**NEFİSLE CİHAD**

**Ebû Ya’lâ Şeddâd İbni Evs *radıyallahu anh*’den rivayet edildiğine göre Nebî *sallallahu aleyhi ve sellem* şöyle buyurdu:**

***“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır”[[1]](#footnote-1)***

**1-Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Ahirette cennetin veya cehennemin kazanılması ile alakalı olarak şu ayetlere bakılabilir.[[2]](#footnote-2)**

**Âciz ve zayıf yani nefsine uyup ahiretteki cenneti kaybedenlerden olmamak için [[3]](#footnote-3)ayetlerini okuyup, anlayıp, uygulamak gerekir.**

**-“Ey insanoğlu seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkib eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?" [[4]](#footnote-4)**

**"(Şeytan) onlara va'deder, kuruntu­lar kurdurur, fakat şeytanın onlara vâadi, aldatmadan başka bir şey değildir." [[5]](#footnote-5)**

**-2-Keyyis;Halim,reşid kimse.**

**Hadiste:” Akıllı, ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.”**

**Ali (r.a.) rivayet ediyor:"Cebrail bana şöyle dedi: "Ey Muhammed, istediğin kim­seyi sev, sonunda ayrılacaksın; istediğin şeyi yap, sonunda onun karşılığını göreceksin; istediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin." Cebrail bana çok veciz konuştu."[[6]](#footnote-6)**

**“Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına kötülük etmek, saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah’a karşı gel­mekten sakının, takvalı olun.”[[7]](#footnote-7)**

**3-Badel mevt.Âhiret için.Yani öldükten sonra fayda verecek amel.**

**Kabrin vahşet ve yalnızlığında kişiye enis ve dost olacak amel.**

**Ahiretten kinaye olarak söylenmiştir.Yani ahret günü anlamınadır.**

**Şairin dediği gibi;Kabirde insana fayda verecek olan ancak takva ve ameli salihtir.**

**4-Aciz kişi;ahreti düşünmede zayıf olan.Gerekenleri yapmada noksan ve gevşek olan.**

**5-Nefsine tabi olan.Yani şehvetine tabi olup,onun peşinden giden.Heva ve hevesine tabi olan,Allahın emrine itaat etmeyen**

**Bu kimseler sapıklığın sebebi olan hevaya tabi olurlar.**

**“Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.”[[8]](#footnote-8)**

**6-Ümit etmek,dilekte bulunmak.**

**Kişi Rabbisinden kendisini cennete ulaştırmasını ister.**

**Yüksek derecelere çıkartmasını arzu eder.Bununla beraber vecibelerde kusur işler.Günah ve helaketi netice verecek günahlara dalar.**

**Cennet ise ancak amel edenler içindir.**

**-7-İzahına gelince;**

**İman ve Salih amel;dünya saadetine,ahret rahatına sebebtir.**

**\*Rasulullah insanları iki kısma ayırdı:**

**a-Var oluşunun gayesini bilir.Ve ona göre çalışır.Yaptıkları şeylerden dolayı nefsini hesaba çeker.Kötülükten kaçar.Hayra doğru yönelir.**

