1. **ÜNİTE**

**İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞE ENGEL OLMALIYIZ.** **EMRİ BİL MAĞRUF NEYHİ ANİL MÜNKER.**

**“Birr”** kavramı sözlükte “iyilik, doğruluk, itaat, hayır ve hasen” anlamlarına gelir. “Birr” kavramı daha geniş bir ifadeyle iman, doğruluk, güzel ahlak, sâlih amel, hayır, iyilik, ihsan, Kur’an ve sünnete uyma, farzları yerine getirme ve yasakları terk etme gibi insana sevap kazandıran ve kişiyi Allah’ın rızasına götüren her türlü hayırlı iş ve davranışın genel adıdır. **İhsan:** “İyilik etme, iyi davranma, karşılık beklemeden yardım etme, ikramda bulunma” gibi tanımlanan “ihsan” ifadesi iyilikte sürekli ve ısrarcı olma anlamlarına da gelir. Kötülüğe karşılık iyilik veya sıkıntılı anlarda da yapılmaya devam edilen iyilik ihsandır. Yaptığı işi en iyi yapan demektir.

**“Maruf”** kelimesi, hepimizin bildiği ve kabul ettiği iyilikler ve İslâm’ın hoş karşıladığı her iş ve davranıştır. Buna göre “Maruf”; İslâm’ın hükümleri, genel prensipleri ve emirleri doğrultusunda yapılması ve söylenmesi gereken her söz ve işe denir. İslam, iyilikler dinidir. İslam’a göre sürekli iyilik yapılmalı, iyilik yapılmasına ortak olunmalı, iyilik üzerine kurulmuş organizasyonlara katılım sağlanmalıdır. İslam dini iyi bir insan olmamız için bizlerden; • Doğru sözlü ve güvenilir olmamızı, • Adaletli ve merhametli olmamızı, • İffetli olmamızı ve utanma duygusuyla hareket etmemizi, • Yardımsever ve cömert olmamızı bekler.

İyi insan olmanın temelinde sevgi yatar. Allah’ı, onun yarattıklarını seven kişiler iyilik yapmaya daha çok istekli olurlar. İyi bir insan olmanın en temel özelliği başkalarını sadece Allah rızası için ve çıkarı olmadan sevmek, kendini onların yerine koyarak davranmaktır. İyi insan doğru, dürüst, güvenilir olmalıdır.

Ahirete inanan insan iyilik yapmaya gayret eder, kötülüklerden sakınır. Yapılan iyiliklerin kendisine sevap kazandıracağına inanır. Ahirette ödüllendirileceğine inanmak kişilerin iyi insanlar olmasını sağlar. Tıpkı bir zenginin karşılığını öldükten sonra görmek için muhtaçlara sadaka veya zekât vermesi gibi. Maun suresinde bulunan bu ayetlere göre ahirete inanmayan insan yetimi itip kakma gibi kötülükler işleyebilir, yoksula yardım etme gibi iyiliklere ise katılmayı düşünmez. Hz. Muhammed (s.a.v.) en ideal Müslümanın elinden ve dilinden başkalarına zarar vermeyen kişi olduğunu ifade etmiştir.

Adalet sahibi insanlardan oluşan toplumlarda haksızlık olmaz. Adaletsizlikten kaynaklanan olumsuzluklar yaşanmaz. Adaletli olma duygusu küçük yaşlardan itibaren kazanılmalıdır. Örneğin sınıfında adaletli davranan bir sınıf başkanı herkes tarafından sevilir, itirazlar az olur, sınıfta hoşnutsuzluklar yaşanmaz. Anne babalar da çocukları arasında adaletli davranmalı ve küçük yaşlarda bu duyguyu onlara kazandırmaya çalışmalıdır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları arasında ayrım yapmazdı, adaletliydi. Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’tır. Allah, kullarından da birbirlerine karşı merhametli olmalarını ister. Tüm varlıklar arasında var olan merhamet duygusunu Allah yaratmıştır. “Büyüğümüzün hakkını tanımayan ve küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir.” Dostları Peygamberimiz için tanıdıkları en merhametli ve affedici insan olduğunu söylerlerdi.

