**ÖLÜM VE AHİRET BİLİNCİ**

**(Raşit ERTUĞRUL, Vaiz)**

**GİRİŞ**

 İnsanın Ahiret yolculuğunda dört durak vardır:**1)**Ruhlar alemi **2)**Anne karnı **3)**Dünya **4)** Kabir

 İnsan sorumluluk taşıyan bir yaratıktır. Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmakla yükümlü olan insan, mutlaka bir gün O'nun huzurunda dünyada yaptıklarından sorgulanacaktır. Çünkü O,

**1)** Tesadüfen dünyaya gelmiş değil, Allah'ın takdir ve yaratması ile var olmuştur.

**2)** Allah Teâlâ kâinatta olan her şeyi onun hizmetine vermiştir.

**3)**Akıl nimeti sayesinde diğer mahlukattan ayrılmış,

**4)**Gönderilen peygamberlerle doğru ve yanlış yol gösterilmiş, amellerine göre "Eşref-i Mahlukat" veya "Esfelli Safilin" mertebeleri verilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de:

**اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ**

**Müminun115**

 *“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız"*

**ÖLÜM ÖNCESİ - ÖLÜM**

 Üzerinde yaşadığımız şu ihtiyar dünya nice insanlar gördü. Kimi peygamberdi bu insanların, kimi Ebu Cehil’di. Kimi mü’mindi, kimi kâfir... Kimisi Sıddık’ti, kimisi Nemrut...

Kimi; “... Yâ Rabbi! Vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi yalnız ben doldurayım, diğer kulların girmesin.” derken, kimi;

 “*Sizin Allah’ınız öldürüp diriltebiliyorsa, pekâla ben de öldürür ve diriltirim”***Bakara  2/258.** diyebiliyorlardı. Onlar dediler, yaptılar, ettiler ve en sonunda istisnasız gittiler.

 Evet, hepsi öldü. Ölüm onların hiç birini ayırmadı.

İnsan kendisine tayin edilen hayatı yaşıyor ve en sonunda ölüyor. Yüce Allah’ın mahlûkat üzerine koyduğu, şaşmaz ve değişmez kanun bu. Nitekim Allahü Teala Hazretleri Kur’an-ı Kerim’de:

**كلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ**

 “*Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz*.”**Ankebut  57.**

\* Bilelim ki, bizler şu anda iki gün arasında bulunuyoruz: Biri geçmiş diğeri gelecek gün... Geçmiş olarak gün, hatasıyla sevabıyla bitmiştir. Gelecek gün ise bizlerin yetişip yetişemeyeceği meçhul bir gün olarak duruyor. Öyleyse tek sermayemiz bugünümüz. Her ne varsa bugünde var. Peygamberimiz: “*Yarın yaparım diyenler helâk oldu.”* **R. Salihin, c.2, s.546.**

*“Kişi yaşadığı hâl üzere ölür ve öldüğü hâl üzere haşrolunur.”* **(Münâvî, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr, V, 663)**

 Önemli olan ölümü, gönüllerde *“Refîk-ı A’lâ”*ya, yâni *“en yüce dosta”* kavuşma heyecanına dönüştürmektir.

 Allâh Rasûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in son anları, bu heyecanın zirvesinde yaşanmış bir vuslat demiydi. O, ömrü boyunca her hâlükârda Rabbinin emrine itaat ve muhabbet hâlinde olduğundan, ölmeden evvel ölerek vefâtını bir şeb-i arûs hâline getirmişti. Nitekim Peygamber Efendimizin vefatına üç gün kala Cenâb-ı Hak her gün Cebrâil -as-’ı göndererek Rasûlü’nün hatırını sormuştu. Son gün olunca Cebrâil-as- bu sefer yanında ölüm meleği Azrâil de bulunduğu hâlde geldi. Cebrâil -as-:

“– Ey Allâh’ın Rasûlü! Ölüm meleği senin yanına girmek için izin istiyor! Halbuki o, senden önce hiçbir Âdemoğlunun yanına girmek için izin istememiştir! Senden sonra da hiçbir Âdemoğlunun yanına girmek için izin istemeyecektir! Kendisine izin veriniz!” dedi.

Ölüm meleği içeri girip Peygamber Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-’ın önünde durdu ve:

“– Yâ Rasûlallâh! Yüce Allâh beni sana gönderdi ve senin her emrine itaat etmemi bana emretti! Sen istersen rûhunu alacağım! İstersen, rûhunu sana bırakacağım!” dedi. Peygamber Efendimiz s.a.v:

*“– Ey ölüm meleği! Sen (gerçekten) böyle yapacak mısın?”* diye sordu. Azrâil -aleyhisselâm-:

“– Ben, emredeceğin her hususta sana itaatla emrolundum!” dedi. Cebrâil -aleyhisselâm-:

**“– Ey Ahmed! Yüce Allâh seni özlüyor!”** dedi.

Peygamber Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-:

*“– Allâh katında olan, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği! Haydi, emrolunduğun şeyi yerine getir! Rûhumu, canımı al!”* buyurdu.

