**AHİRET MUTLULUĞUNU KAZANMA İMKÂNI OLARAK DÜNYA HAYATI**

Ölümü ve hayatı yaratan Allah’a hamdolsun. Ölüm ve hayat hakikatinin mübelliği Rasulullah’a salat ve selam olsun.

Değerli Müslümanlar!

Hayat bütününün iki parçası olan dünya ve ahiret, sünnetulah gereği varlık sahnesinde rol verilen insanın kaderi, bir başka ifadeyle sünnetullah gereği yaşamak zorunda olduğu iki aşamadır. Dünyaya gelmek her ne kadar insan eliyle gerçekleşmese de, dünyadaki iradesiyle ikinci aşamada yani ahirette nasıl bir hayat yaşayacağına veya dünyadaki hayatını ahiret boyutunda nasıl sürdürmek isteyeceğine insan kendi karar verebilmektedir.

İslam’a göre insan için dünya, ahirette nasıl bir hayat yaşamak istediğini belirlediği/belirleyeceği yerdir. Bu tercihini yaşantısıyla ifade etmektedir.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَٓاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَٓاءَ فَلْيَكْفُرْۙ

*Ve de ki: Hak Rabbinizdendir; artık*dileyen iman *etsin,*dileyen inkâr*etsin.(Kehf 18/29)*

İnsan, kendini yoktan var eden Allah’ın mülkünde bir yolcu olduğunu unutmamalıdır. Geçici bir süreliğine konakladığı bu dünyanın Allah’ın mülkü olduğunu fark etmelidir. Mülkün sahibinin emir ve yasaklarına, koyduğu kurallara riayet etmekle mükellef olduğunu hatırdan çıkarmamalıdır. Yine unutmamalıdır ki Allah ahiret yurdunun da sahibidir. O, مالك يوم الدين olan, yalnız kendisine kul olduğumuz ve yalnız kendisinden yardım dilendiğimiz, eşi, benzeri ve dengi olmayan Allah’tır.

İnsanda yaratılıştan kaynaklı bir potansiyel olarak dünyayı sevme ve dünya nimetlerine meyletme eğilimi vardır. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz İslam, insanın dünya ile ilgili bu meylini ve davranışlarını düzene koymayı hedefler.

Yüce Rabbimiz, insanın kendisine bahşedilen dünya nimetlerine hiçbir değer vermeyip onları tamamen terk etmesine, elini eteğini bu nimetlerden çekip tam bir uzlet hayatı yaşamasına razı olmadığı gibi, hayatını, yaşam gayesini tamamen bu nimetleri kazanmaya ve elinde tutmaya hasrederek heba etmesine de razı olmaz.

Değerli Müslümanlar!

İnsan bu dünyada yaşamını sürdürebilmek için elbette çalışmak ve kazanmak zorundadır. Fakat dünyadaki tek hedefi bu olmamalıdır. İnsanın yaratılış gayesi bu değildir.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

*O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.(Mülk 67/2)*

Bazı insanlar, dünyaya verilmesi gerekenden fazla değer verip aşırıya giderken, bazıları da dünyayı kötülemeyi/zemmetmeyi abartıp Müslümanın dünyadan ve dünya nimetlerinden tamamen sıyrılması gerektiğine inanmaktadır. Bu düşüncede olan insanlar dün olduğu gibi bugün de vardır.

Onların bu düşüncelere sahip olmalarına sebep, kimi zaman bazı ayet ve hadisleri kendi inandıkları gibi tevil etmeleri veya anlamaları, kimi zaman da intisap ettikleri bir cemaat, bir tarikat veya benzeri yapılardaki öğretilerin, disiplinlerin bir yansıması olabilmektedir.

Allah, birçok ayette dünya hayatını “bir oyun ve eğlence” (Ankebut 64, Hadid 20, En’am 70, Muhammed 36, Âl-i İmrân 14), “kısa ve geçici” (Kehf 18/45), “bir aldanış” (Fâtır 5, Lokman 33) olarak nitelendirir. Aslında burada insanın dünyevileşmesi yani hayatı sadece bu dünyadan ibaret sayarak ölümü ve ahireti hesaptan çıkarması kınanır. İnsanın tercihinin “sadece dünya” olması veya dünya ile ahiret arasındaki tercihini dünyadan yana kullanmasının yanlışlığı anlatılmaktadır.

Yüce yaratan insanın ahireti bırakıp sadece dünyaya meyletmesinden razı olmayacaktır:

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَٓا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

*İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. (Bakara 2/200)*

Allah dünya ve ahiret dengesi kurmamızı ister ve bunu kendisine yapacağımız bir dua ile öğretir:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَٓا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Onlardan bir kısmı da: Ey rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.* (Bakara 2/201)

Dünya-ahiret dengesinin kurulması şu ayette de net olarak ifade edilmiştir:

 وَابْتَغِ ف۪يمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

*Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.* (Kasas 28/77)

Buradan da anlaşılıyor ki, dünya ahirete köprüdür, köprü olmalıdır. Dünya amaç değil, temel gaye değil, Allah’ın rızasına ulaşmada bir araçtır, bir imtihan alanıdır.

