BİZİ DÜNYAYA BAĞLAYAN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIMIZ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِى الْاخِرَةِ عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَاالْحَيوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

قال رَسُولُ اللّه

إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإنَّ اللّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالنِّسَاءَ فَإنَّ أوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إسْرَائِيلَ كَانَتِ النِّسَاءَ

İnsan hayatı, dünya ve ahiret hayatı olmak üzere iki kısma ayrılır. İnsan doğumla adım attığı dünyada bir dönem yaşar ve ölümle birlikte ebedi âleme intikalin ilk adımı olan kabir / berzah hayatına başlamış olur. Doğumla ölüm arasındaki geçen zaman kişinin dünya hayatını oluşturmaktadır. Ve dünya hayatında yaptıkları veya yapmadıkları ahiret hayatında karşılaşacağı akıbeti belirleyecektir.

Asıl görevi Kur’an’da ifade edilen şekliyle;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât Sûresi, 56)

Allah’a kulluk olan insan; şeytan ve nefsinin yönlendirmelerine uyarak asıl gayesinin tersine davranışlar sergileyebilmekte ve geçici olan dünya hayatını ahiret hayatına tercih edebilmektedir. Tercih etmiş olduğu hayat şekliyle bir takım alışkanlıklar kazanmakta ve bunlar sebebiyle geçici olan dünyaya bağlılığı artmaktadır.

Hâlbuki Cenab-ı Hak bu konuda bizleri uyarmakta ve dünyanın geçici bir hayat olduğunu,

اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِى الْاخِرَةِ عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَاالْحَيوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Bilin ki, dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. (Bu) tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise, sadece aldatıcı bir geçinmedir" (Hadîd, 57/20) ayet-i kerimesi ile ifade etmektedir.

Dünyanın bir oyun ve eğlence olduğunu fark edemeyen insanlar asıl olanı bırakıp geçici olanın ardına düşmekte, asıl gayelerinin sanki bu dünya hayatını kazanmak ve burada ebedi kalacak gibi davranmaktadırlar. Bu sebeple insan kendisini dünyaya bağlayan birtakım alışkanlıklar kazanabilmektedir. Ve kazandığı bu davranışlarda ısrar edip vazgeçmediği müddetçe kendisine rıza-i ilahiyi kazanmaktan da uzaklaştırmaktadır.

**Bizi Dünyaya Bağlayan Kötü Alışkanlıklar**

**1) Aşırı Mal Ve Evlat Sevgisi;**

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زينَةُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا

"Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Bâki kalacak olan güzel işler ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır" (Kehf, 18/46)

Ayet-i Kerime’de Allah (cc) mal ve çocukların dünya hayatının süsü olduğunu belirtmekte ve bizlere Kendi katında daha değerli olanın ve bizi sonuç itibariyle kazançlı çıkaracak olanın salih ameller olduğunu ifade etmektedir. Dikkat çekilen bu hususta insanlar aldanmakta sahip olduğu bu kötü alışkanlık kişinin helâkine sebep olmaktadır.

Konu ile alakalı hadis-i şerifte ise:

قال رَسُولُ اللّه إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإنَّ اللّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالنِّسَاءَ فَإنَّ أوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إسْرَائِيلَ كَانَتِ النِّسَاءَ

Ebû Saîd (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona vâris kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zîra Benî İsrâil'in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır." (Müslim, Zikr 99) dünyanın hoş ve çekiciliğinden bahsedilmekte ve gerekli tedbirlerin alınıp aldanılmaması hususunda dikkatimiz çekilmektedir.

Kur’an; mala karşı duyulan aşırı sevgi, sahip olunanın asıl malikini unutma, malıyla mülküyle başkalarına karşı övünme ve bunlara bağlı olarak şımarıp azgınlaşma hususunda Hz. Musa’nın ümmetinden olan Karun’u bize örnek olarak anlatmakta ve karşılaşılacak kötü akıbet hakkında bilgilendirmektedir.

