**El-Kari’a**, **Kur’an’ın 101. Suresidir.**

 Mekke’de nazil olmuştur ve 11 ayettir.

 Kıyametin kopmasını ve insanın akıbetini anlatır.’’

**Kari’a’’**, başa çarpan ve korku ile kalbleri titreten ses ve gürültüdür. İnsanların akıllarını alacak ve ödlerini patlatacak olan birinci SAYHA’dır.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي لْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ

Sur’a üflenince, Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.. {68} Zümer,

 Ahir zamanda, ülvi ve süfli varlıklar

 şiddetle çarpışacaklan için, kıyamete bu ad verilmiştir.(Elmalı tefsiri).

 Kelbi’ye göre, bütün ecram-i semavat çarpışacağı için bu ad verilmiştir.

 Mukatil’in kavline göre, Hak, düşmanlarını şiddetli ve rezil edici bir azapla çarpacağı için, suçlular cezaya çarptırılacağı için , bu ad verilmiştir.

 اَلْقَارِعَةُ O şiddetli bir SES VE gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket. Kıyamet.

(KAARİA suresi1. ayet) (Resmi: 101/İniş:30)

مَا الْقَارِعَةُ Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

Ne korkunçtur apansız (gelen) o Kıyamet, o korkuç ses ve gürültü !.. (KAARİA101/,,2. )

 Buradaki ( مَا ),hakikaten soru değil, ‘’ O, ne dehşetli kari’a dır!’’ manasındadır. Tehvil ve te’kit içindir.

 Kari’a kelimesinin, zamir ile ifade edilmeyip, üç defa tekrarı, tahzir içindir. Yani, sakının kendinizi, sakının ! Kıyamet var ! demektir…

وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْقَارِعَةُ

O felâket kapısını çalacak olanı (kıyametin dehşet ve azametini) sana bildiren nedir? (KAARİA ,101/3.)

 Yani, o kari’a öyle bir dehşettir ki, fiilen görülmedikçe, hiç kimse , hatta, HZ.peygamber bile, dirayetle, onu idrak edemez.

 Burada, kıyamet vaktinin bilinemeyeceğine de işaret vardır.

 Nitekim, CİBRİL hadisinde, Peygamberizin de, bu konuda, Cebrailden fazla bir şey bilmediği, insanlar öğrensin diye, Cebrail tarafından kıyametin bazı alametlerinin peygamberimize haber verildiğini görüyoruz…

 Kıyametin, küçük ve büyük bir çok alameti, Hz, Peygamber Efendimiz tarafından haber verilmiş ve bu konularda müstakil eserler yazılmıştır.

 Bunun yanında, hadis ve akaid kitaplarında da bu konulara yer verilmiştir….

 Allah’tan başka her şey fanidir ve her faninin bir sonu vardır.(bak: Rahman, 55/26).

 Yerler ve göklerin de bir sonu olacaktır ki, buna **KIYAMET** diyoruz.

 Korkunç bir gürültü . ses ve sarsıntı ile kainat düzeni bozulacak, her şey birbirine çarpıp tuzla buz olacaktır.

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

 O gün insanlar, her biri bir tarafa dağılıp(ateşin çevresinde uçuşan) kendilerini ateşlere atan küçük kelebekler gibi olacaktır. (KAARİA ,101/4.)

 Bu ayette, ahir zamanda, aydınlık zanneterek, **ateşe koşan insanlara** bir işaret vardır…. ‘….

‘’ Cehennem, şehvetlerle örtülmüştür..’’ hadisi,insanları Cehenneme en çok düşürecek olan şeyin,’’ şehvet’’ olduğunu gösterir;

 Günümüzde insanlar, adeta, şehvetlerinin kölesi olmuş durumdadır………

 Şehvet deryasında boğuluyoruz…

Haya kalkmış, heva ve hevesler, hakim olmuştur..

**Burnunu göstermekten haya ederdi ninem,**

**Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem !** (N.Fazıl)

Dikkat edin insanlar, yakın büyük fırtına,

Dünya bunca çılgını bindirir mi sırtına?...

 (M.N. Bursalı)

Yeryüzünün bir volkan gibi infilak edip patlaması halini anlatmak üzere:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

Ve dağların 'etrafa saçılmış' renkli yünler gibi olacakları gündür (o Kâria!) (KAARİA ,101/5.) buyurulur.

 Ogün insanlar savrulacak, tıpkı, hızla giden bir otomobilden, bir çarpma esnasında savrulanlar gibi…

 Bu dehşet karşısında insanlar, kelebekler gibi, aciz kalacaklardır..Herkes bir tarafa kaçmak isteyecek, ama, kaçacak yer yok.!.

 .**Bir DEPREM anında** insanlar, açık alanlara kaçmaya çalışırlar,fakat, burada o imkan da

yok !..Çünki ogün:

Koca dağlar bile, toz-duman olup savrulmaktadır; Denizler kaynayıp yanmakta,

Gökyüzü, alev topu halinde, her yana saçılmaktadır:

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ

Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

(İNFİTÂR,82/1-5)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً {21} وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً {22} وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى {23} يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي {24}

Yeryüzü parça parça döküldüğü,

Rabbinin emri geldiği ve

 melekler saf saf dizildiği zaman,

 O gün Cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat, bu hatırlamanın ne faydası var?

(İşte o zaman insan) ‘’ **Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim’’** der.(Fecr,89/21-24)

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ {6} الَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ {7} فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ {8}Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan **cömert Rabbine karşı seni ne aldattı**? (İNFİTÂR,82/ 6-8.)

**Kainat insana hizmet ediyor… Peki, insanın vazifesi nedir?**

اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. ***(Mülk, 67/2)***

الم () اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?

 ***(Ankebut, 29/1-2***

 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ {3} أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ {4} مَن كَانَ يَرْجُو

لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {5}

3 – Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik.

Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip iman iddiasında sadık olanlarla, samimiyetsiz olanları elbette ortaya çıkaracak, ayırd edecek” tir.

4 – Kötülükleri işleyenler hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar!

5 – Kim Allah’a kavuşmayı ümid ediyorsa bilsin ki Allah’ın tayin ettiği vâde mutlaka gelecektir.

