**Journey of the Soul: Life, Death, and Eternal Purpose**

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dear brothers and sisters in Islam,

Today, we are going to reflect upon the greatest reality that faces every soul - the journey from this temporal existence to the eternal realm. Allah سبحانه وتعالى reminds us on a day of both solemnity and significance.

Dear Brothers & Sisters today, as our ummah mourns the loss of our beloved teacher M. Fethullah Gülen رحمه الله, who returned to his Lord on October 20, we are reminded of Allah's wisdom in the Holy Quran: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ *"Every soul will taste death. Then to Us will you be returned." (Surah Al-Ankabut, 29:57)*

Dear brothers and sisters, Allah سبحانه وتعالى has blessed us with life for a divine purpose. In Surah Al-Mulk, He tells us: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُو

*"Blessed is He in whose hand is dominion, and He is over all things competent - [He] who created death and life to test you as to which of you is best indeed. And He is the Exalted in Might, the Forgiving." (67:1-2)*

Dear brothers and sisters, reflecting upon this profound truth: Allah سبحانه وتعالى mentions death before life in this verse, teaching us that our earthly existence is a bridge between two realms.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ *"Those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah. Truly it is in the remembrance of Allah that hearts find peace." (Ar-Ra'd, 13:28)*

Our beloved Prophet محمد ﷺ said: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ *"The world is a prison for the believer and a paradise for the disbeliever." (Sahih Muslim)*

This hadith illuminates our understanding that this world is temporary, a testing ground for our eternal destiny. The true believer sees beyond the material confines of this existence.

Dear believers, when the Prophet محمد ﷺ said: مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَنَجْمٌ طَمَسَ، وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

*"The death of a scholar is a loss that cannot be compensated, a gap that cannot be filled, a star that has been extinguished, and the death of a tribe is lighter than the death of a scholar." (Al-Darimi)*

Today, we feel the weight of these prophetic words as we reflect on the life of our teacher Fethullah Gülen رحمه الله, whose dedication to knowledge, service, and spiritual enlightenment touched millions of hearts across the globe.

Allah سبحانه وتعالى further teaches us in Surah Al-Baqarah: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*"And We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient." (2:155)*

Our beloved Prophet محمد ﷺ taught us about the reality of death through his words: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ *"Be in this world as if you were a stranger or a traveler along a path." (Bukhari)*

Dear brothers and sisters, our teacher's life exemplified three essential principles:

1. Unity of Knowledge and Spirit He showed us how ilm (knowledge) and irfan (spiritual wisdom) form an inseparable whole, illuminating the path to Allah سبحانه وتعالى.
2. Service as Worship Through hizmet, he demonstrated that serving creation is among the highest forms of serving the Creator.
3. Universal Understanding He built bridges between hearts, showing how Islamic wisdom can foster dialogue across all communities.

The Prophet محمد ﷺ taught us about the enduring nature of righteous deeds:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ "When a person dies, their deeds end except for three: ongoing charity, beneficial knowledge, or a righteous child who prays for them." (Muslim)

Our teacher's legacy will continue inshaAllah through:

* Educational institutions that nurture both mind and soul
* Teachings that bridge traditional wisdom with contemporary needs
* A worldwide movement dedicated to selfless service
* Interfaith initiatives that promote mutual understanding
* Students who carry forward his vision of knowledge and service

The Prophet ﷺ said:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*"Whoever takes a path upon which to obtain knowledge, Allah makes the path to Paradise easy for him." (Muslim)*

Dear Brothers and Sisters Our responsibility now is to preserve and build upon this legacy by:

1. Continuing the work of education and spiritual development
2. Maintaining the spirit of service to humanity
3. Fostering dialogue and understanding between communities
4. Living Islam with wisdom, love, and beautiful character
5. Live Islam with wisdom and beautiful character

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

*O Allah, grant us the wisdom to understand the temporary nature of this world and the eternal nature of our deeds.*

*"O Allah, forgive our living and our dead, those present and those absent, our young and our old, our males and our females."*

*O Allah, grant our teacher the highest ranks in Jannah, illuminate his grave, and allow his legacy of knowledge and service to continue benefiting Your creation. Ameen.*

Muhterem Müslümanlar!

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, çok kıymetli buyugumuzu bir gönül insanını, bir ömrünü insanlığa hizmete adamış değerli hocamizi ebediyete uğurlamanın derin tefekkürü içindeyiz.

Hocamız bize sikca hatirlattigi, ölüm bir son değil, Sevgili'ye kavuşmanın başlangıcıdır. O’nun soylemiyle: "İnsan bu dünyada iken bile kalbinin pencerelerinden ebediyeti seyredebilir."

Hayat ve ölüm, Yüce Yaratıcı'nın kudret elinde şekillenen iki muhteşem hakikattir. Bu dünya hayatı, ebedi âleme açılan bir kapı, sonsuzluk yolculuğunda bir duraktır.

Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor:

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*"Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!" (Ankebut, 29:64)*

İnsan, varlık âleminin en müstesna meyvesidir. Her meyve gibi olgunlaşma sürecinden geçer ve nihayet ebedi âleme göç vakti gelir. Bu geçici dünyadan ebedi âleme yapılan yolculuk, aslında bir kavuşmadır - Sevgili'ye kavuşmadır.

Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur:

*"Ölüm müminin hediyesidir."*

Bu dünyada iken kalp gözüyle hakikati görenler, ölümü bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görürler. Çünkü onlar bilirler ki, ölüm karanlık bir kuyu değil, Nur'a açılan bir kapıdır.

Muhterem Müslümanlar!

İnsanoğlu, ölmek için var olur, dirilmek için ölür ve ebediyeti duyup yaşamak için de dirilir. Bir bir gelinir bu dünyaya.. bir bir yürür herkes bu upuzun hayat yolunda.. onca müştereklere rağmen herkes kendi kaderiyle oturur-kalkar.. kendi kaderini yaşar ve programlandığı çerçevede, daha sonra bir başka hayatı duyup yaşamak için arkasına bakmadan yürür ebediyete.

Çoğu kimse ölüme, her şeyin sona ermesi, bir yok olma, bir inkıraz, bir çözülüp dağılma ve topraklaşma nazarıyla bakar ve kat’iyen onunla yüz yüze gelmeyi arzu etmez. Hastalık, yaşlılık, harb u darp, trafik kazaları ve deprem gibi ölüm sebebi sayılan hâdiseler zuhur ettikçe, o da tir tir titrer; kabrin yalnızlık ve vahşetini düşünerek ürperir ve hayatını tahammül edilmez bir azaba çevirir.. evet böylelerine göre, insan ölünce her şey biter. Ceset toprağa dönüşmek üzere ebedî istirahatgâhına tevdî edilir. Her şey ve her yer yokluğun karanlığına gömülür; şairin ifadesiyle: *“Artık güneş görünmez olur, rahatça dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur.”* Ebed için yaratılan, ebede namzet bulunan bir insanın böyle bir telâkki ile ne kadar muzdarip olacağı açıktır. Böyle bir ebed arzusunu, vicdanını dinleyen biri: *“Bütün dünya benim olsa, gamım gitmez, nedendir?”* diyerek seslendirir ki, üzerinde durulmaya değer.

Oysaki ölüm, bir yok olma, bir inkıraz, bir çözülüp dağılma, bir hiçlik, bir tükeniş olmadığı gibi, kabir de bir topraklaşma çukuru, bir yalnızlık ve vahşet hücresi değildir. Ölüm, yaratılırken belli bir plan, program, hikmet ve maslahata göre yaratılan insanın, yine bir plan ve programa bağlı olarak bir buuddan başka bir buuda intikali, bir hâl değişikliği geçirmesi, amellerinin ürünlerine göre farklı bir sürece girmesi ve neticede vatan-ı aslîsine dönerek, inanç ve davranışlarının belirleyiciliği ile tabiî, müstakim ruhların iç içe vuslatlar koridoruna girip, Yaratan’la “bî kem u keyf” yüz yüze gelip görüşmeye yürümesi ve rıdvan yudumlaması demektir.

Keza kabir de, görülüp zannedildiği gibi karanlık bir kuyu, yoklukla muhat bir çukur ve tecrid odası değil, aksine, aydınlıklara açılan bir kapı, insanı nuranî âlemlere taşıyan bir koridor ve ruhun ötelere yükselmesi adına bir rampadır. Hazreti Şâhid-i Ezelî karşısında resmigeçit vazifesini tamamlayan veya asker olarak bulundukları bu dünyada engin bir hizmet şuuruyla imanlarını ibadetlerle, ibadetlerini de ihsanla derinleştirip ebedî bir mutluluğa tam hazırlanmış olanlar yürürler bu koridordan gözlerin görmediği, kulakların işitmediği tasavvurları aşkın saadetlere.

