**DÜNYAYI TALEP ETMENİN TEHLİKESİ; HIRS**

İnsan ilahi takdir gereği yeryüzüne Allah’a kulluk etmesi ve güzel amel işlemesi gayesi ile gönderilmiştir. İnsan, kendine verilen ömrü kabul etmeme, dini olarak kendine sunulan kulluk teklifini reddetme konumuna ve salahiyetine sahip değildir. Hepimiz el-Cabbar olan Allah’ın yeryüzündeki zorunlu misafiriyiz. Bu dünya imtihanından kendimizi hali tutamayız. Nitekim yüce Allah insanı bizatihi var etmekle en büyük lütufta bulunmuştur. Var olmak yok olmaya göre mahza hayırdır. Ve her bir insan fıtratı ihtiyaçlarının karşılamanın zevkini ve tadını aldığı bu dünyada yaşamaktan memnundur.

İnsan hayatında harekete, eyleme mecburdur. İnsana maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için bir çalışma kuvvesi verilmiştir. İnsan bütün ömrünü iyi veya kötü bu çalışma dürtüsüyle geçirir. Önemli olan dünyada hareket içinde olduğu davranışların ne için ne şekilde olduğudur. Ki bu tespit dünyaya gönderiliş amacımızı gerçekleştirme açısından çok önemlidir. Ne işin yaşıyoruz ve nasıl yaşıyoruz.?

Öncelikle hayat tasavvurumuzu inşa etmeliyiz. Kabul etmeliyiz ki dünya hayatı geçicidir. Ahiret kalıcıdır. Ayeti kerimede rabbimiz buyuruyor.

يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌۘ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir; âhirete gelince, ebedîlik yurdu işte orasıdır. (Mümin,39)

Dünya hayatı geçici olmakla birlikte bizim kalıcı olan ahiret hayatımızı kazanmamızı sağlayacak bir imtihan yeridir aynı zamanda. Bu yüzden dünyadaki imtihan sürecini nazara alarak dünyayı geçici görmekle birlikte ciddiye alıp yeryüzünün halifesi olarak imar, inşa ve ıslahla görevliyiz. İnsanın hayata dair muvazenesinin bozulduğu yer, dünya hayatına haddinden fazla bağlanmak geçici bir faydalanmadan ibaret olan dünyayı ebedi yaşanacak bir yer imiş gibi değerlendirmektir. Yine ayeti kerimede yüce rabbimiz.

وَابْتَغِ ف۪يمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! (Kasas,77)

buyuruyor. Ahiret yurdunu kazanmak hedefimiz olacak ama dünyadan da nasibimizi ihmal etmeyeceğiz. Dünya bir imtihansa, bir oyunsa, oyunu kurallarına göre oynarsa insan başarıya ulaşacaktır. Kuralları koyan da Allah’tır. Dünyada maddi başarı elde etmek için yaratılmış sünnetullah kurallarına, ahiret başarısını elde etmek için de şer’i kurallara uymak elzemdir. İnsanı dünyada ve ahrette başarısız kılan en kötü his, hırs hissidir. Hırs insandaki çalışma hissinin kontrolü kaybetmiş halidir. Nasıl ki hızını kontrol etmeyen aracın kaza yapması mukadderse çalışma iştiyakını azim, sebat ve tevekkülle değil de hırsla yapan kişinin de ömrünü zayi etmesi mukadderdir. Azimli kişi görevlerini sebeplere sarılarak sabır ve sebatla yerine getirir, elinden geleni yaptıktan sonra neticeyi halkeden rabbine tevekkül eder, takdir edilen neticeye isyan etmez, hamdeder, hakkına razı olur kendisi için hayır olduğuna inanır, başkalarının emeğine ve hakkına saygı duyar, kıskanmaz. Azimli kişi neticeye değil emeğe odaklanan ‘gayret ahlakını’ bilen ikidir.

Hırs ise bir afettir. Kişinin gözünü tamamen netice odaklayarak kör eder. Hırs hep daha fazlasını elde etme gayesiyle kişiyi dünyaya bağlar. Kişi fani olan bu dünya hayatında kendini misafir gibi değil de ev sahibi gibi hissetmeye başlar. Dünyada yolcu gibi olması gereken insan, bütün azığını bu mola yerinde tüketir. Dünyanın maddi yönünü anlamsızlaştıran ölüm gerçeğiyle karşı karşıya geldiğinde ise büyük bir pişmanlık ve ziyanla karşılaşır.