O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 (Ankebuti29/3-5)

 **ZERRE KADAR İYİLİK VEYA KÖTÜLÜĞÜN KARŞILIĞININ GÖRECEĞİ GÜN gelecek …**

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artık kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görecek.

(ZİLZÂL suresi 7. ayet) (Resmi: 99/İniş:91/)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

 Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek

(ZİLZÂL suresi 8. ayet)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak, yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.. ***(Yasin, 36/54)***

 Yerlerin,dağların ve göklerin yüklenemediği ağır emaneti, (Ahzap,33/72) sen yüklenmişsin., اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزٖيلًا

Gerçekten biz, Kur’an’ı sana ayet ayet indirdik. (İNSÂN, 76/23.)

Kur’an senin için gönderilmiştir:

 ‘**’Kur’an dağa inseydi, dağ param parça,**

**Kur’an sana indi, düşün birparça!** (C.Numanoğlu)

Öyleyse:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُورًا

O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme ( İNSÂN, 76/24.)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصٖيلًا

Sabah akşam Rabbinin adını an. ( İNSÂN, 76/25.)

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوٖيلًا

Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et. ( İNSÂN, 76/26.)

اِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ

 وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقٖيلًا

Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. ( İNSÂN, 76/7.)

* **BÜYÜK GÜN, seni beklemektedir.**

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدٖيدٌ

Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. (HAC ,22/2.)

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شٖيبًا

Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? (MÜZZEMMİL ,73/17.)

 **Depremin sesi**, en korkunç seslerdendir; **En şiddetli depremden milyonlarca şiddetli** olan kıyamet sesi ve sarsıtısı, çoçukları ak saçlılara çevirecek bir mahiyettedir.

 **Düşün ki, altından yer kayıyor, üstünden lavlar, erimiş madenler.. akıyor; korkunç bir ses kulakları parçalıyor ve hiçbir kaçış imkanı yok !...**فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?) (RAHMÂN ,55/37)

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

وَخَسَفَ الْقَمَرُ

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

كَلَّا لَا وَزَرَ

Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman,

O gün insan der ki: «**Kaçacak yer nerede?»**

 **Hayır. Kaçacak-sığınanacak Hiçbir yer-siper –sığınak yoktur**. (KIYÂMET,75/ 7- 11.)

فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ اِنّٖى لَكُمْ مِنْهُ نَذٖيرٌ مُبٖينٌ

O halde (Habîbim, de ki:) «Hepiniz Allaha kaçın. Hakıykat, ben sizi On (un azabın) dan açıkça korkutan (bir peygamber) im».

(ZÂRİYÂT,51/ 50.) (Resmi:

**Zira, O’ndan başka kurtarıcı yoktur.**

**Kıyamet ve sonrasındaki hesap günü,yani, o büyük günün bir adı da feryet günü, pişmanlık günü, kaçış günüdür**..

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخٖيهِ

وَاُمِّهٖ وَاَبٖيهِ

وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنٖيهِ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُغْنٖيهِ

 (33-37) Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. (ABESE,80/ 34)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى...

Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. ..(FATIR,35 18.)

 Kıyametin kopması ve mezarlarda bekleyişten sonra, ikinci SUR’a üflenmesiyle,

**kıyametin ikinci safhası başlayacaktır**. İşte onu anlatmak üzere, aynı surede buyuruluyor ki :

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازٖينُهُ

O gün kimin tartılan ameli(sevap ve iyilikleri) ağır gelirse, (KAARİA ,101/6.)

**MEVAZİN, Mizan’ın çoğuludur.**

**MİZAN,** amellerin karşılığının ölçüldüğü birTERAZİ demektir**. ‘’Adalet ve hukuk terazisidir..**

Bunun mahiyetini ancak Allah bilir..

 فَهُوَ فٖى عٖيشَةٍ رَاضِيَةٍ

 işte o, hoşnut edici bir yaşayış(razı olacağı, memnun kalacağı bir hayat) içinde olacaktır. , (KAARİA ,101/ 7.)

 **Raziye, ismi faildir, istiare yoluyla, mananın lazımı murat olunmuştur, yani, razı olan, hayat değil, insandır.**

 **Burada, rizanın, tasavvurlar ötesi bir kemalinin olduğuna, bu kimsenin hem razi, hem merzi makamında bulunduğuna işaret vardır…( Elmalı, Tefsir, 2. Baskı,9/6034) Tıpkı,**

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

اِرْجِعٖى اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

فَادْخُلٖى فٖى عِبَادٖی

وَادْخُلٖى جَنَّتٖی

Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!

 (FECR,89/ 27-30)

وعن أنس (ر) قال: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ(صعم): أيُّ الْمُؤْمِنِينَ أفْضَلُ؟ قَالَ: أحْسَنُهُمْ خُلُقاً،

قِيلَ: فأيُّ الْمُؤْمِنِينَ أكْيَسُ؟ قَالَ: أكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً، وَأحْسَنُهُمْ لَهُ اِسْتِعْدَاداً قَبْلَ نُزُولِهِ بِهِم

 Hz. Enes (r.a) anlatıyor

"Rasulullah (a.s)'a soruldu:

**"Mü'minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?"**

"Ahlakça en güzelleridir!" cevabını verdi.

Tekrar soruldu: "Pekiyi,

 **mü'minlerden hangisi en akıllıdır?**

"Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır." (İbnu Mace, Zühd 31, (4259))

 **MİZANDA AĞIR GELECEK iyiliklr, ibadetler ve en hayırlı işle NELERDİR?**

 İman, güzel ahlak, hayr- u hasenat, tevbe- istiğfar, Namaz, zekat, oruç, hac. Kur’an tilaveti…Kur’an okumanın her harfine en az on sevap yazılır.Bir sayfa Kur’an tilaveti, okuyana- dinleyene- ortalama **beş bin sevap** kazandırır..Her gün en az bir sayfa Kur’an okumalı…Geniş bilgi için,

En faziletli ameller ve zikirler konusuna ve.....İ. Gazali’nin İHYA’sındaki MÜNCİYAT bölümüne de bakılmalı…