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ {} وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ {} قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

“Karun, Musa'nın milletindendi; ama onlara karşı azdı. Biz ona, anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Milleti ona: "Böbürlenme, Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde, ahiret yurdunu gözet, dünyadaki payını da unutma; Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryüzünde bozgunculuk isteme; doğrusu Allah bozguncuları sevmez" demişlerdi. Karun: "Bu servet ancak, bende mevcut bir ilimden ötürü bana verilmiştir" demişti. Allah'ın, önceleri, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.” (Kasas, 28/76-78)

Yine yüce kitabımız Firavun’u bize anlatarak Firavun’un nasıl bir yanılgıya düştüğünü ve kendini perişan ettiğini göstermektedir.

Firavun her şeyi kendisinin zannetmiş, milletini küçümsemiş ve şımarmıştı

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ {} أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ {} فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ {} فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ

“Firavun, milletine şöyle seslendi: "Ey milletim! Mısır hükümdarlığı ve memleketimde akan bu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yahut ben zavallı ve nerdeyse konuşamayan bu kimseden daha üstün değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardım edecek melekler gelmeli değil mi? Firavun, milletini küçümsedi ama onlar kendisine yine de itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir milletti.” (Zuhruf, 43/51-54)

Ayetlerin de gösterdiği gibi insanların bir kısmı kendileri için süslenmiş olan dünyanın ki ayette şöyle ifade buyrulmuştur:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنينَ وَالْقَنَاطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْياَ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ

"Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, (otlağa) salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü (cazip) gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer, Allah'ın yanındadır." (Âl-i İmrân, 3/14)

İnsanlar kendilerini dünyanın cezbeden yönüne aldanmışlar ve dünyaya meylederek dünyevileşmişlerdir.

Burada şu hususa dikkat çekmek gerekirse; dünyevî imkânları elde etmek ya da zengin olmak dünyevileşmek değildir. Yeter ki insan elde ettiği maddî imkânları helal yoldan kazansın, kontrol edebilsin, onların mahkûmu olmasın, onları gönlüne sokmasın, onları Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanabilsin...

Peki, nedir dünyevileşmek?

Dünyevileşmek, Allah’ı ve âhireti unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmak, hiç yok olmayacakmış gibi dünya malına düşkün olmaktır. Dünyevileşme, Allah’ı ve âhireti tamamen inkâr etme neticesinde olabileceği gibi Allah’ın varlığını kabul ettiği hâlde onun kişi üzerindeki rolünü görmezden gelme şeklinde de olabilir. Allah’ın varlığını kabul etmeyen, onu inkâr eden kimselerin pek çoğu âhiret hayatına inanmadıkları için zaten dünyevileşmişlerdir. Ama Allah’a iman etmiş ancak dünya hayatının geçici fırsatlarına aldanmış birçok Müslüman’ın da dünyevileşmesi söz konusu olabilmektedir. Âhirete iman ettikleri hâlde hiç ölmeyecekmişçesine dünyaya sarılan, ölüm ve ötesini sürekli öteleyen, âhirete yönelik gerekli yatırımı ihmal eden nice Müslüman vardır.

Allah Rasûlü’nün de üzerinde durduğu temel nokta budur. Yoksa malın bizatihi kendisi şer değil, malın haramdan elde ediliş biçimi veya tamahkârlık şerdir.

Hz. Peygamber (sav), yeryüzünün bolluk ve nimetlerinin aldatıcı cazibesine dair ashâbına uyarılarda bulunurken onlardan biri, “Hiç hayır (mal), şer getirir mi?” diye sormuştu. “Elbette hayır (mal) ancak hayır getirir.” karşılığını veren Efendimiz, “Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Ne mutlu sahip olduğu maldan yoksullara, yetimlere ve yolda kalmışlara verenlere! Malını haksızlık yaparak kazanan ise, bir türlü doymak bilmeyen obur kimse gibidir. Kıyamet gününde bu mal onun aleyhine şahit olacaktır.” buyurmuştu. (Müslim, Zekât, 123)

**2) Haramlara Dalma:**

İnsanı dünyaya bağlayan alışkanlıklardan biri de haram olan şeyleri yapmanın ötesine geçip onları normal bir davranış gibi kabullenmesidir. Netice olarak içinde debelenip durduğu haramlar kişiyi dünyaya bağlayan kalın halatlar haline dönüşmektedir.