Peygamber Efendimiz -.a.v.-, yanındaki su kabına iki elini batırıp ıslak ellerini yüzüne sürdü ve:

*“– Lâ ilâhe illallâh! Ölümün, akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var!”* buyurduktan sonra, elini kaldırdı, gözlerini evin tavanına dikti ve:

***“– Ey Allâh’ım! Refik-ı A’lâ, Refîk-ı A’lâ (yâni yüce dost, yüce dost)!..”*** diye diye bu fânî âlemden hakîkî âleme hicret etti. **(Bkz. İbn-i Sâd, *Tabakât*, II, 229, 259; Belâzûrî, *Ensâbu’l-Eşrâf*, I, 565; Ahmed b. Hanbel, VI, 89)**

 Büyük mutasavvıf Mevlânâ Hazretleri’nin dünyâya vedâ ânını da talebesi Hüsâmeddin Çelebi şöyle nakleder:

Birgün Şeyh Sadreddin, dervişlerin ileri gelenleri ile Mevlânâ’yı hasta yatağında ziyârete geldiler. Mevlânâ’nın hâlini görerek üzüldüler. Şeyh Sadreddin:

“– Allâh âcil şifâlar versin! Tamâmen sıhhate kavuşmanızı ümîd ediyorum.” dedi.

Bunun üzerine Mevlânâ:

“– Artık şifâ size mübârek olsun! Âşık ile mâşuk arasında kıl payı kadar mesâfe kaldı. Onun da kalkmasını ve nûrun nûra katılmasını istemiyor musun?” dedi. Bu sebeple Hazret-i Mevlânâ, dünyâya vedâ edeceği vakte de “Şeb-i Arûs” (düğün gecesi) demiştir. **(Bkz. Ebu’l-Hasan en-Nedevî, *İslam Önderleri Târihi*, c. I, s. 449)**

 Dolayısıyla bütün yapacağımız, kulluk, ibâdet ve tâat... Bu hususta Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin şu nasihati ne büyük bir îkâzdır:

*“Dünyanın bir saati, kıyâmetin bin senesinden daha kıymetlidir. Zîrâ orada kurtuluşa kavuşturacak bir amel yapılamaz.”*

 Ahirette mutlu olmanın yolu dünyada Allah'ı sevmek ve emirlerini yerine getirmekten geçer, nitekim Rabbimiz:

**قُلْ اِنْ كَانَ ابَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه وَجِهَادٍ فى سَبيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَاْتِىَ اللّهُ بِاَمْرِه وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقينَ**

***“****(Rasûlüm!) De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım-akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allâh’tan, Rasûlünden ve Allâh yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allâh, emrini getirinceye kadar bekleyin. Allâh fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez*.” **(et-Tevbe, 24)**

**وَاَنْفِقُوا فى سَبيلِ اللّهِ وَلَاتُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ**

 **“***Allâh yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atma­yın...”* **(el-Bakara, 195)**

 Dünyada tek sermayemiz yaptığımız Salih amellerdir. Bir cenâzenin kabre konulmasından sonra kurtlar bedene ilişinceye kadar, hısım-akraba da tâziyelerini hemen hemen bitirmiş olurlar. Daha sonra mirasçılar mal bölme görüşmelerine başlarken, toprak da bedeni parçalayıp yok etmeye başlar. Her iki faâliyet de bir bakıma birlikte sürdürülür ve bitirilir. Bir yanda beden tüketilirken diğer bir yanda da servet dağıtılır. Bu hâli hayretle seyreden rûh, birçok yaptığına pişman olarak elini dizine vurmak ister; ama ortada ne el kalmıştır, ne de diz!.. Yalnız ameller müstesnâ… Dünyada sâhip olunan takvâ ve sâlih ameller, âhiret hayatımızın en hayırlı sermayesi olacaktır.

Şâirin dediği gibi:

*O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner;*

*Azrâil’e “hoş geldin” diyebilmekte hüner!..*

N. Fazıl Kısakürek

**Ölümün Mahiyeti ve Ecel**

 Ehli sünnete göre ruh bâkidir, yok olmaz.

 Allah diriliği ve ölümü yaratmasının sebebini şöyle açıklar: **(el-Mülk, 67/1-2).**

**تَبَارَكَ الَّذى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ (1) اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ**

 "*Bütün mülk kudret elinde olan Allah çok yücedir ve O her şeye kadirdir.O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı denemek için ölümü de hayatı da de takdir edip yaratandır*"

 **Ölümü Temenni Etmek**

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

"*Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle söylesin: "Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise Canımı al!"*

**Buharî, Merdâ 19, Da'avat 30; Müslim, Zikr 10, (2680); Tirmizî, Cenâiz 3, (971); Ebu Davud, Cenâiz 13, (3108, 3109); Nesâî, Cenâiz 1, (4, 3).**

\* Duyduğu bir rahatsızlıktan dolayı doktora giden ve muayenesi sonucu öleceğini öğrenen insanın durumu ne olur hiç düşündünüz mü? Bu insanın dünyası ve dünyaya bakışı bir anda değişir. Sevdiği bir çok şeye karşı, sevgisini yitiverir. Anlamlı gördüğü bir çok şey anlamsızlaşıverir. Şu an dert edindiği bir çok şey, dert olmaktan çıkar. Korktuğu bir çok şeyden korkmaz olur. Elli yıl çalışarak biriktirdiği milyarları, elli gün daha fazla yaşamak için vermek ister.

 Sevdiği Rabbi için yapmadığı, ertelediği, geciktirdiği bütün güzel eylemler bir dağ gibi yığılır önüne!...

