**Sayı : 13**

**Konu: FIKIH KÖŞESİ YAZISI**

1. Ölünün ardından ağlamak, konuşmak günah mıdır? Cenazeye gelenler ister

istemez fikir beyan etmekteler...

Peygamber Efendimiz (a.s.), ***"Ölülerinizin güzel işlerini yâdedin, kötü taraflarını dile getirmeyin"[[1]](#footnote-1)*** buyurmuş ve ölmüşlerimizi hayırla anmamızı, iyi taraflarını ön plana çıkarmamızı tavsiye etmiştir. Ölen kişinin negatif yönlerinin dile getirilmemesi konusu, o insanın hem ölmeden önce hem de öldükten sonra yıkama işini yapanların görmüş oldukları olumsuz şeyleri anlatmama hususunu da içine alır. Fakat ölen kişi haram ve yasak olan şeyleri ilan ederek işleyen birisi idi ise, geride kalanları böyle şeylerden sakındırmak amacıyla dile getirilmesi mümkündür.

Cenazeyi alkışlamak ölüye karşı ciddiyetsizlik olmanın yanında, onun yakınlarına karşı da saygısızlık olur. Ancak Allah'a isyan anlamını içerecek şekilde dövünüp, saç baş yolmamak ve İslam’a aykırı gereksiz sözler söylememek şartıyla ölen insan için kalben kederlenmek ve gözden yaş akıtarak ağlamak doğaldır ve günah değildir. Ölen insanın kendisi sağlığında ağıt edilmesini vasiyet etmemiş ise, arkasından ağlayanlar sebebiyle kabrinde azap çekmez.

1. Akıl sağlığı yerinde olmayan kişi intihar etse, o kişinin cenaze namazı kılınır

mı?

Hanefî alimlerinden İmam Ebû Yûsuf (rhm.)'a göre, yanlışlıkla veya dayanılmaz bir ağrı ve acıdan dolayı olmadıkça, bilerek kendini öldüren yani intihar eden kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Bunun da sebebi, işlediği suçun büyüklüğü ve kılınmayan cenaze namazının geride kalanlara ibret olması düşüncesidir. Ancak diğer müctehidlerimize göre, böyle bir durum zaten acılı olan ailesinin acısını bir kat daha artıracağı düşüncesinden hareketle , intihar edenlerin de cenaze namazlarının kılınması caizdir. Bu durum normal ve engeli olmayan bir insan için böyledir. Soruda olduğu gibi, akıl sağlığı yerinde olmayan insanın intihar etmesi halinde cenaze namazının kılınmasında hiç bir sakınca olmaz.

1. Bir gayr-i müslim, Müslüman birinin cenazesini yıkayabilir mi?

Aslonan müslüman bir cenazeyi, bir müslümanın yıkamasıdır. Ancak müslüman olan bir cenazeyi yıkayacak bir müslüman bulunmazsa, mekruh olmasona rağmen gayri müslim bir insanın yıkaması da caizdir.

1. Cenaze, otopsi yüzünden bir kaç gün/hafta bekletilirse bu günah olur mu?

Cenazenin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi müstehaptır. Yıkama işini yapmak için cenaze önce, teneşir denilen tahta bir sedir üzerine, ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden diz altına kadar olan avret yeri bir örtü ile örtülür ve elbiseleri tamamen çıkarılır.

Cenaze yıkayan erkek veya kadın, farz olan yıkama görevini yerine getirmeye niyet etmeli ve besmele ile başlamalıdır. Yıkama bitinceye kadar da Gufrâneke yâ rahmân (Artık senin af ve mağfiretinle baş başa, sen onu bağışla ey rahmân olan Allah) demelidir.

1. Bir kadın/erkek ölmüş eşinin naaşını yıkıyabilir mi?

Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir. Çünkü kadın iddet beklemekte ve halen kocasının nikahı altındadır. İddette olduğu sürece evlilik devam ediyor demektir. Fakat Ebu Hanife (rhm.)’ye göre, koca, ölmüş karısını yıkayamaz. Çünkü erkeğin iddeti söz konusu değildir ve kadın ölmekle nikah sona ermiştir. Ancak yıkayacak kimse bulunmadığı takdirde, koca karısına teyemmüm ettirebilir. Diğer üç büyük mezhep imamına göre koca, karısını yıkayabilir.

1. Bir bayan cenaze yıkayıcısı, erkek çocuklarını kaç yaşlarına kadar yıkayabilir? Veyahut da bir erkek cenaze yıkayıcısı, kız çocuklarını kaç yaşlarına kadar yıkayabilir?

Bayan bir cenaze yıkayıcı, henüz bulûğ çağına yaklaşmamış küçük oğlan çocuğunu gerektiğinde yıkayabileceği gibi, aynı durumdaki bir erkek yıkayıcı da kız çocuğunu gerektiğinde yıkayabilir. Yani çocukların yıkanmasında hadut olan yaş, büluğ çağıdır. Bu da kızlarda 9-12, erkeklerde 12-15 yaşlarıdır.

1. Vefat eden kişinin, eşine karşı nikah durumu nedir? Eşler vefat etmiş eşlerinin naaşlarını öpebilirler mi? Bu günah mıdır?

Buradaki hudut da yıkama konusundaki çerçevedir. Mezhepler arasındaki ihtilafa göre hüküm alır...

1. Tirmizî, "Cenâiz", 34 [↑](#footnote-ref-1)