|  |
| --- |
| İNTİHAR HARAMDIR  |
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيميَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(Nisâ, 4/29):وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْإنَّ دِماءَكُم ، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هذا ، في شهرِكُمْ هذا ، في بلَدِكُم هذا ، ألا هَلْ بلَّغْت(Müslim, “İmare”, 36; Tirmizî, “Cuma”, 80, “Cihad”, 28) |

**Muhterem Müslümanlar!**

Hayatı veren Yüce Allah olduğu gibi, hayata son verme yetkisi de ancak Allah’a aittir. Bu nedenle Yüce Dinimiz İslâm, insan hayatına büyük önem vermiş, haksız yere bir insanı öldürmeyi bütün insanları öldürmeye, bir canı kurtarmayı da bütün insanları kurtarmaya denk tutmuştur.[[1]](#footnote-1)1 Sevgili Peygamberimiz de insanların can, mal ve ırzları dokunulmaz olup her türlü tecavüzün yasaklandığını bütün insanlığa ilan etmiştir.[[2]](#footnote-2)2

**Aziz Mü’minler!**

Başkasının canına kıymak haram olduğu gibi, insanın kendi canına kıyması, intihar etmesi de aynı şekilde haramdır. Bu konuda Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de,*"Nefislerinizi öldürmeyiniz"***[[3]](#footnote-3)3**, *"Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı haksız yere öldürmeyiniz"* [[4]](#footnote-4)4 buyurarak cana kıymayı ve intiharı yasaklamıştır.

Sevgili peygamberimiz de hadis-i şeriflerinde intihar eden kimsenin intiharı gerçekleştirdiği yöntemle ceza göreceğini belirtmiş, insanın kendi canına kıymasının büyük bir suç ve günah olduğunu vurgulamıştır.[[5]](#footnote-5)5

Unutulmamalıdır ki, intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünenler, ahiret hayatında bu yüzden daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşabilirler.

**Değerli Kardeşlerim!**

Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir. Hayatta keder ve mutluluk, üzüntü ve sevinç hep vardır ve bu böyle devam edip gidecektir. Bugün katlanamadığımız birçok sıkıntının yarın sona ermesi ve mutlu günlerin gelmesi her zaman mümkündür. Öyleyse ruh bedende kaldıkça Allah’tan ümit kesilmez. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her zorluğun da bir kolaylığı vardır. Nitekim Kur’an’da Allah’ın insana şah damarından daha yakın olduğu ve ondan ancak inanmayanların ümit keseceği haber veriliyor.[[6]](#footnote-6)6

Buna göre insanın çaresiz ve ümitsiz kaldığı anlarda ona rahmet, bereket ve ümit kapılarını açan, umulmayan ve beklenmeyen yerlerden kolaylıklar ihsan eden Yüce Allah’tır. Çünkü O’nun her şeye gücü yeter. O’na dayanan da güç kazanır.

Sıkıntılara göğüs germek, acıya ve kedere karşı sabır göstermek, şartlar ne kadar kötü olursa olsun, Allah’a olan inanç ve güveni yitirmemek Müslüman’ın temel karakteri ve ilkesi olmalıdır. Üstelik bu yolda gösterilen sabır ve mücadelenin Allah katında büyük bir ecri ve değeri bulunmaktadır.

Öyleyse, Müslüman, her türlü sıkıntılı anında, Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunmalı, O’nun engin lütûf ve keremine sığınmalıdır. Çünkü sıkıntılara çare, dertlere deva, hastalıklara şifa veren ancak O’dur.

1. 1 Mâide, 5/32. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Müslim, “İmare”, 36; Tirmizî, “Cuma”, 80, “Cihad”, 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Nisa, 4/29. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 En'am, 6/151. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Buhârî, “Cenâiz”, 84, “Edeb”, 44; Müslim, “İman”,175-177; Tirmizî, “Tıb”, 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 Kaf, 50/16; Yusuf, 12/87. [↑](#footnote-ref-6)