**ÖZET:Amel defterinde çokca bulunması gerekenler:**

**1-Tevbe-istiğfar,2-Takva,3-Kur’an tilaveti,4-Namaz, 5- Salih ameller,6-Salavat-i şerife,7-Abdest,8-Tesbihat,9-Hamd- şükür..10-İnfak-zekat,11-Güzel ahlak,12-Allah dostlarına sevgi,13- Adalet- merhamet-iyilikler,14-Oruç,15-Allah için gözyaşı..16-Cihad,18-Sadaka-i cariye,19-mebrur bi hac…v.s.**

**MÜNCİYAT: 1-Tevbe, 2-Sabır, Şükür,3-Havf ve Reca, 4-Fakr ve zühd, 5 -Niyet-sıdk-ihlas,6 –Muhasebe-murakabe,7-Tefekkür,8-Tevhid ve tevekkül,9-Muhabbet-şevk ve riza, 10-Ölümü hatırlamak (Bak: Kimya-yi Saadet)…Ayrıca;**

 **Her gün:**

 **mülk suresi, Kehf suresinin başndan ve sonundan on’ar ayet, Fatiha, ihlas, felak ve nas sureleri ile Bakara suresinin ve Haşr suresinin sonları , Yasin, Ha-mimler, Duhan suresi,Ayet-el kürsi ve kelime-i tevhid..tesbihat,dualar ve salavat …çokca okumalı.**

 **Amel defterlerimiz, Oruç, Sabır, Namaz, Zekat, Tevbe- istiğfar,Kur’an tedrisatı-tilaveti, Cihad, İLİM tahsili , sadaka-i cariye...ile…dolmalıdır…**

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازٖينُهُ

Kimin tartıları (SEVAPLARI, İYİLİKLERİ AZ) hafif gelirse, ( iyi işleri az, kötülükleri çok olursa) (KAARİA,101/ 8)

فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ onun anası da (varacağı yer, sığınacağı durağı) hâviye (uçurum)dır. (KAARİA,101/9)

هَاوِيَةٌ :Cehennemin isimlerindendir; düşmek ,düşen manasında,. İçi boş, derin, düşüldükçe düşülen engin uçurum .. Kızgı bir ateş demektir.

‘’ **Annesi haviyedir’’ ayetinde, üç mana zikredilmiştir:**

**1- Kucağına sığınılacak, barınılacak yurt ve yatak,**

**2- Bu kimsenin anası ağlar, kahrolur..**

**3-(Ümm:beynin aslı ve kökü manasından hareketle) bu durumdaki kimse, tepetaklak haviyeye yuvarlanır..**

وَمَا اَدْرٰیكَ مَا هِيَهْ

نَارٌ حَامِيَةٌ

Nedir o (Hâviye) bilir misin? Kızgın bir ateştir ! (KAARİA,101 /10. 11)

**CEHENNEMDEN KURTULMAK İÇİN:**

**1-Allah’a ortak koşmamalı**

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. (Nisa, 4/36)

**İslam’ın özü tevhiddir. Kur’an’da “ibadet” olarak belirtilen bütün eylemler yalnızca Allah’a yapılmalıdır**.

**2. Mü'min- muvahhid Olmalı**

Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Rasüllerine, Ahiret Gününe kısaca Kur’an’da iman edilmesi istenilenlerin hepsine iman edene mü’min denir. İbadetlerin kabul edilmesi için mü’min olmak şarttır.

**3. İhlaslı Olmalı**

İhlas, ibadeti sırf Allah için, iyi bir niyetle samimi olarak yapmaktır.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

De ki: Bana, dini Allah'a hâlis kılarak O'na ibadet etmem emrolundu. (Zümer, 39/11)

**4. İslam'ın Bir Kısmını Değil ,Tamamını Esas Almlı**

Peygamberimiz Muhammed (sav)’in sünnetini ve Allah’ın kitabı Kur’an’ın ahkamını, bir bütün olarak kabul edip uygulamak gerekir.

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? (Bakara, 2/85)

**5. İbadete Ölünceye Kadar Devam Etmeli**

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr, 15/99)

**6. Gerektiğinde Cihad ve Hicret Etmeli**

Mü’min, hayatını, dinine göre düzenler. Hayatının her alanında ibadet eder. Hiçbir şey, ne malı-mülkü, ne çoluğu-çocuğu, ne de işi-gücü onu ibadetten alıkoymaz.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin. (Ankebut, 29/5

 **İNSANIN ASIL GÖREVİ**

 (İnsan ve ağır yükü)

**اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا**

 **وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ**

Sizi ancak boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmiyeceğinizi mi zannettiniz?” (MÜ'MİNÛN ,23/115. ayet)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فٖى كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Andolsun, biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik (NAHL,16/ 36. ayet)

 **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (ZÂRİYÂT,51/56. ayet)

**وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا**

**لَا نَسْپَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ**

**وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى**

 (Ey Rasûlüm), ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona devam eyle. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni, biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva sahiblerinindir. (TÂHÂ,20/ 132. ayet)

Bir secdeyi terk eden Şeytana Allah üç yerde sordu:

**قَالَ يَا اِبْلٖيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَیَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالٖينَ**

Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. (SÂD ,38/75. ayet)

**قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنٖى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طٖينٍ**

 Allah İblis’e “- Ben, sana secde ile emretmiş iken, seni, secde etmekten alıkoyan neydi?” buyurdu. İblis şöyle dedi: “- Ben Âdem’den hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. (A'RAF ,7/12. ayet)

قَالَ يَا اِبْلٖيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدٖينَ

Allah buyurdu ki: “- Ey İblîs! Sen, neye secde edenlerle beraber olmadın?” (HİCR,15/ 32. ayet)

Günde 20 rekat farzda 40 secde vardır.

 Günde 40 tane secdeyi terk edene Allah sormaz mı:

 Niçin secde emrimi terk ettin?

Üstelik sen, yerlerin-göklerin yüklenemediği ağır emaneti yüklenmiştin.

