılamaz:

* Ömrünü nerede harcadığından,
* Ne amelde bulunduğundan,
* Malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından,
* Vücudunu nerede çürüttüğünden."(Nerede yaşlandığından) (Tirmizî, Kıyamet 1, 2419).

İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «نِعْمتانِ مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» رواه مسلم.

“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.” (Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15)

1. Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar

* Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa:682-684
* <https://islamansiklopedisi.org.tr/asr-suresi>
* Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 335
* https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr › ...·
* <https://www.diyanethaber.com.tr/omur-sermayemiz-tukenirken-makale>
* Abdülfettah Ebu Ğudde, İslam Alimlerinin Gözüyle Zamanın Kıymeti, (Çev. Enbiya Yıldırım), Rağbet Yay., 2011.
* Canan, İbrahim, İslam’da Zaman Tanzimi, İstanbul
* Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1982, c. 9, s. 6070-6079.

Nuran BAYRAK

İl Vaizi