**Kemal derecelerini elde etmeye yönelir.**

**Bu kimseler hayatın sırrını bilip,akıllı davranan kimselerdir.**

**Âhireti için dünyadan vaz geçer.**

**Allaha aid hukuk ve hududunu bilir.**

**Bütün duygularıyla cezayı netice verecek günahlardan uzak durur.**

**Haramlardan ve nefsin istediği şeylerden kaçar.**

**Dünyaya baktığı zaman ahret hesabına,ibret ve basiretle bakar.Tedbiri gözetir.**

**Toplumun dalgaları içerisinde boğulmaz ve olaylar onu etkilemez.**

**Dünyanın aldatıcı hileleri onu kandıramaz.**

**Dünyanın fani ve kıymetsiz olduğunu bilir.**

**Sıdk ve ihlasla,iman ve yakin ile ahirete yönelir.**

**Nefsini Allaha itaatte yönlendirir.**

**Ve o kişi bu özelliklerinden dolayı said ve ebrarlardan olur.**

**b-İkinci sınıf insanlar ise;Bu hayatı gerçek bir hayat bilir,hata eder.**

**Var oluşun sırrını bilmez.**

**Nefsinin peşine düşer.**

**Şehvetlerini tatmin etmek için yaşar.**

**Bu hayatın ebedi olduğunu düşünür.**

**Hayatı hayvanlar gibi sadece yeme ve içme ve şehvet yolunda hayat geçiren varlıklar gibi düşünür.**

**Yaşamak için değil,yemek için yaşar.Körü körüne hareket eder.**

**Lisan-ı haliyle şunu der:Dünya ancak yeme,içme ve uyumadır.**

**Bunlar devam ettikçe,dünya kendisi için bir güvendir.**

**O kişi karnının ve şehvetinin kölesi olmuştur.**

**Âyetin ifadesiyle:” Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.”[[9]](#footnote-9)**

**-“Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.”[[10]](#footnote-10)**

**-Bunlar hevesleri peşinde koşarlar.Âhiret azabı ve hesabını düşünmezler.**

**Âhireti için önden bir şey göndermediği halde,Allahın rahmetini de ummaya çalışır.**

**Allah elbet affeder!Beni mi cehenneme koyacak!gibi…**

**Karnı ve şehveti için yaşar.**

**Âhireti için bir hayır ve dünyayı onun bir tarlası olarak değil,şehvet ve hevesini memnun etmek için çalışır.**

**Geleceği ve varacağı yeri düşünmez.Burayı gerçek bir yaşama yeri olarak görür.**

**Bu kimseler husran ve nedamet içindedirler.**

**Kendisini helakete götürecek kötü işlerde bulunurlar.Bunlar insanların ebleh ve gafilleridirler.**

**\*8-Şeddad bin Evs:**

**Ailece müslüman olan sahabilerden.  
  
Seddad bin Evs, Medineli ensardan idi. Müslüman bir aile ocağında yetişti. Yaşı küçük olduğu için, Resulullah efendimizin gazalarına katılamadı. Ancak Resulullah efendimizin huzurunda devamlı bulunarak yüksek derecelere ve ilimlere kavuştu. Peygamber efendimizin vefatından sonra Şam’da, Filistin’de, Beyt-ül-Mukaddes’te ve Humus’ta bulundu.**

**Fıkıh ilminde de çok ileri idi. Eshab-ı kiramın kadılarından Ebüdderda buyurdu ki:   
- Her ümmetin bir fakihi vardır. Bu ümmetin fakihi de Seddad bin Evs’dir.**

**\*Bir gün onu, Peygamberimiz sıkıntılı bir vaziyette bulmuştu. “Ne oluyor, yâ Şed­dad?” diye hatırını sordu:**

**“Dünya bana dar geliyor, yâ Re­sû­lal­lah!” dedi.**

**Bunun üzerine Peygamberimiz ona şu müjdeyi vererek teselli etti:**

**“Üzülme, Şam fetholunacak, Kudüs fetholunacak, sen ve senden sonraki ço­cuklarından bir cemaat inşallah orada bulunacak.”[[11]](#footnote-11)**

**“Ebû Ya’lâ” künyesiyle meşhur olan Hz. Şeddad’ın en zevkli ve tatlı anları Pey­gamberimizle olan saatleriydi. Fırsat buldukça Peygamberimizin sohbetine ka­tılır, ondan duyduğu hadisleri öğrenir, ezberine alırdı. Her yeni öğrendiğini kendi nefsinde tatbik etmeye çalışırdı.**

**\*Hz. Şeddad, Peygamberimizin irtihâlinden sonra, hayatını Kudüs, Şam ve Humus’ta geçirdi. Hadis ve fıkıh sahasında pek çok talebe yetiştirdi, Müslüman­ları irşat etti.**

**Bereketli ömrünü İslam’ın ulvi hizmeti uğrunda harcayan Hz. Şeddad, Hicret’in 58. senesinde 75 yaşlarındayken Humus’ta vefat etti.**

**rivayet ettigi hadislerden bir tanesinde: "Ey insanlar Dünya, hazir bir meta'dir. Ondan iyiler de kötüler de yer. Âhiret haktir. Orada Allah Teâlâ hükmeder. Ey insanlar! Sizler âhiret adami olunuz. Âhireti düsünüp ona hazirlaniniz. Dünya adamlarindan olmayiniz. Âhireti unutup dünyaya dalanlardan olmayiniz. Siz, Allah'dan korkarak amel yapiniz. Biliniz ki, amellerinize göre arz olunursunuz. Allah Teâlâ'ya mutlaka kavusacaksiniz. Kim zerre miktar hayir yaparsa, onun karsiligini görür. Kim de zerre kadar kötülük islerse onun karsiligini görür. Cezasini çeker."**

**MEHMET ÖZÇELİK**

**28-06-2014**

1. **Tirmizî, Kıyâmet 25. Ayrıca bk. İbni Mace, Zühd 31..** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Âl-i İmrân: 3/182; Hacc: 22/10; Haşr: 59/18; Müzzemmil: 73/20; Kıyâme: 75/13; Nebe’: 78/40; İnfitâr 82/5; Fecr: 89/24.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Nisâ: 4/120; Hıcr: 15/49, 50; Fussılet: 41/23; İnfitâr: 82/6-8.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **el-Haşr (59), 18.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **en-Nisa(4). 120.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/165.** [↑](#footnote-ref-6)
7. **Mâide Suresi, 2.** [↑](#footnote-ref-7)
8. 38 / SÂD – 26. [↑](#footnote-ref-8)
9. **47 / MUHAMMED – 12.** [↑](#footnote-ref-9)
10. **25 / FURKÂN – 44.** [↑](#footnote-ref-10)
11. **İsâbe, 2: 140.** [↑](#footnote-ref-11)