Ağlamaya, hüngür hüngür ağlamaya başlar.... Öleceği için değil, amel heybesini güzel amellerle dolduramadığı için, göğsünü ve gönlünü gere gere:

“Ey güzel Allahım, Ey güzel Rabbim, bana lutfettiğin ömrümle, Sana amellerimi getirdim” diyemeyeceği için ağlar ve ağlar ve ağlar...

\* Şimdi gülüp, ölürken ağlayanlar değil,

Şimdi ağlayıp, ölürken gülenlerden olun...

\* Vakit öldüren ölülerden değil, dipdiri eylemlerle vakitlerini dirilten, dirilerden olun.

\* Çünkü sizlere bir doktor, bir profesör, bir kâhin değil, sizleri yaratan Allah bildiriyor: “ÖLECEKSİNİZ...”

 Her gün kendi nefislerimize yönelttiğimiz “Bugün Allah için ne yaptın?” sorusunu aşarak, “Koskoca yirmi dört saattir, Allah için yapmam gereken, neleri yapmadım?” sorusunu sormamız gerekir. Çünkü muhteşem hesap gününde Allah için yaptıklarımızdan değil, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz.

\* Hz. Ömer halife seçilince bir adam görevlendirir. O adam her gün gelir. Hz. Ömer’e ölümün var olduğunu birkaç defa hatırlatır. Bir zaman sonra Hz. Ömer, adamın görevine son verip şöyle der: "Artık sakalıma ak düştü. Sizin ikazınıza ihtiyacım kalmadı."

 Daima ölüm sonrasını düşünerek hareket eden Hz. Ömer’in yüzük taşında bile şu hadis-i şerif yazılıydı:

“Sana öğüt verici olarak ölüm kâfidir Ya Ömer!”

**Hadis:** Bera radiyallahu anh anlatıyor: Peygamberimizle birlikte bir cenazede idik. Cenazenin mezarı kazılmakta olduğundan Peygamberimiz mezarın bir tarafında oturdu. Bu manzara onu o kadar etkiledi ki, ağladı, göz yaşları ile toprak ıslandı. Sonra da orada bulunanlara:

“*Kardeşlerim, kendinizi bugün için hazırlayınız*" buyurdu. **İbn Mâce, Zühd, 19.**

 Peygamber Efendimiz dünyanın kısalığını, âhiretin sonsuzluğunu pek nefis bir şekilde anlatmış, âhiret hayatını denize, dünya hayatını da, o denize daldırılıp çıkarılan parmaktaki suya benzetmiştir. **(Müslim, Cennet 55)** Aklı olan kimse, bir damla suyu koca bir denize tercih eder mi? Kendini bir damlacık kirli sudan koparıp kocaman bir denize götüren ölümden nefret eder mi?

 *Efendimiz En akıllı, en uzak görüşlü insanın ölümü en çok hatırlayan, ölümden sonraki hayata hazırlanan kimse olduğunu söylüyor* **(İbni Mâce, Zühd 31; Heysemî, *Mecme‘u’z-zevâid*, X, 309),**

 "*Ani ölüm, kâfir için gadab-ı ilahî'nin bir yakalamasıdır, mü'min için de bir rahmettir*." **Ebu Dâvud, Cenâiz 14, (3110).**

*"Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur, nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur, nedamet duyar."***Tirmizi, Zühd 59, (2405).**

 *“Ağız tadını bozan ölümü çokça hatırlayınız.”* **Riyazü’s-Salihin, c.2, s.16.**

*"Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin."* **[Ebu Dâvud, Edeb 50, (4900); Tirmizî, Cenâiz 34, (1019).]**

 *"Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular."* **[Buharî, Cenâiz 97, Rikâk 42; Ebu Dâvud, Edeb 50, (4899); Nesâî, Cenâiz 51, 52, (4, 52, 53).]**

 Ölüm ancak Yüce Allah'ın belirlediği zaman vuku bulur. Ölüm konusundaki kader yazgısı ayette şöyle ifade buyurulur:

**وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّاكِرينَ**

"*Allah'ın emir ve kazası olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır......*" **(Âl-i İmran, 3/145).**

**قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّهُ مَا فى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافى قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَليمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**

"....Şöyle de: Siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar, yine şüphesiz öldürülecekleri yerlere çıkıp giderlerdi Allah göğüslerinizin içinde olanı meydana çıkarmak ve kalplerinizde olanı temizlemek için (bu hadiseyi meydana getirdi) Allah kalplerinizde olanı hakkıyla bilendir" **(Âl-i İmrân, 3/154);**

**اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فى بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ**

"*Nerede olursanız olun, tahkîm edilmiş yüksek kalelerde bile bulunsanız ölüm sizi bulur"* ***(*en-Nisâ, 4/78)**

Yaşatan da öldüren de Allah’tır.

**يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فى قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْى وَيُميتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ**

 *Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında;" onlar bizin yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu( bu düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir.*” **Al-i İmran 3/156.**

 **وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ**

 “*Her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Müddetleri gelince bir an geri kalmazlar ve öne de geçmezler*.” **Araf 7/34.**

**وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّاكِرينَ**

 “*Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm, zamanı Allah’ın indinde kararlaşmış bir yazıdır*.....” **Al-i İmran 3/145.**

**مَاتَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُونَ**

 “*Hiçbir ümmet ecelini öne alamaz ve geriletemez*.” **Mü’minun 23/43**

**Ölüme Hazırlık**

 Hakîkaten insanoğlu ömrü boyunca sayısız kere ölümle yüzyüze gelmektedir. Yaşanan hastalıklar, beklenmeyen sürprizler, meydana gelen felâketler, hayatta her an mevcud olan, fakat insanın gaflet ve acziyeti sebebiyle çoğu kez habersiz olduğu nice hayatî tehlikeler, ölümle insan arasında ne ince bir perde bulunduğunu göstermiyor mu? Buna rağmen insan, büyük bir teyakkuz içinde bulunması gerekirken, maalesef binbir gaflet içinde ömür takviminden yaprakların birer-ikişer düşüşünü, ekseriyetle hissiz bir şekilde seyrediyor.

 *“Ölmeden evvel ölünüz.”* sırrına ermek gerekir.

Bu sırrı Hazret-i Mevlânâ şöyle ifâdelendirir:

*“Dirilmek için ölünüz!..”*

 Nitekim Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın buyurduğu gibi:*“İnsanlar uykudadır. Ölümle uyanırlar...”*

Dolayısıyla en fecî ölüm, Hak’tan gâfil olmak, onun rızâsını kaybetmektir... Onun için bir mü’min, nasıl yaşayıp nasıl ölmesi îcâb ettiğini idrâk etmeli ve îmândan ihsâna ulaşabilmenin eğitimini yapmalıdır. Zîrâ peygamberlerin dışında hiç kimsenin ne hâl üzere öleceği ve ne şekilde dirileceği hususunda bir teminâtı bulunmamaktadır. Hâl böyleyken, Yusuf -aleyhisselâm-’ın Cenâb-ı Hakk’a:

**تَوَفَّنى مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنى بِالصَّالِحينَ**

“…*Yâ Rabbî! Benim canımı Müslüman olarak al ve beni sâlihler zümresine ilhâk eyle*.” **(Yûsuf, 101)**

Önemli olan geleceği kesin olan ölüme hazırlıklı olmaktır;

**يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**

 “*Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Herkes yarın (kıyamet günü için) ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah işlediklerinizden haberdârdır.*” **Haşr 59/18.**

 Cenâb-ı Hak, bekâ sıfatını bu âlemde yalnız kendisine tahsis buyurmuştur. Onun için onun yüce zâtından başka her varlık fânîdir. Nitekim âyet-i kerîmede:

**كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ “**Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir.....” **(er-Rahmân, 26)** buyurulmuştur.

Bunun tecellîsi de:

**كلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ**

 “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz..” **(el-Enbiyâ, 35)** beyânı üzere ölüm iledir.

**Ölüm Esnasında Yapılacak Şeyler**

-Hasta ziyareti sünnettir.

**H:**"*Müslümanın müslümandaki hakkı altıdır.* ***1-****Karşılaştığın zaman selam ver,* ***2-*** *çağırdığı zaman davetine git,* ***3-*** *öğüt istediği zaman öğüt ver* ***4-****aksırdığı zaman elhamdülillah"derse "yerhamûkellah (Allah sana merhamet etsin)"de,****5-*** *hasta olunca ziyaret et ,****6-*** *ölünce cenazesine git*" **(Buharî, Libâs, 36, 45; Cenâiz, 2; Nikâh, 71; Eşribe, 28).**

**\*** Yine hasta ziyaretinde, hastanın yanında Fâtiha, İhlas ve Muavvizeteyn surelerinin okunacağına dair hadisler vardır.

**\*** Ölüm hastasına ecel konusunda hoşuna gidecek, sevindirecek sözler söylemelidir.

**\*** Ölüm halindeki kişiyi sağ yanına yatırıp kıbleye döndürmelidir. Eğer yer darlığı yüzünden hastayı kıbleye çevirmek mümkün olmazsa sırt üstü yatırılır ve yüzü ile ayakları kıbleye doğru çevrilir. Bu da yapılamazsa, olduğu hal üzere bırakılır. Ölüm sırasında kişinin ağzına bir kaşık veya pamukla su verilir.

**\*** Hasta can çekişirken ona yardımcı olmak yakınları için bir görev ve sevap bir ameldir. Bu yüzden onun yanında kelime-i şehadet getirmek ve söylemesine yardımcı olmak sünnettir. Çünkü Allah elçisi şöyle buyurmuştur: "*Ölülerinize; "Lâ ilahe illallah'ı" telkin ediniz. Çünkü ölüm halinde onu söyleyen bir mümini bu kelime Cehennem'den kurtarır*". *"Son sözü La ilahe illallah olan kimse Cennet'e girer*" **(Müslim, Cenâiz, 1, 2; Ebû Davud, Cenaiz, 16).**

**\*** Hastanın yanında şehadet getirilir ki, o da hatırlayıp şehadet getirsin. Yoksa ısrarla, sen de yap denilmez. Zira o anda zor bir durumdadır. Ona yeni bir zorluk çıkarmamalıdır. Bir defa da söylese yeterli olur. Bu telkini hastanın sevdiği birisi yapmalıdır. Amaç, hastada isteksizlik uyandırmamaktır.