İffetli olmak söz ve davranışlarda haram ve çirkin işlerden uzak durmaya çalışmaktır. İffetli kişi ayrıca şüpheli gördüğü ve kendisinin de rahatsızlık duyduğu işleri yapmamaya çalışır. Onların günahlarını bağışlayacağını söyler. Bu insanların hangi şartları taşıdığı açıklanırken kadın erkek ayrımı yapılmaz. Sayılan özellikler hem kadınlar, hem de erkekler için geçerlidir. Bu şartlar şöyle sıralanır: Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar. Allah’a itaat eden erkekler ve kadınlar, Doğru yolu tercih eden erkekler ve kadınlar. Sabreden erkekler ve kadınlar. Alçak gönüllü erkekler ve alçak gönüllü kadınlar. Sadaka veren erkekler ve kadınlar, Oruç tutan erkekler ve kadınlar, İffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar. Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar.

“…. var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”Ahzab-35

İslam dininde paylaşma ve yardımlaşmaya ayrı bir değer verilmiştir. Örneğin İslam’ın beş temel esasından biri zekât ibadetidir. Zekâtın dışında her yıl ramazan ayında verilmesi vacip olan “fitre” diğer bir yardımlaşma şeklidir. Bunların dışında sadaka ve karşılıksız yapılan her tür yardımı içine alan “infak” da Müslümanların birbirlerine yardım etme modelleridir.

Yardımsever olma konusunda ahiret inancı önemli rol oynar. Ahirete inanan kişi iyi, yardımsever ve cömert olmaya çalışmalıdır. Başkalarına iyilik etmek için çaba sarf etmelidir. Allah kendisine neyi emrettiyse en samimi duygularla o görevi yerine getirmelidir.   
Kur’an-ı Kerim’de bu konuya şöyle dikkat çekilir:

“Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.”  
 Mu’minun 57-61

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞE ENGEL OLMALIYIZ ; EMRİ BİL MAĞRUF NEYHİ ANİL MÜNKER. Müslüman olan kişilerden bu kurala uymaları beklenir. İslam’a göre Allah’ın yapmamızı emrettiği iyi işler “Maruf”, kaçınılması gereken kötülükler “Münker” diye isimlendirilir. İyi işlere destek olmalı, kötülükler karşısında tepki göstermeliyiz. Kur’an-ı Kerim’de iyiliği desteklemek anlamında “Emr-i bi’l maruf”, kötülüğe engel olmaya çalışmak anlamında ise “Nehyi ani’lmünker” kavramları kullanılmıştır. Peygamberimizde "Sizden biri bir kötülük gördüğünde, gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Yetmezse diliyle düzeltsin. Onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir." (Tirmizi, Fiten, 11) buyurmuştur.

Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir topluluk, içlerinde günah işleyen insanlar bulunup da, onu önleyebilecekken önlemezse, bu yüzden Allah onları, mutlaka bir sıkıntı ile imtihan eder.”  
**6.2.1. İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER**

**HAK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARI**

Hak: Sözlükte "gerçeğe uygunluk, adalet, hukukun gerektirdiği şey, doğruluk ve emeğin karşılığı olan ücret" anlamlarında kullanılır. Bu kelime Kur'an'da birçok ayette yer alır.

Özgürlük: Serbestçe kendi kendine hareket etmek ve karar verebilmektir. Özgürlük aynı zamanda insanın dilediğini seçme hakkına sahip olmasıdır. İnsanlar bazı hak ve özgürlüklere sahip olarak doğarlar. Bunlara temel hak ve özgürlükler denir. Yaşama, sağlık, ibadet, özel yaşamın gizliliği, eğitim, ekonomik haklar, düşünce ve inanç özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin başlıcalarıdır

. Bunlar dinin de temel ilkeleri arasında yer alır. Nitekim İslam dini can, akıl, din, mal ve neslin korunmasını emrederek bu hak ve özgürlükleri güvence altına alır. Bu hakların olmaması durumunda insanca yaşama imkânı ortadan kalkar. Söz konusu haklar, Allah’ın kullarına hiçbir ayrım gözetmeden bahşettiği haklardır.

