## TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

**اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ**

**Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?[[1]](#footnote-1)**

### Kıymetli Müminler!

Cenab-ı Hak insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış hem dünya hem ahiret saadetine ulaşması için maddi manevi pek çok nimetler ikram etmiştir. Yine Rabbimiz insana verdiği bu hayatı ve nimetleri insanın zararına olacak şekilde kullanılmaması için hidayet rehberleri olan Rasuller ve hayat kitabı olan Kuran-ı Kerimi göndermiştir. İnsana verilen bu maddi manevi nimetlerin başında elbette en başta akıl ve sağlık nimeti gelmektedir. Bunların yanı sıra sayamayacağımız pek çok nimetler vardır.

Özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza pek çok yeni imkanlar girmiştir. Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir. Bu zararların en başında bağımlılık gelmektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı, sağlıklı düşünüp hareket edemediği bir durum olarak tanımlanmaktadır. Her bağımlıkta olduğu gibi teknoloji bağımlılığı da insanın hayatını olumsuz yönde etkiler ve yaratılış gayesinden uzak bir hayat sürmesine sebeb olur. Görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi sonucunu doğurur. Halbuki Kuran-ı Kerim bize şu gerçekleri hatırlatmaktadır.

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?[[2]](#footnote-2)

أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

*Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor?[[3]](#footnote-3)*

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

*Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz.[[4]](#footnote-4)*

Bu ayeti kerimeler insanın dünya hayatında sorumlu bir varlık olduğu yapması ve yapmaması gereken ameller olduğunu hatırlatmaktadır. Her yaptığı hareketten işten sözden sorumlu olduğu şuurunda olan bir insan elbetteki her zaman ve mekanda yaptıklarına dikkat edecektir. Ve şu ayeti kerimenin müjdesine nail olabilmek için gayret edecektir.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

*(Kurtuluşa eren) müminler boş söz ve davranışlardan yüz çevirenlerdir.[[5]](#footnote-5)*

 Özellikle günümüzde baktığımızda sosyal medya telefon internet bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde üzülerek çok boş vaktin geçtiğini faydasız işlerin yapıldığını ve maalesef çokça günaha ve kul hakkına girildiğini müşahede etmekteyiz. Her zaman olduğu gibi bu durumda da meleklerin bizi gözetlediğini küçük büyük ne varsa her amelimizi kaydettiğini unutmayalım.

 Şu ayet bize nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini çok veciz ve güzel bir şekilde izah etmektedir.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

*"(O iyi kullar), asılsız şeylere şahitlik etmezler; boş ve mânasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler."[[6]](#footnote-6)*

Rasulullah Efendimizde bir hadisi şerifte bu bahiste buyurdular ki:

 مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

*Malayaniyi terk etmek, kişinin müslümanlığının güzelliğindendir.[[7]](#footnote-7)*

 Kardeşlerim

 Şu kısa dünya hayatında hayırlı ameller işlemek hayırlı bir ömür geçirmek bir eser bırakmak arkamızdan hayır konuşturmak kul ve kamu hakkına girmeden hayırlı bir hayat sürmek yegane gayemiz olmalıdır.

 Bize verilen bu ömrü sağlık ve sıhhati boş yere harcayarak israf etmek müslümana yakışmayan bir davranıştır. Rasulullah bizi bu konuda şöyle uyarmaktadır:

**نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ**

“İki nimet vardır ki insanların çoğu onlar(ı değerlendirme) hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”*[[8]](#footnote-8)*

 Teknoloji bağımlılığının da özellikle insanlara ve gençlerimize verdiği zarar bu iki noktada merkezleşmektedir. Çok kıymetli olan ve elden çıktığı zaman asla geri gelmeyecek olan vaktimizi ve imandan sonra en büyük nimet olan sağlığımızı kaybetmemize sebeb olmaktadır.

Bu konuda Rasulullah’ın şu uyarısını hatırlamalıyız; buyurdular ki:

**لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ**

*“İnsanoğluna beş şeyden hesap sorulmadıkça kıyamet günü hiçbir tarafa hareket etmeyecektir; Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerde yıprattığından, malını nerden kazanıp nerde harcadığından öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından.”.[[9]](#footnote-9)*

Aziz Kardeşlerim!

 İslâm âlimleri dinin gayesinin “beş unsuru” korumak olduğunda ittifak etmişlerdir: Can, mal, akıl, ırz ve inanç. Bu beş unsur, yeryüzünün mükerrem varlığı olarak dünyaya gelen her insan için hürmete layık yani “dokunulmaz” olan değerlerdir. Herhangi bir şahıs, varlık, nesne, madde, fikir ya da oluşum insanın bu beş temel değerini kayba uğratıyor ve zarara sokuyorsa ve istismar ediyorsa din orada devreye girerek insanı korur ve ona hem korunmasını hem de çevresindekileri korumasını emreder. Dolayısıyla, teknoloji bağımlılığı kişinin sağlığını tehdit ederek canına, maddi kayba uğramasına sebep olarak malına, düşünme ve idrak etme kabiliyetini sekteye uğratarak aklına, gayr-i ahlâkî yönelimlerle ırzına, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancına zarar veriyorsa, dinî açıdan sorgulanmak zorundadır. Zira insan; akıllı, irade sahibi ve sorumluluk üstlenen varlık olmasıyla “yeryüzünün halifesi” konumundadır ve ilahi vahye tâbi olmuştur. Aklı ve iradesi ile dünyadaki tercihlerini iyiden ve iyilikten yana kullanma, kötüye ve kötülüğe engel olma potansiyeline sahiptir. Elbette bu potansiyelin açığa çıkması “aklını korumasına” bağlıdır. “Ey iman edenler! İçki, kumar, (tapınmaya mahsus) dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” âyeti, aklı devreden çıkaran her türlü eylemin insanın zararına olduğunu ortaya koymakta aynı zamanda bağımlığa götüreceği tehlikesini haber vermektedir.

 Kıymetli Müminler!

 İnsanoğlu, mahlûktan Hâlık’a uzanan bir tefekkür zinciri kurmakla yükümlüdür. Kâinatı ibret nazarıyla okumalı, tabiattan güç devşirmek için değil, gücün gerçek sahibine boyun eğerek kul olmak için yaşamalıdır. İslâm teslimiyettir, Rabbe bağlanmaktır. Dinin oluşturduğu aidiyet hissi ortadan kalktığında açılan manevi boşluğu ve açlığı ne hakiki anlamda doldurabilir? Dinî sınırları tanımamakla özdeş bir özgürlük anlayışı mı, yoksa gerçek özgürlüğü Allah’a bağlılıkta bulan bir yöneliş mi sonuç verir? İnsanın yaratılışı itibarıyla sahip olduğu kapasite ve yetenekleri insanlığın hayrına kullanma şuurunu geliştirmesi hem kendi hayrına hem de bulunduğu toplumun hayrına olacaktır.

1. Mü’minûn, 23/115. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mü’minûn, 23/115. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kıyamet, 75/36 [↑](#footnote-ref-3)
4. Tekasür, 102/8 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mü’minûn, 23/3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Furkan, 25/72. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tirmizî, Zühd, 11 [↑](#footnote-ref-7)
8. Buhârî, Rikâk, 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1. [↑](#footnote-ref-9)