Rasulullah (s) dünya hayatının ne olup ne olmadığını bizlere en güzel örnekliğiyle göstermiş, asıl ve ebedi olanın ahiret yurdu olduğunu, aldatıcı dünyaya kanmamak gerektiğini her fırsatta ifade etmiş ve bizzat yaşantısıyla da bunu öğretmiştir.

عن عبد الله بن مسعود قال: نامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى حصيرٍ فقامَ وقد أثَّرَ في جنبِهِ فقلنا يا رسولَ اللَّهِ لوِ اتَّخَذنا لَكَ وطاءً فقالَ ما لي وما للدُّنيا ، ما أنا في الدُّنيا إلَّا كراكبٍ استَظلَّ تحتَ شجرةٍ ثمَّ راحَ وترَكَها. أخرجه الترمذي ، وابن ماجه، وأحمد

Abdullah İbni Mes’ûd’un da içlerinde bulunduğu bir grup sahabe, Rasulullah’ın (s) bir hasır üzerinde uyuyup sonra uyanma haline şahit olurlar. Üzerinde uyuduğu hasır Rasulullah’ın (s) yüzünde iz bırakmıştır. Peygamber sevgisiyle dolu o koca yürekli adamlar hem lisanı münasiple üzüntülerini ifade ederler hem de bir öneri sunarlar:

–Ey Allah’ın Rasulü! Sizin için bir döşek temin etsek! (ne dersiniz?)

Rasulullah’ın cevabı her zamanki gibi düşündürücü, eğitici ve öğreticidir:

-Benim dünya ile ilgim/bağım/alakam, bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden bir yolcudan farklı değildir. (Tirmizî, Zühd 44)

Rasulullah’ın bu sözü aslında onun dünyadan yüz çevirdiği ve nefsine zulmettiği anlamına gelmiyordu. Çünkü biz biliyoruz ki o, Allah’ın verdiği nimetlerden istifade noktasında hem kendisi istifade etmiş ve hem de ashabını teşvik ederek kişinin nefsine zulmettiği bir zühd anlayışını kesinlikle onaylamamıştır.

Rasulullah (s), dünyadan yüz çevirmeyi şöyle izah eder:

*Dünyadan yüz çevirmek/zahitlik, ne helal şeyleri haram etmektir, ne de malı zayi etmektir. Dünyaya rağbet göstermemek, elinde olan nimete, Allah’ın elinde olan nimetlerden daha fazla güvenmemen ve başına bir musibet geldiğinde o musibete gösterdiğin rağbet, o musibetin gelmemiş olmasına gösterdiğin rağbetten fazla olmasıdır.* (İbn-i Mace, Tirmizî, Zühd, 29)

Rasulullah’ın ashabını dünyevileşmemeleri konusunda ikaz ettiğine, onlara bunu iyice öğrettiğine şu aktaracağımız hadisle de şahit oluyoruz:

Câbir (r) rivayet ediyor, anlatıyor. Rasulullah bir pazar yerine uğramıştı. Etrafında ashabı da vardı. Orada küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı ve kulağından tutarak:

“– Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?” diye sordu. Sahabe:

– Daha az parayla bile olsa almayız, onu ne yapalım ki, dediler.

“– Size bedava verilse ister misiniz?” diye tekrar sorunca, onlar:

– Vallahi o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsünü ne yapalım? diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasulullah:

“– Allah’a yemin ederim ki Allah’ın katında dünya, önünüzdeki şu oğlak ölüsünden daha değersizdir.” der. (Müslim, Zühd, 2)

Rasulullah’ın öğrettiklerini özümsemiş ve dünyanın ahirete nasıl bir köprü olduğunu iyice anlamış ve kavramış sahabenin en meşhurlarından birisi de Ebu Zerr’dir.

Hz. Osman, kölesi ile bir yerden geçerken bir ağacın altında herkesten uzak vaziyette yatan Ebu Zerr’i görür. Ebu Zerr, ashabın maddeten en fakirlerinden biridir. Hz. Osman yanındaki kölesine bir kese altın vererek:

“Git bunu şu ağacın altında yatan adama ver. Eğer dediğimi yaparsan seni azad edeceğim” der.

Hz. Osman’ın bu müjdesine sevinen köle, mutlaka parayı verebileceği ümidiyle uyuyan adamın yanına varıp uyanmasını bekler. Bir müddet sonra Ebu Zerr uyanır. Köle:

“Al bu keseyi… “ diye rica ettiyse de Ebu Zerr, kabul etmez. Köle ısrar ederek:

“Eğer bu altınları alırsan kölelikten kurtulacağım. Sen benim azad olmamı istemez misin?” diye söylediğinde O: “senin kölelikten kurtulmanı ben de isterim ama ben onu alırsam sen hür olacaksın, ben köle olacağım. Sen benim köle olmamı ister misin?” diyerek parayı almayı kabul etmez.”