Kur’an-ı Kerim temel hak ve özgürlüklerden bahsederken inanan- inanmayan, kadın-erkek, siyah-beyaz ayrımı yapmadan bütün insanlığa seslenir ve şöyle der: “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

Hz. Peygamber de Veda Hutbesi’nde şahsi hak ve hürriyetleri şöyle açıklamıştır: “Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur.”

Yukarıdaki ayet ve hadisten anlaşıldığı üzere insanların dokunulmaz olan hakları kısıtlanmamalı; insanlar haklarını kullanırken başkalarının hakkını ihlal ederek toplumda kargaşa çıkarmamalıdır.  
İslam’da tüm insanlara ait olduğu kabul edilen bazı temel hak ve özgürlükler şöyle sıralanabilir:

• Yaşama hakkı

• İnsan onuru ve kişilik hakları

• Din ve inanç özgürlüğü

• Eğitim hakkı

• Özel hayatın gizliliği

• Ekonomik hak ve özgürlükler

• Düşünme, konuşma ve ifade özgürlüğü

• Sağlık imkânlarından yararlanma özgürlüğü

• Adalet önünde eşit olma hakkı

1. **ÜNİTE AKLIN-DİNİN-NESLİN-CANIN-MALIN KORUNMASI**

**AKLIN KORUNMASI**

İnsanı Allah katında sorumlu kılan, onun değerli olmasını sağlayan aklıdır. Çünkü akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Hz. Peygamber aklın önemini şu hadiste ifade eder “Üç kişiden kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır; uyanıncaya kadar uyuyan, bulûğa erinceye kadar çocuk ve aklî dengesini kaybeden kimse”

**DİNİN KORUNMASI**

Peygamberimiz zamanında Müslümanlar tarafından gösterilen din ve inanç özgürlüğüne karşın putperestler aynı derecede anlayışlı değillerdi. Onlar kendileri gibi inanca sahip olmayanlarla konuşmuyorlardı. Hatta kendileri gibi inanmayanları tartışma ve susturma yolunu tercih ediyorlardı.

Peygamberimiz Medine’ye gelir gelmez ilk iş olarak tüm Medineliler içi geçerli olacak olan Medine Vesikası (Anayasası)’nı oluşturdu. Bu anayasa içinde din ve vicdan özgürlüğün de önemli bir yere sahipti.

Toplumsal Barışın Kurulması  
Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra bu şehirde yaşayan insanlar ve farklı dini gruplar arasında toplumsal barışın sağlanması için bazı çalışmalar yaptı.

1. Mekke'den gelen muhacirlerden her birini, Medineli ensardan biri ile kardeş ilan etti. Kendisine de Hz. Ali'yi kardeş seçti.
2. Yıllardır birbirleriyle çatışma halinde olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı.
3. Medine'de yaşayan tüm dinî gruplarla (Müslümanlar, müşrik Arap kabileleri, Yahudiler) "Medine Sözleşmesi"  anlaşmasını yaptı.

**NESLİN KORUNMASI**

İslam’a göre manevi yönden sağlıklı ailelerden oluşan toplum da sağlıklıdır. Aile toplumun temelidir. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için İslam dini aileye büyük önem vermiştir. Gayrimeşru ilişkilerin yaygın olduğu toplumlar geri kalmaya, yozlaşma ve bozulmaya mahkumdur. Böylesi toplumlarda ortaya çıkacak en büyük sorunlardan biri de ana-babasız büyüyecek çocuklardır.

