**KARUN CİMRİLİK EDİP ZEKÂTINI VERMEYİNCE SERVETİYLE BİRLİKTE YERE BATTI**

Her şeyin asıl sahibi Cenâb-ı Allah’tır. Cenâb-ı Allah bazı insanları fakirlik, bazılarını da zenginlikle imtihan eder. Fakirlik kötülüğün nişanesi olmadığı gibi, zenginlik de iyiliğin alameti değildir. Cenâb-ı Allah insana bir servet vermişse, onu imtihana tabi tutmuş demektir ve bu servetin hakkı ve hukuku vardır. İnsan bu servetin hukukuna riayet ettiği müddetçe Cenâb-ı Allah ihsan ettiği nimetini dilediği sürece devam ettirir. İnsan cimrilik edip mal ve servetinin hakkını, hukukunu ifa etmezse Cenâb-ı Allah nimetini çekip alabilir. Cenâb-ı Allah’ın zenginlikle imtihana tabi tutup, imtihanı kaybedenlerden birisi de Karun’dur. Karun Hz. Musa’nın amcasının oğlu idi. Cenâb-ı Allah ona hesapsız nimet vermişti. Karun o kadar zengin idi ki Kur'an’ın ifadesine göre onun hazinelerinin kapı anahtarlarını ancak bir sürü hayvan (40 veya 60 katırın yolculuk sırasında onun anahtarlarını taşıdığı söylenir) taşıyabilirdi. (Kasas, 28/76)

Karun daha önce Hz. Musa’ya iman etmişti, çok güzel bir seda ile Tevrat okuyordu, fakat aşırı zenginlik onu şımartmış ve yoldan çıkarmıştı. İnsanlara zulüm yapmaya başlamış, Cenâb-ı Allah’ın hesapsız olarak kendisine verdiği nimetin hakkını ifa etmez hale gelmişti. Nihayet Hz. Musa ondan zekâtını istedi. Bir rivayete göre Karun önce zekâtını vermek istedi, ancak zekâtını hesaplayınca büyük bir meblağ tuttuğunu görünce cimrilik edip zekâtını vermekten vazgeçti, diğer insanların da zekâtlarını vermesine mani oldu ve onlara şöyle dedi: “Musa size namazı emretti, şunu istedi, şunu istedi ve siz hepsini kabul ettiniz, şimdi mallarınızı yemek istiyor, bunu da mı kabul edersiniz?” Onlar, “hayır” dediler ve zekât vermekten nasıl kurtulacakları konusunda ona danıştılar.

Karun şöyle dedi: İsrail oğullarının fahişe kadınlarından bir kadın bulacağım, kendisine bolca para vereceğim ve Musa’nın kendisiyle zina yaptığı konusunda Musa’ya iftira attıracağım. Karun planını hayata geçirmek üzere bir fahişe kadını yanına çağırdı ve kendisine şöyle bir teklifte bulundu: “Sen insanların içinde Musa’nın seninle zina yaptığını söyle, istediğin kadar sana altın vereceğim.” Kadın da tamah ederek bu cazip teklifi kabul etti. Kadından bu şekilde söz alan Karun planını hayata geçirmek üzere Hz. Musa’nın yanına gitti ve şöyle dedi: Ey Musa, İsrail oğullarını topla ve Rabbin sana neyi emretmiş ise onlara anlat. Bunun üzerine Hz. Musa İsrail oğullarını toplayıp onlara vaz etmeye başladı ve bu esnada şöyle dedi: “Rabbim zina yapan kişinin recim cezasıyla cezalandırılmasını emretti.” Oradakiler, “Recim cezası senin için de geçerli midir?” dediler. Hz. Musa “Evet” dedi. Bunun üzerine şöyle dediler: “Sen filanca kadın ile zina yapmışsın.” Hz. Musa “Ben mi?” dedi ve kadını çağırdılar, kadın geldi. Ona, “Sen Musa hakkında nasıl tanıklık edersin?” dediler.

Hz. Musa bu işte bir tuzak olduğunu anladı ve kadına şöyle dedi: “Allah aşkına doğru söylemeni isterim.” Kadın Allah’ın peygamberine iftira atmaya cesaret edemedi ve şöyle dedi: “Sen Allah ile bana yemin ettirdiğinden dolayı doğrusunu söylerim. Bunlar nefsimle sana iftira atmama karşılık bana para vaad ettiler, fakat ben senin bundan beri olduğuna ve senin Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik ederim.” Bunun üzerine Hz. Musa ağlayarak secdeye kapandı. Cenâb-ı Allah ona şöyle vahi etti: “Neden ağlıyorsun? Biz yerin emrini sana verdik, yere emret, sana itaat eder.” Hz. Musa son derece öfkelenmişti, başını kaldırdı ve yere “Ey yer, onları yakalayıver” dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar Karun ile birlikte ayak topuklarına kadar yere battılar. Onlar, “Ey Musa, ey Musa,” diye Hz. Musa’ya yalvarmaya başladılar, ancak Hz. Musa son derece öfkeli olduğundan onların yalvarışına aldırış etmedi ve tekrar “Ey yer, onları yakalayıver” dedi. Bu sefer yer onları boyunlarına kadar yuttu. Onlar yine Hz. Musa’ya yalvardılar, fakat onlara aldırış etmedi ve tekrar “Ey yer, onları yakalayıver” dedi ve yer onları tamamıyla yutup kaybetti. Yer Karun’u yutunca bazıları dedikodu yapıp şöyle dediler: Musa Karun’un hazinelerine el koymak için böyle yaptı. Hz. Musa bunu duyunca onun evini ve hazinelerini yutmak için tekrar yere emretti ve yer onun evini ve hazinelerini de yuttu. Evet, zalimlerin ve nimetin hukukunu ifa etmeyenlerin akıbeti hüsrandır. Bazılarına Cenâb-ı Allah mühlet verir, fakat kimse ölümden kurtulamaz ve hak eden öte dünyada cezasını çekecektir. Cenâb-ı Allah, Müslümanları nefsanî isteklere ve dünya sevgisine yenik düşürmesin. (10.01.2017)

Muhsin DEMİREL Elbistan Müftüsü