**\*** Kişi vefat edince ağzı kapatılır, bir bez ile çenesi başından bağlanır. Gözleri yumulur. Eller yanlarına getirilir Sonra ölünün üstüne bir örtü çekilir. Öldükten sonra yıkanıncaya kadar yanında Kur'an okumak mekruhtur. Öldüğü iyice anlaşılınca hemen yıkanır.

**Ölünün Peşinden Yapılacak Şeyler**

**Kur'an okumak, Hayır yapmak......**

**Cenazede acele etmek H:**"*Cenazede çabuk olun. Eğer sâlih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz."* **Buhârî, Cenâiz 52; Müslim, Cenâiz 51, (944); Muvatta, Cenâiz 56, (1, 243); Ağlamak,**

**H*:****"(Izdırab ve mâtemi sebebiyle) yanaklarını yolan, üst başını yırt(ıp dövün)en, cahileye duasıyla dua eden bizden değildir."***Buhârî, Cenâiz 36, 39, 40, Menâkıb 8; Müslim, İmân 165, (103); Tirmizî, Cenâiz 22, (999); Nesâî, Cenâiz 19, (4, 20).**

**Cenaze evine yemek vermek....**

Abdullah İbnu Ca'fer anlatıyor: "Ca'fer'in ölüm haberi geldiği zaman, **s.a.v.:** *"Ca'fer ailesi için yemek yapın! Çünkü onlara, onları meşgul eden (haber) geldi!" buyurdular."***Tirmizî, Cenâiz 21, (998); Ebu Dâvud, Cenâiz 30, (3132).**

**Kabirlere Saygı**

**H*:****"Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini oradan da bedenini yakması, kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha hayırlıdır."*

**KABİR AHVALİ**

**Kabir azabı**

**H*:*** Osmân İbnu Affân radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Osman radıyallahu anh, bir kabrin üzerinde durunca sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine: "Cenneti ve cehennemi hatırladığın vakit ağlamıyorsun, fakat kabri hatırlayınca ağlıyorsun!" dediler. Bunun üzerine: "Çünkü Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim:*"Kabir, ahiret menzillerinin birinci menzilidir. Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur, daha şediddir."* **Tirmizi, Zühd 5, (2309).**

**H*:*** İbnu Abbas radıyallahu anhümâ anlatıyor "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) iki kabre uğradı ve:

"(*Bunlarda yatanlar) azab çekiyorlar. Azabları da büyük bir günahtan değil"* buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler: *"Evet! Biri, nemîmede (lâf getirip götürmede) bulunurdu. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı."* Aleyhissalâtu vesselâm sonra yaş bir hurma dalı istedi, ikiye böldü. Birini birinin üzerine dikti, birini de öbürünün üzerine dikti. Sonra da: *"Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler!"* buyurdular." **Buhâri, Vudû 55, 56, Cenâiz 82, 89, Edeb 46, 49; Müslim, Tahâret 111, (292); Tirmizi, Tahâret 53, (70); Ebu Dâvud, Tahâret 11, (20, 21); Nesâî, Tahâret 27, (1, 28-30).**

**H*:*** İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

*"Sizden biri ölünce, kendisine akşam ve sabah (cennet veya cehennemdeki) yeri arzedilir. Cennet ehlinden ise, (yeri) cennet ehlinin (yeridir), ateş ehlinden ise (yeri) ateş ehlinin (yeridir). Kendisine:"Allah seni Kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur!" denilir."***Buhârî, Cenâiz 90, Bed'ü'l-Halk 8, Rikâk 42; Müslim, Cennet 65, (2866); Muvatta, Cenâiz 47, (1, 239); Tirmizî, Cenâiz 70, (1072); Nesâî, Cenâiz 116, (4, 107).**

**Münker ve nekirin sualleri**

-Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne ?

**KIYAMET**

 Kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, doğrulmak ve dirilmek. İslam inancında, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst olarak yok olması ile ölen tüm insanların yeniden dirilerek ayağa kalkması olayını dile getirir.

 Bu olay Kur'an'da çok çeşitli isimlerle anılır.
Bunların başlıcaları **1-**Yevmü'l-Kıyâme (Kalkış, Diriliş Günü), **2-** el-Saa (Saat), **3-**Yevmü'l-Âhir (Son Gün), **4-** el-Âhire (Gelecek Hayat), **5-**Yevmü'd-Din (Ceza Günü), **6-** Yevmü'l-Hesap (Hesap Günü), **7-** Yevmü'l-Fası (Karar Günü), **8-**Yevmü'l-Cem (Toplanma Günü), **9-** Yevmü'l-Hulud (Sonsuzluk, Sonsuzlaşma Günü), **10-** Yevmü'l-Ba's (Diriliş Günü), **11-** Yevmü'l-Haşre (Pişmanlık Günü), **12-** Yevmü't-Teğabün (Kusurların Ortaya Çıktığı Gün), **13-** el-Karia (Şaşırtan Felâket), **14-** en-Naşiye (İnsanı Dehşete Düşüren Felâket), **15-** et-Tamme (Herşeyi Kuşatan Felâket), **16-** el-Hakka (Büyük Hakikat) ve **17-** el-Vakıa (Büyük Olay)'dır. Bu isimler Kıyamet'in oluş biçimi ve sonuçlarına ilişkin çeşitli nitelik ve yönlerini açığa çıkarmakta, tanımlamaktadır.
 Âhiret, evvelin mukabili ve “son” manasındaki âhirin müennesi olup Kur’an’da 110 yerde geçer.