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفٖى خُسْرٍ **.** وَالْعَصْرِ

اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 (1-3) Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (ASR,103/ 1-3. ayetler)

يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبٖيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ey iman edenler; Allah’dan korkun ve herkes, yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah’dan korkun; çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

(HAŞR ,59/18. ayet)

اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرٖيبًا

 يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

 وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنٖى كُنْتُ تُرَابًا

Doğrusu biz, sizi yakın bir azâb ile uyardık; o gün, kişi, ellerinin önden gönderdiğine bakacak. Hakk'ı inkâr eden ise, (büyük bir pişmanlık içinde) «keşke (bugün) toprak olaydım !» diyecek.(NEBE ,78/40. ayet)

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ {1} حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ {2} **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ {3}** ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ {4} كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ الْيَقِينِ {5} لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ {6} ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ {7**} ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ {8}**

سورة التكاثر (102) ***1***. (Mal, mülk ve servetle) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi'.
***2***. Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü.
***3***. Hayır; ileride bileceksiniz.
***4***. Yine hayır ileride bileceksiniz.
***5***. Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,
***6***. Andolsun, o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz.
***7***. Sonra onu, gerçekten yakin gözüyle (Ayne'l Yakin) görmüş olacaksınız.
***8***. Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.

**Amel defterinde hiç bulunmaması gerekenler**

1. **Şirk,küfür, riya,nifak, irtidat,**
2. **Kul hakkı, zulüm,**
3. **Kibir,ucub,**
4. **Hased,**
5. **Yalan,iftira,**
6. **Fitne, fesat,**
7. **İçki,kumar, zina, faiz,**
8. **Ebeveyne isyan,**
9. **Bid’at ve hurafeler,**
10. **İsraf,isyan, kötü huylar,**
11. **Kebair günahlar,**
12. **Gıybet,**
13. **Cimrilik,**
14. **Öfke,**
15. **Makam ve şöhret sevgisi,**
16. **Nefsine kölelik**
17. **Dünyaperestlik,**
18. **Nankörlük, hainlik, fitne, fesat..,**
19. **Kalb kasaveti,**
20. **Halkın ayıplarıyla iştigal,**
21. **Haya azlığı,**
22. **Tuul-i emel,**

 **23-Yaptığı iyiliklerden pişmanlık duymak**

 **24-Yaptığı iyiliği başa kakmak,**

 **25-insanlara eziyet etmek,**

 **26-Amelini gözünde büyütmek,**

 **27- Günahlarını unutmak,Kendini beğenmek..( Fazla bilgi için bak: Tarikat-i Muhammediye, İ. Birgivi, İhya. İ. Gazalı…**

وعن أنس (ر) قال: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ(صعم): أيُّ الْمُؤْمِنِينَ أفْضَلُ؟ قَالَ: أحْسَنُهُمْ خُلُقاً،

قِيلَ: فأيُّ الْمُؤْمِنِينَ أكْيَسُ؟ قَالَ: أكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً، وَأحْسَنُهُمْ لَهُ اِسْتِعْدَاداً قَبْلَ نُزُولِهِ بِهِمْ

(5853)- Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s)'a soruldu: "Mü'minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?"

"Ahlakça en güzelleridir!" cevabını verdi. Tekrar soruldu:

"Pekiyi, mü'minlerden hangisi en akıllıdır?

"Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır."  ***(İbnu Mace, Zühd 31, (4259))***

فَاَمَّا مَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمينِه فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ () اِنّى ظَنَنْتُ اَنّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ()

 **"Gelin,kitabımı okuyun! Ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum."** (Hakka, 69/19-20)

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلَا كَبيرَةً اِلَّا اَحْصيهَا …”

**"...Eyvah! Bu nasıl bir kitap ki küçük büyük hiç bir şey bırakma dan hepsini sayıp dökmüş..."** (Kehf,18/49)

وَاَمَّا مَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِشِمَالِه فَيَقُولُ يَالَيْتَنى لَمْ اُوتَ كِتَابِيَهْ () وَلَمْ اَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ () يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ () مَا اَغْنى عَنّى مَالِيَهْ () هَلَكَ عَنّى سُلْطَانِيَهْ

**"...Keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeye son vermiş olsaydı. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti."** (Hakka, 69/25-29)

Bir başka ayette şöyle buyrulmuştur:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

 وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

“O gün kişi kardeşinden, annesinden babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır" (Abese, 34-37)

O gün insanlar çok deheşetli bir durumda olacaklar. Hz. Aişe validemiz anlatıyor: Peygamberimiz:

أنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً » قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . فَقَالَ « الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ

– İnsanlar kıyamet günü (ilk yaradılışları gibi) yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolacaklardır, buyurdu. Ben.

– Ey Allah'ın Resûlü, erkek kadın bir arada mı? Bunlar birbirlerinin edep yerlerine bakarlar, nasıl olur? dedim. Peygamberimiz:

– Ey Aişe, haşir işi çok zordur, insanların birbirlerine bakmalarına müsait değildir (Buhari, Rikak, 45; Müslim, Kitabu’l-Cenne, 14), buyurdu.

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“(Ey Muhammed) En yakın akrabanı uyar" (Şûara, 214.) ayeti indiği zaman Peygamberimiz akrabalarını çağırarak Safa tepesinde onlara yaptığı bir konuşmada şöyle buyurdu:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) قَالَ « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِى مَا شِئْتِ مِنْ مَالِى لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“Ey Kureyş topluluğu, kendinizi Allah'tan satın alın ( Allah'ın azabından koruyun) yoksa ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden men edemem. Ey Abdü’l-Menaf oğulları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Ey Abdülmuttalip oğlu Abbas, senden de Allah'ın azabından hiçbir şeyi men edemem. Ey Peygamberin halası Safiyye, ben, Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir yararım olmaz. Ey Muhammed (Sallalahu aleyhi ve sellem)’in kızı Fâtıma, malımdan ne dilersen iste, vereyim fakat Allah’ın azabından hiçbir şeyi senden men edemem.'' (Buhari, Vesâyâ, 11; Müslim, İman, 89)

Peygamberimiz bile, "Kıyamet günü ne olacağım, nasıl hesap vereceğim" derdi.

اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter'' (İsrâ, 14) denecektir.