Gerçekten dünya işleri şiddetli hırsa değmiyor. Elde etmek istediklerini elde edemeyeceksin, elde etsen bile elde tutamayacaksın, tutsan bile daha fazlasını elde etmenin hırsıyla doyumsuzca tekrar uğraşacaksın, bu böyle gidecek ve buna ömrün yetmeyecek. Çünkü dünya tatma yeridir doyma yeri değildir. ahiret umulmadan yapılan dünya işleri kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Yalancı emzik gibi fayda sağlamayan bir oyalanmadır. Hırsın afetleri şöyle sıralanabilir;

1- Hırs mahrumiyete sebeptir. Dünyevi başarı ancak sünneetullaha riayet edilerek elde edilir. Zira ayeti kerimenin de ifadesiyle

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. (Necm,39)

Vaktinden önce çiçek açmaz. Tabiattaki oluş birdenbire olmayıp bir oluşum sürecine tabiiyse insan da amellerinin neticesini bir oluş sürecinde görür. Mesela bir çiftçi elindeki sağlam bir tohumu uygun zamanda uygun coğrafyanın uygun toprağına ekip, gereken ilaçlama, sulama vb bakımlarını yapıp, sabrederek hasat mevsiminde uygun şekilde hasadını yaptığında sağlıklı ürün elde edebilir. Eğer sabretmez, çalışma ve emeğe katlanmaz hırsla daha kısa zamanda ürün elde etmek için yukarıdaki oluşum şartlarında birini yapmazsa sağlıklı üründen mahrum olur. Kainatta kendi ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayan nimetlere kanaat etmeyip, sünnetullah kanunlarına uymadan kısa zamanda ve meşakkatsiz bir şekilde yapılan teşebbüsler insanlığa felaket getirmiştir. GDO’lu ürünler buna misal getirilebilir. Hırs kıymete kanaat etmeyip daha iyisinin peşinde koşarak elindekinden de olma durumudur.

2- Hırs tevekkülü yok eder. İnsanı açgözlü ve doyumsuz yapar. Artık hırsla arzuladığı şeyin kölesi olmuş demektir. Nasibine razı olmuyor, hırs yaptığı için nasibini de kaçırıyor. Hırsla dileyen ve insanlardan ısrarla isteyen dilenciler merhamet uyandırmazken mütevekkil ihtiyaç sahipleri daha fazla sadakaya muhatap olur. İnsan emek vermedikten sonra rızkının verileceğinden şüphe etmemelidir. Tevekkül sahibi olmalı ve Allah’a güvenmelidir. Zira dünyadaki bütün mahlukatın rızkının taminatı ona aittir. Ayeti kerime rabbimiz şöyle buyuruyor.

وَمَا مِنْ دَٓابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın! (Hud,11)

İnsan bir şeyi var etmeye yada olmayacak şeyin var olması için zorlaya cüret etmemelidir. İnsan neticeyi tayin ve takdir edemez belki neticeye tesir eder. O yüzden mükellefiyet alanımıza düşeni yapıp neticeyi Allah’a bırakmak gerekmektedir.

3- Hırs kişiyi zillete götüren ve günaha sürükleyen bir sebeptir. Dünyadaki ürün bölüşümünün adil bir şekilde sağlanması ancak iktisat ve ticaret kanununa riayetle gerçekleşir. Kişi önce kendisi için bir hammadde olarak bahşedilen doğayı emek vererek işler, ondan elde ettiği ürünleri satar ve yaptığı karla sermaye oluşturur, sonra onu tekrar yatırıma dönüştürür. Nihayetinde emek ve sermaye üzerinden alım-satım yaparak kişi ekonomik hayatını ikame ettirir. Eğer kişi mal-mülk sahibi olmak ve keyif içinde bir hayat yaşamak için bu yolun uzun ve meşakkatli olduğunu düşünüp hırsla daha kısa zamanda ve kolay yoldan mülk sahibi olurum diye meşru olmayan yollara tevessül ederse zillete düşer, günaha bulaşır. Süte su karıştırmaya başlar. Sahtekarlık, dolandırıcılık, hırıszlık, faiz, kumar, yalan ve rüşvet vb. yollarla kısa yoldan köşeyi döndüğünü düşünür ama aslında kaybetmiştir. Fark edildiğinde elindeki malından, yakalandığında özgürlüğünden olur. Farkedilmese malının bereketi kaçar fayda sağlayamaz, yakalanmasa bir gün yakalanacağı korkusuyla elde ettiği malın tadını alamaz. Yani haramdan şifa olmaz. Helal dairesi keyfe kafidir, az da olsa tatlıdır, huzur vericidir.