 Âhiretin varlığı aklen caiz, mümkün ve naklen sabit, gerçektir.

Allah Teala:

**وَهُوَ الَّذى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلى فِى السَّموَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ**

 ***“****O ilkin mahluku yaratıp sonra iade edecek (öldükten sonra diriltecek) olandır ki, bu Ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O’nundur. O yegane gâlip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.***”(Rûm 30/27) ve**

 **وَاَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ**

 **“***Şüphe yok ki Allah kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecek***”****(Hacc 22/7)**

Nitekim elinde birkaç çürümüş kemikle Peygamber Efendimize gelip: *“Çürümüş kemiklere kim can verecek?”* diyene cevaben Peygamber Efendimize şöyle demesi emredilmiştir:

**وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَميمٌ (78) قُلْ يُحْييهَا الَّذى اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ**

 ***“****Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor*. *De ki; onları ilk defa yaratan tekrar diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir****”*** **(Yasin, 36/78-79)**

 Kıyâmet, Allah inancından sonra İslâm'ın ikinci temel inancı olan Âhiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Genel bir yok oluş ve yeniden dirilişle birlikte gelişecek Haşr, Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem gibi olaylar hep Kıyâmet gününün gündem içindedir.

 **Ahiret inancının faydaları:**

 **1)**Ahiret inancı, en iyi oto kontrol (kendi kendini denetleme) sistemi olarak kabul edilebilir. Bu inanca sahip olan kimse, kanun ve polis korkusundan uzak olan yerlerde dahi kötü söz ve davranışlarda bulunamaz.

 **2)**Dünyada haksızlığa uğrayan emindir ki, ebedî ve sonsuz hayatta mutlaka hakkını alacaktır.

 **3)**Ahiret inancına sahip olan insan, her işinde istikametten ayrılmaz:

\* Para kazanıp zengin olmak isterse kazancını meşru yollarda arar; hile ve aldatma yollarına yaklaşmaz.

\* İlmî ve malî kazancını daima yerine ve faydalı işlere sarfeder.

\* Kendi hakkını bilir, başkalarının hakkını gözetir, kendisine layık görmediği bir şeyi başkalarına da layık görmez... Çünkü, herkesi kendi sınırında durdurup başkasının hududuna geçirmez.

 Kıyâmet'in oluş biçimi :
 Kur'an kıyâmet'in oluş biçimine ilişkin ayrıntılı ve dehşet verici tablolar çizer;

**Buna göre:**

**1)**Kıyâmet "Sur'a üflenince" başlayacak,

**وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ اُخْرى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ**

 *"Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!****"* ez-Zümer, 39/68**

**2)** Kulakları sağır edecek bir ses ve korkunç bir sarsıntı nedeniyle emzikli kadınlar kucaklarındaki çocukları unutacak,

**3)** Hamile kadınlar bebeklerini düşürecek,

**4)** İnsanlar sarhoş gibi olacaklardır;

**وَتَرَى النَّاسَ سُكَارى وَمَا هُمْ بِسُكَارى وَلكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَديدٌ ٍ**

*"İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir!"* **(el-Hac, 22/1-2).**

**5)** Gök, erimiş maden gibi, dağlar atılmış yün gibi olacak, kimse dostunu soramayacaktır

*"O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Dost dostun halini soramaz.****"*** **(el-Meâric, 70/8-10).**

**6)** Gök yarılacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, denizler fışkıracak, kabirler altüst edilecektir

**اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ (5)**

*“Gök yarıldığı zaman, Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, Denizler kaynaştığı (fışkırtıldığı) zaman, Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar*. **(el-İnfitâr, 82/1-5).**

**7)** Gözler dehşetten kamaşacak, ay tutulacak, güneş ve ay kararacak, insanlar kaçacak sığınacak bir yer bulamayacaktır

**لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ {1} وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ {2} أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ {3} بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ {4} بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ {5} يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ {6} فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ {7} وَخَسَفَ الْقَمَرُ {8} وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ {9} يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ**

**أَيْنَ الْمَفَرُّ {10} كَلَّا لَا وَزَرَ {11} إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ {12}**

**1-**Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. **2-**Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. **3-**İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? **4-**Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. **5-**Fakat insan, devamlı suç işleyerek ilerisini berbât etmek ister. **6-**Kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. **7-**Ama göz (güneş gibi ortaya çıkan gerçeğin karşısında) kamaştığı, **8-**Ay tutulduğu, **9-**Güneş ve Ay bir araya toplandığı zaman! **10-**(Evet) O gün insan: "Kaçacak yer neresi?" der. **11-**Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur! **12-**O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. **(el-Kıyame, 75/6-12).**

 **9)**Cehennem alevlendirilecek, Cennet yakınlaştırılacaktır, denizler kaynatılacak, nefisler çiftleşecek, gök sıyrılıp düşecek,

**اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَاِذَا الْجَحيمُ سُعِّرَتْ (12) وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ**

**1-** Güneş katlanıp dürüldüğünde, **2-** Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, **3-** Dağlar yürütüldüğü zaman,