Celaleddin Rumi’nin dünyaya bakışı farklı değildir:

– Bu dünya bir ağaç gibidir. Biz de bu âlemin yarı ham, yarı olmuş meyveleri gibiyiz. Ham meyveler dala iyice yapışır. Oradan kolay kolay kopmazlar. Çünkü ham meyve, köşke, saraya lâyık değildir. Bu dünyadan başka hayat tanımayanlar ham meyve gibi, dünyadan ayrılmak istemezler. Çünkü Allah’ın huzuruna, sultanın sarayına, cennete çıkacak ne yüzleri, ne de olgunlukları vardır.

Rasulullah (s) Uhud savaşında bir grup okçuya her ne olursa olsun yerlerini terk etmemeleri hususunda talimat verir. Fakat bunlardan bir kısmı savaşın en kritik zamanında verilen talimatı dinlemeyip yerlerini terk ederek ganimet, yani dünyalık peşine düşerler. Diğerleri ise yerlerinde sabit kalırlar, Rasulullah’ın emrine uyarlar ve nihayetinde şehit olurlar. Allah bu iki grubun durumunu ifade ederken:

مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرَةَ

*Kiminiz dünya/ganimet peşinde koşuyor, kiminiz de ahireti düşünerek canla başla çarpışıyordu. (3/152)*

Rasulullah’ın dünya ve ahirete bakışını ifade eden şu hadislere kulak verelim:

لكل امة فتنة و فتنة أمتي المال

*Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de, (dünyâ) mal(ı)dır*. (İbn-i Hanbel, IV, 160)

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden hemen sonra yerle bir olmuş apartmanının önünde duran ve hiç kımıldamadan dalgın dalgın enkaza bakmakta olan yaşlı bir adama, “Bu bina senin miydi?” diye sorulduğunda verdiği şu cevap son derece mânidardır: – Öyle zannediyorduk!...

عن المُسْتَوْردِ بنِ شدَّادٍ رَضِيَ اللَّه عنه ، قال : قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : مَا الدُّنْيَا في الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحدُكُمْ أُصْبُعَهُ في الْيَمِّ . فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ

*“Âhirete göre dünyâ, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık su ile döndüğüne bir bakıversin!”* (Müslim, Cennet, 55)

Değerli Kardeşlerim!

Dünyanın aslında ne olduğunu ve ilahi kudretin ona biçtiği değeri gayet net bir şekilde anlayabilmek için şu ayetler üzerinde tefekkür etmeliyiz.

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَٓا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌۜ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُۢ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Bu dünya hayatı (imansız ve ahirete kayıtsız olarak yaşandığı takdirde) oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Peki ya ahiret! İşte asıl hayat uhrevi hayattır. Keşke bu gerçeği idrak etseler!* (Ankebût 29/64)

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

*Kim (ahireti yok sayıp) sırf gelip geçici dünya nimetlerine sahip olmayı isterse, bilsin ki biz bu nimetleri dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar tez elden veririz; ama ahirette cehennemi ona mekân yaparız. Böylece o, Allah tarafından kınanmış ve rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılır.* (İsra 17/18)

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا

*Kim de ahireti ister ve mümin olarak bu uğurda çaba sarf ederse, işte bu kimselerin çabaları (Allah katında) en güzel şekilde karşılık bulur.* (İsra 17/19)

Haramlardan uzak, Allah’ın emir ve yasaklarına yani ilahi sınırlara dikkat edilerek yaşanan bir hayat kişiyi hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaştırır. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanma yeri dünyadır. Dolayısıyla geçici dünya hayatını iyi değerlendirmek gerekir. Geçiciliğini unutmamak ve bu hususta şeytanın aldatmalarına kanmamak, dünya hayatını değerlendirelim derken bu hayata takılıp kalmamak önemlidir.

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

*Bilin ki dünya hayatı (Allah’ın çağrısına aldırmadan yaşandığı takdirde) oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, birbirinize karşı övünmeden ve daha çok mal mülk ve evlat sahibi olma hırsından ibarettir. Dünyadaki fani hayat tıpkı şu misaldir: Bir yağmur yağar, bitirdiği bitkiler çiftçileri çok mutlu eder. Derken bir de bakarsın ki sararıp solmuş, kuru ot ve saman olmuş! (Unutmayın ki) varsa yoksa dünya diyenler için ahirette şiddetli bir azap, ahireti dünyaya tercih edenler içinse Allah’ın bağışlaması ve rızası vardır. Evet, dünyadaki fani hayat aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir!* (Hadid 57/20)

 Vahap Boylu

Pamukova Vaizi