Taatin meşakkati gider sevabı kalır Günahın lezzeti gider cezası kalır.

Yüce rabbimiz buyuruyor.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُٓوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّٓا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

 Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. (Nisa,29)

Günümüzde popüler kültür, insanları hızlı ve hırslı bir şekilde hazza yöneltiyor. Sadece maddi ihtiyaçları elde etmek için değil manevi ihtiyaçları karşılamak için bile kısa yoldan formül sunuyor modern insanın önüne. Saygın, itibarlı ve âkil bir birey olabilmek için okumak, araştırmak, ahlakı güzelleştirmek, yapılan işlerle insanların güvenini kazanmak, çevresine duyarlı ve insanlığa hizmet etmek gerekir. Lakin hırs, bir emek ve süreç gerektiren bu saygınlığı kısa yoldan kazanabileceği sahte yollar sunuyor. Yarışma programlarında, paylaşım sitelerinde meşhur olma ve saygınlık kazanma gayesiyle insanlar onurundan ve ahlakından taviz veriyorlar. İnatla tanınmak, meşhur olmak, konuşulmak ve bu şekilde saygınlık kazanmak isteyen bir birey maalesef çoğu kez alay konusu oluyor. Bilgi sahibi olmadan fikir beyan edenlerin ve zihninin fukaralığını gidermeyenlerin dillerinin ukala oldukları görülüyor. Tefekkür emek gerektirir, bir fikir işçiliğidir. Saygınlık markette satılan bir nesne değildir. zamanda yapılan iş üzerinden diğer insanların bir teveccühüdür. İlimde ve amelde sebat rahmanidir, inat ise şeytani.

4- Hırs insanı cimriliğe götürür. Dünya malına hırsla yönelen bir kişi doyumsuzdur. Hep daha fazlasını ister. Elindekinin azalmasını da istemez. Biriktirir ama harcamaz.

اَلْهٰيكُمُ التَّكَاثُرُۙ

Çoğaltma tutkusu (Hırsı) sizi oyaladı. (Tekasür,1)

Ömrünü çoğaltma ve biriktirmeyle geçirir. Hakkına razı olmaz, bencildir başkalarındakine de göz diker. Tüketemeyeceği kadar biriktirmek insanoğlunun en büyük yanılgısı olsa gerek. Çoğu insan ömrü boyunca didinir, çalışır, bu uğurda en dinç zamanlarını harcar lakin ya yaşlanmıştır biriktirdiğini tadacak mecali yoktur, ya ecel gelmiştir biriktirdiğini tüketemeden göçüp gitmiştir.

Hırslı kişi sahip olmadıklarını kaybetme korkusu yaşar. Harcamaktan imtina eder. Cebinde akrep varmış gibi davranır. Rabbimiz buyuruyor;

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَٓائِنَ رَحْمَةِ رَبّ۪ٓي اِذاً لَاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِۜ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوراً۟

De ki: "Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsan oğlu pek eli sıkıdır!" (İsra,100)

Tamamen biriktirmeye ve harcamamaya odaklanan bir insan, işinde de dürüst olması çok zordur. Malzemeden kısarak daha fazla kar edeyim diye insanların hayatlarını tehlikeye atan müteahhit gibidir. Rüşvetle, adam kayırmayla işini yürütür, hedefine ulaşmak için her yolu mubah görür. Kimse görmez diye sandalyenin altındaki tahtayı çürük koyar, ‘Faul’ yaparak attığı ‘golü’ hakkı zanneder. Parayla aldığı diplomayla kendini liyakatli vehmeder. Bilmez ki sabrın sonu selamettir, rahmet meşakkattedir, acele işe şeytan karışır, derin su yavaş akar, bereketli yağmur sakin yağandır.