Bu amel defterlerinde her şey yazılmış, hiçbir şey unutulmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ

أَحَدًا

“O gün herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Ey Muhammed, suçluların, amel defterlerinden korktuklarını görürsün. "Eyvah, bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş'' derler. Onlar (bu defterlerde) bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez" (Kehf, 49)

O gün herkes sorgulanacaktır. Kur'an-ı Kerim bu hususu ifade eder:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

“Elbette kendilerine Peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen Peygamberleri de sorguya çekeceğiz." (A'raf, 6)

**Ahirette Her Hak Sahibine Hakkı İade Edilecektir:**

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ “Elbette kıyamet gününde haklar sahiplerine ödenecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun öcü alınacaktır" (Tirmizî, Kitabu Sıfati'I-Kıyame, 2) buyurmuştur.

Ebû Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: Peygamberimiz bir başka hadisinde şöyle buyuruyor:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ

– Müflis kimdir, bilir misiniz? buyurdu. Orada bulunanlar:

– Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Peygamberimiz:

– Gerçekte benim ümmetimden müflis, kıyamet gününde, namaz, oruç ve zekâtla gelecek olan kimsedir. (Yani namazını kılmış, orucunu tutmuş ve malının zekâtını vermiş olan kimsedir) Ama şuna sövmüş,bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür (Yani bu günahları da işlemiştir) bundan dolayı onun iyiliklerinden adı geçenlerin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra o kimse cehenneme atılır, (Müslim, Kitabu'I-Birr ve's-Sıle, 15) buyurdu.

Kişi kıyamet günü genel olarak beş şeyden sorguya çekilecektir. Bu beş şeyi Peygamberimiz şöyle bildirmişlerdir:

عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « 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

“Kişi ömrünü ne yolda tükettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından,malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile ne iş yaptığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamayacaktır." (Tirmizi, Kıyame, 1)

**O Gün Sağlam Teraziler Konulur ve Hiç Kimseye Asla Haksızlık Edilmeyecek:**

Kur'an-ı Kerim'de:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

“Biz kıyamet günü için adâlet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (yapılan iş) bir hardal danesi kadar dahi olsa onu (adâlet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak herkese yeteriz” (Enbiyâ, 47) buyurulmuştur.

Hz. Ömer(ra) dan da şöyle bir haber rivayet edilmiştir:

 وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِى الدُّنْيَا

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Büyük buluşma günü için sevaplarla süsleniniz. Dünyada nefsini sorgulayan kimse için ahirette hesap verme kolay olur."(Tirmizî, Kıyame, 25)

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

 “Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamı ile ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.” (Bakara, 281)

***SON VASİYYET***

***Sana elini,ayağını , gözünü, kulağını, dilini, dudağını…kısacası, sana bu hayatı ve burada lazım olacak her şeyi veren yüce Allah, Mahşer gününde de sana yepyeni bir hayat verecek, oradaki***

 ***yerin ve derecen, bu hayatta yaptıklarına göre belirlenecektir.***

***İyiler, nimet yurdu Cennetlere konacak;***

***Kötüler ise, azap diyarı Cehenneme sürüklenecektir.(Bak: Zümer/70-74)***

 ***GÜNAHKAR KİMSE, MAHŞER GÜNÜ HER ŞEYİ VE BÜTÜN SEVDİKLERİNİ***

***CEHENNEME ATIP KENDİNİ KURTARMAK İSTEYECEKTİR.***

***10- (O gün)* Dost dostun halini soramaz.**

 ***(11- 14)-* Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdine düştüğünden, başkasıyle ilgilenemez).**

 **Suçlu ister ki,**

 **o günün azâbından kurtulmak için:**

 **Oğullarını,**

**Eşini ve kardeşini,**

**Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm âilesini,**

**Ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın.**

***15* -Hayır! O , alevlenen bir ateştir.**

***16* -Derileri kavurur, soyar.**

***……………………………………………***

***22-* Ancak,**

 **namaz kılanlar bunun dışındadır.**

***23* -Onlar ki: Namazlarını sürekli kılarlar (aksatmazlar).**

**……………………………………………………………….**

***35* -İşte onlar cennetlerde ağırlanırlar.**

**(Mearic ,70. Sure)**

**CENNETTE AİLESİYLE BİRLİKTE OLACAK KİMSELER**

***17-(Günahlardan ve haramlardan)*Korunanlar cennetlerde, ni'met içindedirler.**

***21-* Kendileri inanmış, zürriyetleri de imânda kendilerine uymuş olan kimselerin zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır;**

**(Tur/52.sure)---------------------**

**Herkes kendi kazandığına bağlıdır.**

***38-* Herkes, kazancına bağlıdır**

 ***(Müddessir,74. sure)***

***13*. Biz, her insanın yaptıklarını kendi boynuna doladık, kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.
*14*. "Kendi kitabını oku; bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter."
*15*. Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer, kim de saparsa kendi aleyhine sapar.**

 **Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. *(İsra,17. Sure)***

**Dünyalıklar, dünyada kalır. Eşin,dostun,akraba ve yakınların, hatta annen-baban bile, senden ayrılır.**

**Hiç kimse seninle birlikte mezarına girmez.**

**Soru melekleri sana sorarken kimseden yardım göremezsin**

 **Mahşer günü,bütün yaptıklarının ve yapman gerektiği halde yapmadıklarının hesabını Allah’a verirken tek başınasın.**

**94 – Kıyamet günü de Hak Teâla şöyle buyuracaktır: “İşte siz, ilk yarattığımızda olduğunuz gibi, çırıl çıplak, teker teker huzurumuza geldiniz! Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. *(En’am/94) İnsan, en ağır emaneti yüklenmiştir.***

**72 – Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de**

**onlar bunu yüklenmekten kaçındılar.**

**Zira sorumluluğundan korktular, ama onu insan yüklendi.**

**İnsan (bu emanetin hakkını gözetmediğinden)**

**cidden çok zalim, çok cahildir.(Ahzap/72)**

**21 – Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağın tepesine indirseydik onun,**

**Allah’a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün.**

**İşte bunlar birtakım misallerdir ki düşünüp istifade etmeleri için, Biz onları insanlara anlatıyoruz.(Haşr/21)**

***Emanet:***

 **Farzlar-yükümlülükler, Allah’a itaat, akıl ve düşünme kabiliyeti tarzlarında tefsir edilmiştir**

***Bu emanetin hesabı bir gün sorulacaktır.***

**HİÇ BİR ŞEY GİZLİ KALMAZ**

***9*. Bütün Sırların orta yere çıkarılacağı gün;
*10*. Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı (Tarık,86. Sure)**