 **4-** Kıyılmaz mallar bırakıldığında, **5-** Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, **6-** Denizler kaynatıldığında, **7-** Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde (veya iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında), **8-** Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, **9-** Hangi günâh(ı) yüzünden öldürüldü? diye. **10-** Amel defterleri açıldığında,

**11-** Gök yerinden oynatıldığı zaman, **12-** Cehennem alevlendirildiği zaman, **13-** Cennet yaklaştırıldığı zaman, **14-** Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır." **(el-Tekvir, 81/1-14).**
  **İkinci safha**: Kıyâmet'in genel yok oluşu belirten bu ilk safhasını Sur'a ikinci kez üflenmesiyle ikinci safha izleyecek, tüm insanlar yeniden dirilerek ayağa kalkacaklardır

**وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ اُخْرى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ**

*"Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!"* **(ez-Zümer, 39/68).**

 Bu diriliş ve kalkışı (Bas') toplanma (Haşr)izleyecektir.

 0 gün herkes kardeşinden, anasından babasından, eşinden ve oğlundan kaçacaktır. Çünkü her insan ancak kendi derdi ile uğraşacaktır:

**يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخيهِ (34) وَاُمِّهِ وَاَبيهِ (35) وَصَاحِبَتِه وَبَنيهِ (36) لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُغْنيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) اُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ**

***" 34-*** *İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar.* ***35-*** *Anasından, babasından,* ***36-*** *Eşinden ve çocuklarından.* ***37-*** *O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.* ***38-*** *Yüzler var ki, o gün parıl parıl,* ***39-*** *Güler ve sevinir.* ***40-*** *O gün birtakım yüzler de tozlanmış* ***41-*** *Onları karanlık bürümüş (öylesine üzgün, öylesine dertli).* ***42-*** *İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır. "* **(Abese, 80/34-42).**

 Tüm insanlar tabi oldukları önderlerle birlikte çağrılacak

**يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمينِه فَاُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتيلًا**

*"Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar."*  **(el-İsra, 17/71),**

 Peygamberler ümmetlerine şahitlik etmek üzere toplanacak

**وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ**

*"Peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). "* **(el-Mürselat, 77/11)**,

 Yeniden diriliş, kalkış ve toplanışın ardından insânlara amel defterleri dağıtılacak, mizan kurularak sevap ve günahları tartılacak, hakedenler Cennet'e, müstahak olanlar geçici ya da süresiz olarak Cehennem'e gönderilecek; böylece sonsuz âhiret hayatı mutluluk ya da azabla başlayacaktır.

 **Amel defterleri**:

Bu amel defterlerinde her şey yazılmış, hiçbir şey unutulmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

**وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلَا كَبيرَةً اِلَّا اَحْصيهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا**

 *“O gün herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Ey Muhammed, suçluların, amel defterlerinden korktuklarını görürsün. "Eyvah, bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş'' derler. Onlar (bu defterlerde) bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez"* **Kehf, 49.**

Amel defterlerini inceleyenlerden bazıları orada yazılı günahlarından bir kısmını inkâr edecekler ve: "Bunları ben yapmadım, melekler yazdı" diyecekler ama, bu konudaki şahitlere itiraz edemeyeceklerdir. Çünkü o gün vücutlarındaki organlar aleyhlerine şahitlik yapacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilmiştir.

**يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْديهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

 “*O gün onların dilleri, elleri ve ayakları işledikleri şeyler hakkında kendilerine şahitlik ederler*.” **Nûr, 24**

 “*Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve elleri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine: ''Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz" derler. Derileri de: "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz*"derler. **Fussilet, 20-21**

 Kıyamet günü iyilerle kötüler birbirinden ayırd edilecek, haklar alınıp sahiplerine verilecektir. O gün hiç kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. Peygamberimiz bu hususu ifade ederken:

“*Elbette kıyamet gününde haklar sahiplerine ödenecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun öcü alınacaktır"**buyurmuştur.* **Tirmizî, Kitabu Sıfati'I-Kıyame, 2.**

 Hak sahipleri haklarını eksiksiz alacakları muhakkak olan o günde, dünyada haksızlık yapanlar da, iyiliklerini hak sahiplerine vermekle yaptıkları iyiliklerden de mahrum olacaklardır.

Ebû Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: Peygamberimiz:

*– Müflis kimdir, bilir misiniz? buyurdu. Orada bulunanlar:*

*– Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Peygamberimiz:*

*– Gerçekte benim ümmetimden müflis, kıyamet gününde, namaz, oruç ve zekâtla gelecek olan kimsedir. (Yani namazını kılmış, orucunu tutmuş ve malının zekâtını vermiş olan kimsedir) Ama şuna sövmüş,bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür (Yani bu günahları da işlemiştir) bundan dolayı onun iyiliklerinden adı geçenlerin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra o kimse cehenneme atılır"*buyurdu. **Müslim,Kitabu'I-Birr ve's-Sıle, 5.**

 Değerli kardeşlerim, kişi kıyamet günü genel olarak beş şeyden sorguya çekilecektir. Bu beş şeyi Peygamberimiz şöyle bildirmişlerdir:

“*Kişi ömrünü ne yolda tükettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından,malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile ne iş yaptığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamayacaktır."* **Tirmizi,Kıyame, 1.**

 Bundan sonra terazi kurulur ve amellerin tartılmasına geçilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

**وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازينُهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازينُهُ فَاُولئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِايَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9)**

“*O gün (amelleri tartacak) terazi haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır. Kimin (sevap) tartıları hafif gelirse, işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini zarara sokanlardır.”* **A'raf, 8-9.**

Buradaki terazi (mizan) insanların dünyada yaptıkları amelleri tartacak olan ve keyfiyetini bilemediğimiz ilâhi adâlet ölçüsüdür. Bu, dünyadaki ölçü aletlerinin hiç birine benzemez. Çünkü bu terazi, insanın yaptığı iyilikler ile kötülükleri tartacaktır.