Oysa üstün vasıflarla donatılan insanın; dünya hayatında yaratılışına uygun bir hayat sürmesi, ebedi yurdunda da saadete ulaşması için yaratılıştan kendisine verilen üstün konumu muhafaza etmesi, onu bozmaması başta gelen bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğun farkında olarak hayatını planlayan insan, devamlı olan bir mükafata ulaşacak, sorumluluklarının aksine hareket edenler de aşağı derecelere yani zillete düşeceklerdir.

İslam, bu sorumluluğun gereği olarak insanı yaratılış mükemmeliyetinin dışına atacak, Yaratan ve kullarının katında itibarını zedeleyecek davranışlardan uzak kalmasının yollarını göstermiştir. İnsanın sahip olduğu değerli konumu muhafaza için dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması esas alınmıştır. İnsanın ruh ve beden sağlığının korunması, bu temel ilkelerin korunmasına bağlıdır.

Akıl sağlığını bozup, hem uhrevi hem de dünyevi itibarını yerle bir eden **içki** müptelası olmak, yine insanın daha çok kazanacağım hırsıyla maddi anlamda büyük kayıplar yaşamasına sebep olup ahiretini de perişan eden **kumar** bağımlısı olmak ve bunları vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmek kişinin kendi çevresinde örmüş olduğu bataklık duvarlarıdır. Bu kötü alışkanlıklar sebebiyle dünyaya meyil artarken ahirete yönelik çalışmalar ise insanın hayatından teker teker yok olmaktadır. Oysa Allah, kitabı Kur’an’da zararlı olan bu tarz davranışları yasaklamış ve onların şeytan işi birer pislik olduklarını ifade etmiştir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” (Maide:5/90, 91)

Hz. Enes (ra.);

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاة لَهُ

"Rasulullah (as.) içki ilgili olarak on kişiye; 'Üretene, kendisi için üretilene, içene, taşıyana ve taşıtana, sunana, satana ve bunun parasını yiyene, satın alana ve satın aldırana' lanet etti" demiştir. (İbnu Mâce, Eşribe 6, II, 1122 )

Netice olarak içki, kumar, zina, faiz yemek, rüşvet vermek gibi müptelası olunan haramlar kişinin dünyaya dalmasına vesile olmakta ve kendince oluşturmuş olduğu mantık çerçevesinde hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaktadırlar.

**3) Manevi Zararlı Alışkanlıklar**

**Haset (Kıskançlık - Çekememezlik):**

Başkasının sahip olduğu nimetin yok olmasını veya bu nimetin kendisine geçmesini temenni etme duygusudur. Başkasının sahip olduğu nimetin yok olmasını istemeden, sadece benzerine sahip olmayı temenni etmek ise "gıpta"dır ve böyle bir duyguya sahip olmak kötü değildir.

Haset, küçük düşürücü huyların en kötüsü ve niteliklerin en zelil olanları arasında yer alır. İnsan için ahlaki sapmaların en zararlılarındandır. Bunun için Yüce Allah, hasetçinin erlerinden korunmak için kendisine sığınılmasını istemiştir:

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

"Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden." (Felak, 113/5)

Hasetçi insan, haset ettiği sürece üzüntüden, stresten ve kederden kurtulamaz. Kıskançlığı içini kemirir durur. Kötü düşünceleri, hilesi kendisine zarar vermeye başlar.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول اللّهِ: إيَّاكُمْ وَالحَسَدَ، فإنَّهُ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ، أوْ قالَ العُشْبَ.

Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -râvi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir." (Ebu Dâvud, Edeb 52)

Sonuç olarak haset sahibi yaşamış olduğu aşırı hırs ve özenti sebebiyle dünya hayatına daha çok bağlanır ve bir şeyleri elde etmenin ancak bu şekilde olduğunu düşünerek davranışlarını şekillendirir.

**Gıybet:**

Adını ya da muhatabın da anlayacağı bir tarzla anarak orada bulunmayan bir müminden hoşlanmayacağı şekilde söz etmektir.

Bu hoşlanılmayacak şeyin, yaratılışı, ahlakı ya da şahsi özellikleriyle ilgili olması fark etmez. Gıybet sadece dille sınırlı değildir. Başkasını küçük düşürme, kötüleme anlamına gelebilecek sözlü, fiili, yazılı ve imâ ile yapılacak her türlü davranış gıybet olabilir.