***1-* Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,**

***2-* Yer (bağrındaki) ağırlıklarını çıkardığı,**

***3-* Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman!**

***4* -İşte o gün**

**yer, haberlerini söyler.**

***5-* Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir**

***6-* O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.**

***7-* Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.**

***8-* Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. ( ZİLZÂL,99.Sure)**

 ***Sonuçta;* YA Nİ’MET, YA AZAP vardır.**

**6- O gün Kimin tartıları (Sevabı) ağır gelirse,**

***7-* O, memmun edici bir hayât içindedir.**

***8-* Kimin tartıları(sevapları) hafif gelirse,**

***9-* Onun anası (yeri,yurdu) hâviyedir..**

***10* –Nedir o (Haviye) bilir misin?**

***11-* O, Kızgın bir ateştir! *(Karia’, 101. sure)***

***11-* Yalanlayanların**

 **vay haline o gün!**

***12-* O daldıkları bâtıl içinde oynayıp duranlar,**

***13-* O gün (şöyle denilerek) cehennem ateşine kakılırlar:**

***14-* "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!"**

***16-* "Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Ancak yaptıklarınıza göre cezâlandırılacaksınız." (Et-TUR,52. Sure)**

***BİZDEN AYRILMA!***

***42-* Gemi, onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken Nûh, bir kenarda duran oğluna. "Yavrum, bizimle beraber (Gemiye) bin, kâfirlerle beraber olma!" diye seslendi.**

**NOT:**

**İnkarcılar, iman ehli olan ailesinden ebediyen ayrılırlar; ve bir daha görüşemezler.**

**AYRILAN VE BOĞULANLARDAN OLMA!**

***43-* (Oğlu): "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi.**

 **(Nûh): "Bugün, Allâh'ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur, ancak O'nun acıdığı kurtulur." dedi.**

 **Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu.**

**SENİN EVLADIN DEĞİL**

***45-* Nûh Rabbine seslendi: "Rabbim, dedi, oğlum benim âilemdendir. Senin sözün elbette haktır ve sen hâkimmlerin hâkimisin!"**

***46-* (Rabbi): "Ey Nûh, dedi, o senin âilenden değildir. O, yaramaz iş yaptı. (HUD 11. SURE)**

**CEHENNEME atılacaklardır**

***58-* İşte bunlar; Allâh'ın ni'met verdiği peygamberlerden, Âdem, neslinden, Nûh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrâhim ve İsrâil (Ya'kûb) neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.**

***59-* Onlardan sonra yerlerine**

 **öyle bir nesil geldi ki,**

 **namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular.**

 **Onlar CEHENNEME atılacaklardır**

**(MERYEM,19. SURE)**

***KİŞİ O GÜN EN YAKINLARINDAN BİLE KAÇAR***

**33-Ama vakti gelip de o kulakları patlatan kıyamet gürültüsü geldiği zaman**

**34-36 – İşte o gün kişi**

 **kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar.**

**37 – O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır.**

**38 – Yüzler vardır o gün pırıl pırıldır.**

**39 – Güleçtir, sevinç doludur.**

 **40 – Yüzler de vardır**

 **toza toprağa bulanmış,**

**41 – Üstünü karanlık kaplamıştır.**

**42 – İşte bunlar kâfir, günaha dadanan ve haktan sapan kimselerdir. (Abese.80. sure)**

 **EN BÜYÜK HAKİKAT İMANDIR ve**

**EN BÜYÜK MUCİZE KUR’ANDIR**

**6 - işte bunlar, Allah’ın tenzîlî âyetleridir ki, gerçeğin ta kendisi olarak (Cebrail vasıtasıyla) okuyup beyan ediyoruz.**

 **Onlar, *Allah’a ve O’nun âyetlerine inanmadıktan sonra,* acaba daha hangi söze inanacaklar?**

**İLK GÖREVİN KİTABINI OKUMAKTIR**

**ona Şöyle deriz:**

**“KİTABINI OKU ! (İsra/14)**

**Muhakkak ki, hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan**

 **bir kitap indirdik.**

 **Neden düşünmüyorsunuz? (Enbiya/10)**

Bera radiyallahu anh anlatıyor:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ

 « يَا إِخْوَانِى لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّو

Peygamberimizle birlikte bir cenazede idik. Cenazenin mezarı kazılmakta olduğundan Peygamberimiz mezarın bir tarafında oturdu. Bu manzara onu o kadar etkiledi ki, ağladı, göz yaşları ile toprak ıslandı. Sonra da orada bulunanlara:

“Kardeşlerim, kendinizi bugün için hazırlayınız" (İbn Mâce, Zühd, 19)buyurdu.

## Âhiret Günü ve Âhirete İman

Âhiret, sözlükte "son, sonra olan ve son gün" anlamlarına gelir Terim olarak âhiret,

İsrâfil'in (a.s.) Allah'ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir.

 İsrâfil (a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır.

**Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili verilmiş olan pek çok isim vardır.**

 **Bu** isimlerden bazıları **şunlardır:**

 **el-yevmü'l-âhir (son gün, âhiret günü),**

**yevmü'l-ba‘s (diriliş günü),**

 **yevmü'l-kıyâme (kıyamet günü),**

 **yevmü'd-dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü'l-hisâb (hesap günü),**

 **yevmü't-telâk (kavuşma günü),**

yevmü'l-hasre **(**hasret ve pişmanlık günü**).**

## Âhiretin Varlığının İspatı

Âhiret hayatının **mahiyeti ve âhiretteki durumlar**, duyular ötesi ve **gayba ait konular** olduğu için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla açıklanamaz. Bu konuda tek **bilgi kaynağı vahiydir**. Kur'an'da ve sahih hadislerde ne haber verilmişse onunla yetinilir. Bunun ötesinde aklî bir yoruma gidilemez. Çünkü **âhiretteki durumlar dünyadakine benzemez.** Aralarında isim benzerliğinden başka bir benzerlik yoktur. Meselâ "**İsrâfil sûra üfürecek**, insanların amelleri tartılacak, herkesin defteri ortaya çıkacak" denildiği zaman, hatıra dünyada bilinen bir alet, bir terazi, kâğıttan yapılmış bir defter gelmemelidir. Bunların gerçek şeklini ve iç yüzünü ancak Allah bilir. Onların varlığına inanılmalı, mahiyetleri konusunda ise yorum yapılmamalıdır.