Evet ölüm, bizim için, her zaman ruhun dolaşıp durduğu çok buudlu bir mekâna ve çok derinlikli bir zamana kulluk vazifesinden terhis mânâsına, Cenâb-ı Hakk’ın “Haydi şimdi bütünüyle bana gel!” demesinden başka bir şey değildir. O’nu gönülden tanıyıp sevenler için bu “gel” deyişin üslûbunda öyle bir iltifat ve öyle baş döndürücü bir teveccüh vardır ki; *“Ey gönlü itminana ve huzura ermiş ruh! Sen O’ndan, O da senden razı olarak dön Rabbine.! Katıl has kullarıma ve gir Cennetime!”* şeklindeki çağrıyı alan ruh, bir dakika bile burada kalmak istemez. Zira bu çağrının mânâsı, dünyanın sıkıntı, dağdağa ve boğucu havasından sıyrıl.! Yitirdiğin Cennet’e ve ruhun asıl yurduna dön, demektir. Ölümü, bu mânâda bir iltifat çağrısı kabul edenler, dünyaya gelişi bir memuriyet ve askerlik, ondan ayrılışı da bir terhis, bir ikinci doğum ve bir ebedî varoluşa uyanma şeklinde anlar ve merdane yürürler kabre doğru. Azrail arkadaşlığını, İsrafil dostluğuyla bir bilir, Allah’a yürüme ânının her lahzasını Cebrail rehberliğinde miraca yükseliyor gibi zevk ederler. Aslında mü’min, ölüp mezara gömülmeyi, sümbül vermek için toprağın bağrına saçılan bir tohum ve insan olmaya koşan bir sperm gibi görür.

Hangi tohum vardır ki, toprağa atılmış da başağa yürümemiştir.! Hangi sperm vardır ki, “rahm-i mâder”e düşmüş de, orada yokluğa mahkûm olmuştur! Allah, insanı kendi ruhuyla şereflendirmiş ve onu bir ebediyet üveyki olarak donatmıştır. Ceset çürüyüp dağılsa da ruh, O’nun varlığının gölgesinde ebedlere kadar yaşayacaktır. Zaten canı, Can Sahibi’nin aldığını bilenler için ölüm âdeta bir baldır, bir kaymaktır. Onlar için ölüm ve mezar bir perde; bitmeyen bir cümbüş vardır, o da az ileride.

*Daha şimdiden onlar, imanları, inanç zenginlikleri ve mârifet ufukları ölçüsünde gönül dünyalarında Naîm Cennetleri’nin en mûtena yerlerinde karşı karşıya oturmaktadırlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde.. döner durur çevrelerinde çelik çavak gençler, ellerinde kevserlerle köpüren testiler, sürahiler, kadehler... Onlar, ne bir baş ağrısı duyar ne de sarhoşluk hissederler.. ve tercihi kendilerine ait, başlarının üstünde istedikleri kadar meyveler... ardı arkası kesilmeyen ve yasakla sınırlandırılmayan meyveler...* (Bu yaklaşık mealler, *Vâkıa*’dan.)

Her zaman iyiliğe kilitlenmiş bu insanlar, *“Salarlar kendilerini öyle koltuklara ki, orada ne güneş sıcağı görürler ne de zemheriri.. Cennet ağaçları salar gölgelerini her yandan üzerlerine.. ve meyveleri devşirilmeye hazır sarkmıştır burunlarının dibine.”*(Bunlar da, İnsan sûresinin bir-iki dar meali.)

*“O gün mutlulukla tüllenen öyle yüzler vardır ki, emeklerinin neticeleriyle lütuflandırıldıklarından ötürü o yüksek Cennet’te tam bir hoşnutluk içindedirler.. vebulundukları yerde boş söz de işitmezler... Orada fışkırıp akan kaynaklar, (oturmaya müsait) yüksek kanepeler, içmeye hazır (dolu) kadehler, yaslanılacak yastıklar ve nefislerden nefis döşemeler vardır.”* (*Gâşiye*’den bir kırık meal.)

Evet, *“Bunların mükâfatları, Adn Cennetleri’dir; girerler oraya kollarında altın bilezikler, süslenmiş olarak incilerle ve elbiseleri de ipektendir. (Girerken de) ‘Hamdolsun, bizden her türlü tasayı, kederi gideren Allah’a; doğrusu Rabbimiz Gafûr’dur, yarlığar hepimizi; Şekûr’dur, yaptıklarımızın kat katıyla mükâfatlandırır bizi’ derler.”*(*Fâtır*’dan kısa bir alıntı.)

Eğer, sırf cismaniyet adına dahi olsa, ölümün arka yüzü bu ise, bu ten kafesinin parçalanıp dağılmasına ağlayıp inlemek değil, bizi dar bir zindandan, genişlerden geniş bağlara bahçelere alıp götürdüğü için sevinmeliyiz; sevinmeliyiz zira, gönüllerimizde kendini hissettiren ve rüyalarımızın menfezleriyle her gece ruhlarımıza tebessümler yağdıran o büyülü ve baş döndüren âlemin biricik köprüsü var. O da ölümdür; O’nun emri ve izni dairesinde gelen ölüm...

Ölümün hakikatini kavramış gönlü imanla, duyguları da aşk ve heyecanla köpük köpük bir muhabbet kahramanı bin can ile koşar Sevgili’ye. O’na kavuşunca da, dünyevî benliğiyle şekerler gibi erir ve şerbete dönüşür. Farklılaşır ve uhrevîlerin letâfetineulaşır...