Kur'an-ı Kerim'de:

“*Biz kıyamet günü için adâlet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (yapılan iş) bir hardal danesi kadar dahi olsa onu (adâlet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak herkese yeteriz”* buyurulmuştur. **Enbiyâ, 47.**

**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)**

“*Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmışsa onu görür.”* **Zilzal, 7-8.**

O halde ne yapmalıyız ki, o gün hesabımız kolay geçsin? gibi bir soru akla geliyor. Evet, yapacağımız şeyi Peygamberimiz bize şöyle hatırlatıyor:

“*Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.*" **Tirmizî, Kıyame, 25.**

İnsan dünyada yaptıklarının bir gün hesabını vereceğine ve o günkü mahkemede hâkimin bizzat Allah Teâlâ olduğuna inanır ve bu inancını ölünceye kadar muhafaza ederse;

\*Her işinde dikkatli olur.

\*İşlerinde doğruluktan ayrılmaz.

\*Kimseyi aldatmaz.

\*Kimseye haksızlık yapmaz.

\*Yalan konuşmaz.

\*Kimsenin malına ve ırzına göz dikmez.

\*Kendi hakkı kadar başkalarının hakkını da gözetir. \*Kendisine lâyık görmediği bir şeyi din kardeşlerine de Iâyık görmez.

\*Bu inanca sahip olan kimse hesap günü gelip çatmadan evvel, kötülükleri azaltır ve iyilikleri çoğaltılır.

\*Allah'tan korkar. O'na karşı gelmekten çekinir.

\*Günah işlememeye gayret eder. İşlediği günahlardan hemen tövbe eder. Günahkâr olarak Allah'ın huzuruna gitmek istemez.

**وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيهِ اِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ**

“*Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamı ile ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.”* **Bakara, 281 .**

 **يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَايَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**

 “*O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah'ındır*.” (Soran da cevabı veren de Allah’tır.) **Mü’min Sûresi,40/16**

 **“***O gün ağızlarını üzerini mühürleyeceğiz. Elleri bizimle konuşur ve ayakları yaptıklarına şahitlik edecektir.”****(*Yasin , 65)**

 Peygamberler bile bugünün dehşetinden Allah'a sığınmışlardır. İşte bu Peygamberlerden biri, İbrahim aleyhi's-selâm'dır. Bakın o, Allah Teâlâ'ya nasıl dua ediyor:

**وَلَاتُخْزِنى يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ (89)**

 *“(Ey Rabbim) İnsanların dirilecekleri (ve huzuruna gelip hesap verecekleri) gün, beni utandırma. O gün ne mal fayda verir, ne evlât. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler başka"* **Şûara, 87-89**

Evet, o gün mal ve evlâdın fayda vermeyeceği bir gündür. Nitekim başka bir âyet-i kerime'de şöyle buyrulmaktadır:

“*Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden (kıyamet gününden) çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi yanıltmasın.”* **Lokman, 33**

O düşünmesi bile insana dehşet veren günde herkes kendisi ile meşgul olacak, başkası ile ilgilenmeye ayıracak zamanı olmayacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

 **يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخيهِ (34) وَاُمِّهِ وَاَبيهِ (35) وَصَاحِبَتِه وَبَنيهِ (36) لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُغْنيهِ (37)**

“*O gün kişi kardeşinden, annesinden babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır*" **Abese, 34-37.**

 **وَلَاتُخْزِنى يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ (89)**

“*O gün ne mal fayda verir, ne evlâd!.. Ancak kalb-i selîm ile gelenler müstesnâ!..”* **(eş-Şuarâ, 88-89)**

Hz. Aişe validemiz anlatıyor: Peygamberimiz:

– *İnsanlar kıyamet günü (ilk yaradılışları gibi) yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolacaklardır, buyurdu. Ben.*

*– Ey Allah'ın Resûlü, erkek kadın bir arada mı? Bunlar birbirlerinin edep yerlerine bakarlar, nasıl olur? dedim. Peygamberimiz:*

*– Ey Aişe, haşir işi çok zordur, insanların birbirlerine bakmalarına müsait değildir, buyurdu*. **Buhari, Rikak, 45; Müslim, Kitabu’l-Cenne, 14.**

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu:

 *"...Ey Muhammed (Sallalahu aleyhi ve sellem)’in kızı Fâtıma, malımdan ne dilersen iste, vereyim fakat Allah’ın azabından hiçbir şeyi senden men edemem.*'' **Buhari, Vesâyâ, 11; Müslim, İman, 89**

 Ne mutlu o hesap gününe hazırlananlara. Yine ne mutlu o günü hiç unutmayanlara.

 **(Raşit ERTUĞRUL, Vaiz, ESKİŞEHİR)**