İslâm dini ve kutsal kitabı, âhiret inancına büyük önem vermiştir. Bu sebeple Kur'an'da, hem Mekkî hem de Medenî sûrelerde, 100’den fazla terim veya deyim kullanılarak, âhiret inancı pekiştirilmiştir. Kur'an'da âhiret gününden bahsetmeyen hemen hiçbir sûre yoktur. Kur'an, âhiret fikrini, insanın düşünce ve kalbine bazan apaçık delillerle, bazan da örnekler vermek suretiyle yerleştirmeyi amaçlamıştır. **Âhiret hayatından söz eden çok sayıdaki mânası apaçık âyetler ile sahih hadisler âhiretin varlığını ispat eden, bu konuda şüpheye asla yer vermeyen naklî delillerdir**.

Sağlıklı düşünebilen **insan; aklı**, kendisinde bulunan adalet, sorumluluk, ebedîlik ve sonsuzluk duygusu ile, insanın başı boş ve amaçsız yaratılmadığı fikrinden hareketle, **âhiret hayatının varlığını tabii bir şekilde kabul eder.** Çeşitli Kur'an âyetleri bu hususlara açıklık getirmektedir:

**1. İnsandaki adalet duygusu, âhirete inanmayı zorunlu kılar**. Biz, yüce Allah'ın mutlak ve sonsuz adaletine, inanırız. Bilindiği gibi bu dünyada herkes işlediği suçun cezasını tam anlamıyla çekmemekte, birtakım haksızlıklar meydana gelmektedir. Âhirette ise durum böyle olmayacak, hiçbir şey gizli kalmayacak, hak yerini bulacak, Allah mutlak adaleti ile kötüleri cezalandıracak, iyileri de mükâfatlandıracaktır. Şu âyet iyilerle kötüleri bir tutmanın ilâhî adalete uymayacağını ortaya koymaktadır:

أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ {21………..

وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ {22}

 وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً

 كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا

 الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {28}

 هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ

 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُون-20

{29} فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ {30

...................................................

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ {34}

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ…. {23}

 وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا

إِلَّا الدَّهْرُ {24}

 سورة الجاثية (45

Yoksa **kötülük işleyenler** ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri yerli yerin-ce yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez" (el-Câsiye 45/21-22).

 İyi ile kötünün, zalim ile mazlumun hesapları-nın görüleceği o gün **Kur'an'da "din günü, ceza ve mükâfat günü" diye nite-lendirilmiş, bu terimin geçtiği Fâtiha sûresi beş vakit namazın her rek‘atında okunarak, âhiret inancı ve adalet duygusu sürekli canlı tutulmuştur**.

2. **İnsandaki sorumluluk duygusu da âhirette inanmayı zorunlu kılar**.

 Yüce Allah insanı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, hayır ile şerri ayırt eden ve seçen bir varlık olarak yaratmış, bu seçiminden dolayı da sorumlu tutmuştur. İnsanın belli davranışlarından sorumlu olması bu sorumluluğunun karşılığını göreceği bir hayatı ve yurdu gerekli kılmaktadır. Bir âyette şöyle buyurulur:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ {27} أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

 أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

{28} كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ

 وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {29} سورة ص (38 "Göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin ateşteki haline! Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya (Allah'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız" (Sâd 38/27-28).

**3. İnsandaki sonsuzluk ve ebedîlik duygusu, âhirete inanmayı gerekli kılar**. İnsanlık tarihi ile ilgili olarak, değişik alanlarda yapılan incelemeler, **insanda bir ebedîlik ve sonsuzluk duygusunun varlığını** göstermiştir.

 Vatanından ayrı kalmış fakat yurduna dönmek isteyen bir garip yolcu olduğu duygusu, insanda onu ebedî hayat inancına hazır tutan, yaratılıştan bir özelliktir. Bununla birlikte, dünya hayatına aşırı tutkunlukları yüzünden, âhiret inancına karşı çıkan ve bütün varlık gayelerini geçici dünya yaşantısına hapseden insanlar da olagelmiştir. Kur'an

"**Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır, ölürüz ve yaşarız. Bizi tüketip bitiren ancak ve ancak zamandır" diyenlerin**, gerçek bir bilgiye dayanmadıklarını ifade ederek, inkârcıları ve âhireti yalanlayanları mahkûm etmiş (el-Mü'minûn 23/33-37), bu konudaki ölümsüz gerçeği şöyle hatırlatmıştır:

} قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {26 "De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler.

 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır" (el-Câsiye 45/26-27).

**4. İnsanın başı boş ve amaçsız yaratılmayışı da âhirete inanmayı gerektirir**. Kur'an'da da ifade edildiği gibi, insan boş yere ve amaçsız yaratılmamıştır. O, yaratılış gayesini gerçekleştirmek, yeryüzünde halife olmak, ancak ALLAH’a kulluk etmek için yaratılmıştır. Öyleyse o bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Getirirse âhirette karşılığını da görecektir. Bir âyette

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ

إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ {115}Müminun

"Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hâkim ve hak olan Allah çok yücedir. O'ndan başka Tanrı yoktur. O, yüce Arş'ın sahibidir" (el-Mü'minûn 23/115-116).

## Âhiret Hayatının Devreleri

İnsanın ölümüyle âhiret hayatı başlar. Bu durumda âhiret, kabir (berzah) hayatı, kıyamet, ba‘s (yeniden dirilme), haşir ve mahşer, defterlerin dağıtılması, hesap, mîzan, sırat, şefaat, cennet ve cehennem gibi devreleri kapsamaktadır.

## Kabir Hayatı (Berzah)

**Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir hayatı denilir**.

Kabir hayatı "**berzah**" diye de anılmıştır. Bir hadiste

"**Kabir, âhiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır**" (Tirmizî, “Zühd”, 5; İbn Mâce, “Zühd”, 32) buyurularak ölümle âhiret hayatının başladığı ifade edilmiştir.

Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizde kalsın veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatını geçirecek ve kıyamet günü diriltilecektir.

 **Genellikle insanlar ölünce kabre konulduğundan bu gibi durumlarda da kabir hayatı ifadesi kullanılmaktadır.**

İnsan öldükten sonra kabre konulunca

 **Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek**

**“Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin nedir?” diye soracaklar,**

iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir.

 Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde **azap** görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir (bk. Tirmizî, “Cenâiz”, 70). Kabir azabı ve nimeti ile ilgili olarak Kur'an'da ve sahih hadislerde çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

 (Buhârî, “Fiten”, 5; Müslim, “Fiten”, 53; İbn Mâce, “Fiten”, 24).

## 1. Kıyametin Kopacağı Zaman

**"Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır..." (Lokmân 31/34**).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي

لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ

عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {187} سورة الأعراف (7)

"Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler" (el-A‘râf 7/187).

**Cibrîl hadisi** diye bilinen hadiste de Cebrâil (a.s.) iman, İslâm ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hz. Peygamber'e sorduktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını sormuş ve şu cevabı almıştır: **"Bu meselede kendisine soru sorulan, sorandan daha bilgili değildir**" (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15).

Müslüman için **önemli olan**, kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan **ebedî hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir.** Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir. Ancak Hz. Peygamber bazı hadisleriyle onun yaklaştığını gösteren **alâmetlerden** insanları haberdar etmiştir.

## 2. Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü's-sâat)

Kıyamet alâmetleri, insan iradesine bağlı olması veya olmaması, kıyametin kopuşuna çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki başlık altında incelenir: Küçük alâmetler, büyük alâmetler. Alâmetlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri önemlerinden dolayı değil, açıklanan sebepten dolayıdır.

Küçük Alâmetler.

 Dinî emirlerin ihmal edilmesi ve ahlâkın bozulması gibi insan iradesine bağlı olarak büyük alâmetlerden çok önce meydana gelecek olan olaylardır.

 Peygamberimiz’in gönderilmesi ve onunla peygamberliğin sona ermesi,

ilmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması,

 şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması,

adam öldürme olaylarının artması,

 dünya malının bollaşması, zekât verecek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin küçük alâmetlerinin bazılarıdır (Buhârî, “Tefsîr”, 79, “Hudûd”, 20, “Fiten”, 25; Tirmizî, “Fiten”, 34; İbn Mâce, “Fiten”, 25; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15).

Büyük Alâmetler.Kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylardır. Büyük alâmetler, tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır. Hz. Peygamber bir hadislerinde, "Kıyametten önce **on alâmet** görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez" buyurmuş ve bu alâmetleri şu şekilde sıralamıştır (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28):

Duman. Müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri sarhoş eden bir dumanın çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması.

Deccâl. Bu isimde bir şahıs çıkacak ve Tanrılık iddiasında bulunacak, istidrâc denilen bazı olağan üstülükler gösterecek ve Hz. Îsâ tarafından öldürülecektir.

Dâbbetü'l-arz**.** Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Mûsâ'nın asâsı ve Hz. Süleyman'ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.

**Güneşin Batıdan Doğması.** Evrenin tek hâkimi Allah'ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.

**Ye'cûc ve Me'cûc'ün Çıkması.** Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alâmetidir.

**Hz. Îsâ'nın Gökten İnmesi.** Hz. Îsâ kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber'in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir.

**Yer Çöküntüsü.** Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.

**Ateş Çıkması.** Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.

Kıyamet alâmetleriyle ilgili olarak hadis kitaplarımızda pek çok rivayet ve bilgi bulunmaktadır. Âhiretle ilgili diğer konularda olduğu gibi kıyamet alâmetlerinin mahiyeti konusunda da gerçek bilgi sahibi yüce Allah'tır. Onların gerçek yüzü bilinemez. Ancak bazı yorumlar yapılabilir, mahiyeti ise Allah'a havale edilir.

**Korkunç olan ölüm değildir, korkunç olan ölüme hazırlıksız yakalanmaktır.**

Hz. Ömer (r.a)'in şöyle söylediği rivayet edilmektedir:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا ‏.

“Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Kendinizi en büyük buluşma için hazırlayınız. Kıyamet gününde hesap, ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur.” (Tirmîzi, Kıyame, 25 (Hadis No: 2459).)

**O Gün İnsan Ne Yapmışsa Onu Karşısında Bulur**

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ

O gün her nefis, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah, size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını çok esirger. (Al-i İmran, 3/30)

Hiçbir şeyin gizli kalmayacağı ve her şeyin apaçık ortaya çıkacağı Kıyamet gününde bu dünyada tüm yapıp ettiklerimizin kaydedildiği kitap elimize tutuşturulduğu zaman;

فَاَمَّا مَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمينِه فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ (19) اِنّى ظَنَنْتُ اَنّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

19- Kitabı sağından verilen, "alın okuyun kitabımı.." 20- "Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim" der. (Hakka, 69/19-20) diyerek alnımız açık, yüzümüz ak mı olacağız; yoksa:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلَا كَبيرَةً اِلَّا اَحْصيهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: "Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş" dediklerini görürsün. Onlar, bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. (Kehf, 18/49)

وَاَمَّا مَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِشِمَالِه فَيَقُولُ يَالَيْتَنى لَمْ اُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ اَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا اَغْنى عَنّى مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنّى سُلْطَانِيَهْ

25- Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: "Keşke kitabım verilmeseydi de,

26- Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim,

27- Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı.

28- Malım bana hiç fayda vermedi.

29- Gücüm de benden yok olup gitti." (Hakka, 25-29) diyerek geri dönüşü olmayan bir hüsrana mı sürükleneceğiz?

**Geri Dönmek İster Ama Artık İş İşten Geçmiştir:**

حَتّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ () لَعَلّى اَعْمَلُ صَالِحًا فيمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

99- Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni (dünyaya) geri gönder,"

100- "Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır. (Mü'minûn, 23/99-100)

*Son pişmanlık neye yarar,*