1. **Samsara ve Karma İnancı: Tenasüh**

*Samsara*, doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsünü yani ruh göçünü ifade eder. Bu inanca göre ölümle birlikte bedenden ayrılan ruh, nihai kurtuluşunu gerçekleştirene kadar bu dünyada farklı varlık formlarında yeniden beden alarak varlığını sürdürür. Onun hangi koşullarda doğacağını belirleyen ilkeye ise *karma* (amel, eylem) adı verilir. Bu anlamda *karma*, iradi fiiller ile sonuçları arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir tür yasadır. Kutsal metinde geçen *“Kişinin durumu yaptıklarına ve davranışlarına göre belirlenir. İyilik yapan iyi, kötülük yapan kötü olur. Temiz davranış kişiyi temiz, kirli davranış kirli yapar.”* (Brihadaranyaka Upanişad, IV, 4,5-6) şeklindeki ifadeler bu duruma işaret eder. Mahiyeti değişkenlik arz etse de bu inanç, Hint dinlerinin hepsinde mevcuttur.

Hinduizm’e göre *samsar*adan kurtulan ruhlar dünya âlemine geri dönmemektedir. Buradan hareketle “Dünyadaki insan nüfusu her geçen gün azalmakta mıdır?”, “Ruhların sayısında bir değişme olmakta mıdır?” şeklinde bir takım sorular akla gelmektedir. Hindu dini geleneğinde bu ve benzeri sorulara çeşitli yanıtlar verildiği görülür. Bu bağlamda yeryüzünde bir tekâmül sürecinden bahsedilir. Yani kötü *karma*larından dolayı henüz insanlık âlemine yükselememiş varlıklar bulunmaktadır. Bunlar belli bir olgunluk seviyesine eriştiklerinde insan şeklinde doğarlar ve böylece ebedi kurtuluşunu gerçekleştiren ruhların yerine dünya hayatına dâhil olurlar. Dolayısıyla yeryüzündeki insan sayısında azalma değil, artış olmaktadır. Tabi bu tür izahlar tenasüh öğretisi hususunda başka soruları da beraberinde getirmektedir. Fakat bunun nihayetinde bir inanç meselesi olduğu unutulmamalıdır.

1. **Kurtuluş Öğretisi: Mokşa**

*Mokşa*, bireyin doğum-ölüm döngüsünden sıyrılarak ebedî mutluluğa ulaşması ve her türlü sıkıntıdan kurtulması halidir. Hinduizm’e göre kişinin doğum-ölüm döngüsüne maruz kalmasının temel sebebi, Tanrı’yı gerçek manada idrak edememesidir. Bu durum “cehalet, “bilgisizlik” manasına gelen *avidya* terimi ile ifade edilir. Birey, Mutlak Hakikati idrak edene kadar dünyanın sahte görünümünden kendisini soyutlayamaz. Dolayısıyla yaşadığı her an, rüya şeklinde geçer. Bu durum ise “yanılsama” manasına gelen *maya* kavramı ile ifade edilir. Tanrı’nın hayal olarak gözükmesi şeklinde anlaşılan *maya*, bir nevi insanın önüne konulmuş bir ağdır. İnsanoğlu bilgisizlik, ihtiras, arzu ve öfke gibi sebeplere bağlı olarak bu ağa takılır. Bunlar insanın yanılgıya kapılarak hayali olanı gerçek; fani olanı ise bâki zannetmesine sebep olmakta ve durmadan çeşitli hayatlarda dolaşmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla kurtuluş, hakiki bilgiyi yani Tanrı’yı bütün yönleriyle idrak etmeye bağlıdır. Hinduizm’de, kurtuluşa ulaştıracak çeşitli yollar sunulur. Öne çıkanları şunlardır:

1. **Amel Yolu**
* Dini ayin ve törenleri tam olarak yerine getirmek; kutsal metinlerin uygun gördüğü amelleri yapmak ve yasaklardan kaçınmaktır.
* Eylemleri, beklenti içine girmeksizin sırf Tanrı rızası ve görev bilinci gözeterek yerine getirmektir. Ancak bu şuurla icra edilen ameller kurtuluşa ermeye vesile olabilir.
1. **Bilgi Yolu**
* Kutsal metinleri doğru anlayarak ve akli melekeleri kullanarak Yüce Varlığı bütün esma ve sıfatlarıyla tanıyıp idrak etmektir.
* Belli bir birikime sahip kimseler için geçerlidir.
* İslam geleneğindeki “marifetullah” düşüncesine benzetilebilir.
1. **Adanmışlık yolu**
* Samimi olarak Tanrı’ya yönelmek ve ona derin bir muhabbet beslemektir.
* Kast farkı gözetilmeksizin herkese açıktır.
* İslam geleneğindeki “muhabbetullah” düşüncesine benzetilebilir.
1. **Ölüm Ötesi Hayat**

Hinduizm’de, bedeni terk eden ruhların amellerine bağlı olarak ıstırap veya mutluluk diyarına gideceklerine inanılır. Bu, İslam dinindeki cennet ve cehennem algısına kısmen benzese de mahiyet itibariyle farklıdır. Zira Hindu inancına geçe bu mekânlar geçicidir. Bâki olan, Tanrı’nın bulunduğu alana ulaşmadır ki burası sonsuz mutluluk diyarıdır.

|  |
| --- |
| **Bedeni Terk Eden Ruhun Akıbeti** |
| **Tanrılar Yurdu** | Nefsini her türlü dünyevi isteklerden arındıran, Tanrı’yı idrak edip ona aşkla tapınan hakiki dindarlar, Tanrılar Yurdu’na gitmeyi hak ederler. Bunlardan bazıları, buradan Yüce Tanrı’nın bulunduğu alana geçerek *mokşa*ya ulaşır.  |
| **Atalar** **Yurdu** | Yaşantısında dini vecibelerini özenle yerine getirmelerine rağmen Tanrı’nın bilgisine erişemeyenler, Atalar Yurdu’na gitmeyi hak ederler. Burada kalacakları süre, dünya hayatında işlemiş oldukları iyi eylemlerin miktarına bağlıdır. İyi fiillerin karşılığını gördükten sonra tekrar yeryüzüne dönerek farklı varlık formlarında yeniden bedenlenirler. |
| **Üçüncü Hal** | Dine inanmayan, Tanrı’nın emir ve yasaklarına aldırış etmeyen ve din adamı öldürmek gibi büyük günah işlemekten kaçınmayanlar ölümden hemen sonra insan dışı varlık olarak kötü hallerde tekrar doğarlar. |