Tarih göstertmiştir ki, başarılı toplumlar işlerini azimle, sebatla, ilimle, meşveretle, hikmetle yapan toplumlar olmuştur. Allah yaptıklarının karşılılığı olarak onlara netice vermiştir. Bu bir sosyal kanundur. Kim bu kanuna uyarsa netice alır. Bir toplumda da işler, liyakat öncelenmeden, sabır gösterilmeden, adalet gözetilmeden, istişare edilmeden, emek verilmeden yapılmaya çalışılıyorsa sonu hüsran olacaktır. Günümüzde bilim ve teknikte ilerlemiş zengin toplumlarla, dünyayı inşa yarışında geri kalmış fakir toplumlar buna örnektir.

5- Hırsın sonu pişmanlıktır. İnsanın bütün vaktini ahreti kazanma arzusu olmadan geçici dünya işlerine ayırması ziyandır. Çok yaşamak yada çok imkana sahip olmak kişiyi bu ziyandan kurtarmaz. Rabbimizi buyuruyor.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍۚ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِه۪ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَۜ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۟

Yemin olsun ki, onları insanların yaşamaya en hırslısı olarak bulursun; müşriklerden de çok; her biri ister ki bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. (Bakara,96)

Allah insanları sınırlı yaratmış ama insanlar sınırsızlık peşinde ömür tüketiyorlar. İhtiyaçlar sınırlı ama arzular sınırsız. Dünyaya tamah da bu arzudan ileri geliyor. En fazla üç tabak yemekle gıda ihtiyacını karşılayabilecekken, arzuları onu on tabaktan birer lokma yemeğe, her öğünü farklı yerde, farklı aşçıdan yemeğe yöneltiyor. Keyfin sınırı yok. Hırsla hazlarının koşanın ömrü onu tam olarak karşılamaya yetmeyecek. Ecel emelleri geride bırakacak. ‘Horoz ölür gözü çöplükte kalır’ atasözünün manası bu olsa gerek. Ayette belirtildiği gibi çok yaşasa dahi yine dünyaya doymayacak, elinde sonunda ecel onu yakalayacak ve yaptıklarının karşılığını görecek.

İnsan hırsı uğruna selametli olmayan yollarda bir ömür boyu gitmiş bakıyor ki, yol çıkmaz sokak. Artık elde avuçta koskoca bir ziyan, geride koskoca bir pişmanlık. Kur’an şairi Mehmet Akif Ersoy ne kadar güzel ifade etmiş bu pişmanlığı

O kadar sa'y-i beliğin bu sefalet mi sonu?  
Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu,  
Çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim,  
Ben bu müstakbele mazimi feda etmezdim!

Ömrünü sun’i hedeflere ulaşmak için geçirenler âdi mallara yüksek fiyat veren sefih tüccar gibidir. Zarar etmesi mukadderdir. ‘Uçuruma koşmak’ bu olsa gerektir. Faydasız kazanç !? Rabbimiz bu hakikati bize dünyalık mal biriktirmeye hırslı bir karakter üzerinden anlatır. Ebu Leheb’in islamı kabul etmemesi diğer müşriklerden farklı olarak tamamen maddeseldir. Yaşadığı sömürü düzeninden beslenen bir maddeperestin, yardımlaşmayı, merhameti, adaleti, toplumsal eşitliği öngören bir dini kabul etmesi zordu. Ebu Leheb itibarını ve gücünü kazandıklarından alan bir tipti. Bütün ömrü bu şekilde geçti. Sonunda Allah onunla alakalı hükmünü Kur’an’da şöyle beyan eder.

تَبَّتْ يَدَٓا اَب۪ي لَهَبٍ وَتَبَّۜ

مَٓا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَۜ

Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. (Tebbet,1-2)

Elinde anahtar olması kapıyı açmanın garantisi değildir. Doğru anahtarın olması gerekir. Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK ne kadar veciz ifade etmiş.

Hasis sarraf,kendine bir başka kese diktir  
Mezarda geçer akçe,neyse onu biriktir

Ahrette geçer akçe, iman ve salih ameldir. Sahip olduğun paranın geçmediği bir ülkede bavullar dolusu paran olsa da fakirsin demektir. Ahiret parayla alınacak bir şeyin olmadığı yerdir. Keşke insan bunu dünyada bilse ve sorumlu davransa. Nitekim bir kızıldereli sözünde dendiği gibi;

‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam **paranın yenmeyen bir şey olduğunu** anlayacak.’