Velhasıl gıybet, kişiyi alçaltan ve günahların en tehlikelilerinden biridir. Bunun için Yüce Allah gıybet edeni, ölü etini yiyene benzetmiştir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendi" (Hucurat, 49/12)

Gıybet İslam kardeşliğini ve dayanışmasını bozan yıkıcı bir etkendir.

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍۙ

“Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan kimselerin vay haline!” (Hümeze, 1)

قَالَ: قالَ رسُولُ اللّهِ )صعم( أتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اَللّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُ أحَدِكُمْ أخَاهُ بِمَا يَكْرَهُ. فقَالَ رَجُلٌ: أَرَأيْتَ إنْ كَانَ فِي أخِى مَا أقُولُ؟ قَالَ: إنْ كَان فيهِ مَا تَقُولُ، فقَدْ اِغْتَبْتَهُ. وَانْ لَمْ يَكُنْ فيهِ مَا تَقُولُ فقَدْ بَهَتَّهُ

Hz. Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor: "Rasûlullah (sav) buyurdular ki: "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine: "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam: "Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?)"dedi. Rasûlullah (as.) "Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda -iftirada bulundun demektir." (Ebû Dâvud, Edeb 40)

**İftira:**

Bir mümini yapmadığı bir şeyle itham etmek, suçlamak demektir. Çok ağır bir suçtur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor:

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur." (Nisa, 4/112)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ )صعم ( : مَنْ حَمى مُؤْمناً مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللّهُ لَهُ مَلَكاً يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِماً بِشئٍ يُرِيدُ شَأنَهُ بِهِ حبَسَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلى جِسْرٍ منْ جُسُورِ جَهَنَّمَ، حَتّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir mümini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder." (Ebû Dâvud, Edeb 41)

Özellikle namuslu hanımlara atılan iftira çok büyük bir günahtır:

اِنَّ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ

Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azab vardır. (Nur, 24/23)

Koğuculuk (söz götürüp getirme), dedikodu, küfürbazlık, çirkin söz söyleme, alaycılık, yalan, fitne ve fesat çıkarmak gibi pek çok manevi hastalık insanın ahiretini mahveden ve insana ebedi olan ahireti unutturan hastalıklardır. Bunları terk etmeyip hayatının parçası yapan insanlar, ahireti terk edip dünyaya meyletmiş demektir.

**Sonuç Olarak;**

اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ

"O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üslündür, bağışlayandır" (Mülk, 67/2)

Ayet-i Kerimesi mucibince imtihan için geldiğimiz dünyada, dünyanın türlü türlü cazibelerine kapılmadan Allah Teala’nın bizlere çizmiş olduğu istikamette yürüyerek Kur’an’da

رِجَالٌ لَاتُلْهيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَاِقَامِ الصَّلوةِ وَايتَاءِ الزَّكوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ

“Birtakım insanlar (Allah’ı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden  korkarlar.” (Nur/ 37) diye ifade edilen kimseler arasına girmeye çalışmalıyız. Bizi dünyaya meylettiren bütün alışkanlıkları Kur’an’ın önderliğinde, Hz. Peygamberin rehberliğinde terk etmeliyiz.

Ve bilmeliyiz ki Cenab-ı Allah

مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الْاخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فى حَرْثِه وَمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَالَهُ فِى الْاخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ

“Her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız, her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz, ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.” (Şura/20 ) buyurarak ilahi huzurda karşımıza çıkacak olanın bizim tercihlerimiz olduğunu ve bütün sorumluluğun da bize ait olduğunu ifade etmektedir.

Velhasıl dünya ve ahiret tek bir hakikatin iki ayrı yüzüdür. Ahiret hayatı bu dünyadaki davranışlara göre şekillenmektedir. Dolayısıyla dünya hayatını Allah Teâla’nın buyurduğu şekilde değerlendirmeli, merkeze ahiret hayatını alıp dünya hayatından da nasibimizi unutmamalıyız. Bu bağlamda sahip olduğumuz bütün dünyalıklara gereği kadar değer vermeli ve layık oldukları değerden üste çıkarmamalıyız. Tıpkı etinden, sütünden ve derisinden faydalandığımız hayvanlarımızı evimizin başköşesine koymayıp kendileri için uygun olan yerlerde sakladığımız gibi…

Abdullah NUROĞLU

Kaynarca Vaizi