O yüzden insan geçici olana değil kalıcı olana, kalıba değil kalbe, bedene değil ebede yatırım yapmalıdır. Ömrünü fayda sağlamayan hedeflere ulaşma hırsıyla geçirmemelidir.

Bir gün padişaha çok ilginç bir mahareti olan adamdan söz ederler. Adam yüz metre mesafeden ipi attığında iğne deliğinden geçirebiliyormuş. Padişah merak eder adamı çağırttırır.

* Senin böyle bir maharetin varmış doğru mu der, padişah. Adam;
* Doğrudur efendim diyenice, padişah;
* Göster bakalım maharetini der.

Adam, iğnenin duracağı yeri ve mesafeyi ayarlar. Ardından dikkatlice elindeki ipi fırlatır. Gerçekten de iğnenin deliğinden geçirmiştir. Padişahın yanında başarmış olanın gururunu yaşarken padişah sorar

* Aferin sana, söyle bakalım bu mahareti nasıl kazandın? Adam;
* Padişahım ben bu işte kabiliyet kazanabilmek için 40 sene çalıştım deyice, padişahın tavrı değişir. Vezirlerine bu adama 100 altın verin ardından da 100 sopa vurun der. Adam şaşırır
* Padişahım ben maharetimi gösterdim, başarılı oldum ikramınız olan 100 altını anladım da neden 100 sopa vuruluyorum, deyince padişah
* O yüz altın başardığın içindi. Yüz sopa da böyle faydasız bir iş için ömrünün kırk yılını verdiğin için.

Geçenlerde haber sitesindeki bir haber, az önce anlatılan hikayeye benziyor. 64 yaşında dünyanın yuvarlak değil de düz olduğuna inanan bir kişi uzun yıllarını amatörce bunu ispatlamaya harcamış ve 2014 yılında ilk defa el yapımı roketle kendini gökyüzüne fırlatmış. Birçok denemeden sonra son denemesini 2020 yılında yapmış. El yapımı roketle kendini gökyüzüne fırlatırken roket düşüp hayatını kaybetmiş.

İnsanlığın gelişmesi için faydasına yapılan bilimsel araştırmaları bir kenara koyacak olursak, birinin bütün zamanını kendisine dünyevi ve uhrevi fayda sağlamayan bir amaç için geçirmesi ziyandan başka bir şey değildir. Burada Peygamber Efendimizin faydasız ilimden Rabbine sığındığını hatırlamak gerekir.

İnsan aklının kullanmayan şuursuz canlılar gibi davranamaz. Geçmişi ve geleceğiyle irtibatlı ve alakadardır insan. Ve önünde inkar edilemez bir gerçek var. Ölüm. Böyle gerçeği yok sayarak ömür geçiremez, geçirmemeli. Bir temsille meseleyi daha iyi anlamaya çalışalım.

Nasıl geldiğimi bilmediğimiz bir uçakta olduğumuzu düşünelim. Uçağın ortalarındayız, şöyle önümüze bakıyoruz, sırayla insanlar ön koltuktan itibaren aşağıya düşüyorlar. Yavaş yavaş sıra bize geliyor. Bir tedirginlik bizi sardı. O sırada ‘ben kimim, beni bu uçağa kim bindirdi, benim burada ne işim var’ diye düşünmeye başlarken yanımıza bir hostes gelir. O görevli ‘tedirgin olmayın, öne tarafa bakmayın keyfiniz kaçmasın, orada ne olduğunu düşünmeyiniz, siz yolculuğun tadını çıkarmaya bakın, önünüzdeki TV’yi açın, koltuklarınızı geriye yaslayın, ben size sıcak bir şeyler getireyim’ dese tavrımız ne olur ?. ‘haklısın’ deyip dediklerini mi yaparız, yoksa böyle bir gerçek karşısında bir çıkış yolu mu aramaya çalışırız.

Önümüzde ölüm gerçeği var. Hırsla dünyaya sarılmak, akıbetini düşünmeden keyfine dalan ve sonunda ziyana uğrayan kişinin durumuna düşmek demektir. Rabbimiz buyuruyor

وَالْعَصْرِۙ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍۙ

اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. (Asr,1-3)

Hasan EFİLOĞLU

Sakarya İl Vaizi