“(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.” (Enam suresi, 151. ayet)

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsan ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebiyle kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar: sadaka-i cariye; istifade edilen ilim ve kişinin ardından duacı olacak salih bir evlattır.” (Müslim, Vasiyet 14)

**CANIN KORUNMASI**

İslam’a göre dünyaya gelen her canlının yaşama hakkı vardır. Can mukaddestir ve korunmalıdır. Yaşama hakkı herkese ait olan en temel haktır. Bu hak hiç kimsenin elinden zorla alınamaz. Çünkü canlarımızı nasıl ki Allah vermişse yine o alır. Bu konuda kimse hatta kişinin kendisi bile kendi canına kıymamalıdır. İslam’a göre bu kesinlikle yasaklanmıştır. İslam’a göre tek bir can bile değerlidir. Bir canı öldürmek tüm insanlığı öldürmek kadar  
günahtır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir:  
“...hakkı olmadan boş yere bir cana kıyan kimse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.  
Başkasının yaşamasına imkan veren kimse de bütün insanlara hayat vermiş gibidir.”  
(Maide suresi, 32. ayet)

**MALIN KORUNMASI**

İslam’da önem verilen ve çiğnenmemesi gereken temel haklardan biri de mal dokunulmazlığıdır. İslam’a göre tüm insanların mal edinmeye hakkı vardır. Helal yollardan kazanılmış bir mal sahibinin izni olmadan alınamaz, o mala el konulamaz. Dolandırıcılık, hırsızlık ve hile gibi helal olmayan yollarla başkalarının mallarını elde etmek haramdır.  
“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hüküm sahiplerine (rüşvet olarak) vermeyin.” (Bakara suresi, 188. ayet)

1. **ÜNİTE NAMAZA ÇAĞRI: EZAN VE KAMET**

Ezan haber vermek, duyurmak, bildirmek demektir. Farz namazların vakitlerini bildiren özel sözlerden oluşan bir ilan şeklidir. İçinde İslam dinini tanıtan unsurlar barındırır. Bu sebeple ezan okunan yerde Müslümanların yaşadığı

anlaşılır. Ezan okuyan kişiye “müezzin” denir. Ezan ve kamet, vakit ve kaza namazları için sünnettir. Ezan abdestli, ayakta, kıbleye dönülerek, yürüme ve konuşma olmaksızın okunur. Ezan, ilk olarak hicretin ilk yılında okunmaya

başlanmıştır. O andan itibaren okunmaya devam etmiştir. Günümüzde ezan günlük beş vakit namazın vakitleri girince okunur. Ayrıca cuma hutbesi öncesinde iç ezan olarak okunur.

**Ezanın okunuşu ve anlamı şöyledir:**

Allahu Ekber (4 defa) Allah, en büyüktür. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah (2 defa) Allah’tan başka ilâh olmadığını biliyor ve buna şahitlik ediyorum. Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah (2 defa)

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ediyorum.

Hayye ale’s-Salâh (2 defa) Haydi, namaza koşun. Hayye ale’l-Felâh (2 defa) Haydi, kurtuluş için koşun!

Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah en büyüktür. Lâ ilâhe illâllah! Allah’tan başka ilâh yoktur.”

Hz. Peygamber (s.a.v.) ezanı duyan kimselerin ezan bittikten sonra şu duayı etmelerini tavsiye etmiştir:

“Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makam-ı mahmuda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur.” (Ebu Davud, Salât 37)

**Ezan Duası Öğreniyorum**

Sabah ezanında “Hayye ale’l-felâh”tan sonra iki defa es-Salâtü ü hayrun mine’n-nevm” cümlesi ilâve edilir. Bu, “Namaz uykudan hayırlıdır!” demektir. Hz. Bilal bir sabah ezan okurken bu cümleyi söylemiş, Peygamberimiz (s.a.v.) de bu sözleri her sabah namazında tekrar etmesini isteyince bu iş sünnet olmuş ve günümüzde de devam etmektedir.

Kamet de aynen ezan gibidir. Ezanda olduğu gibi abdestli, ayakta, kıbleye dönülerek, yürüme ve konuşma olmaksızın okunur. Kamet, ezandan farklı olarak biraz kısa ve sabit bir ses tonu ile okunur. Sözleri ezan ile aynıdır. Tek farkı

“Hayye ale’l-felâh”dan sonra “Kad Kâmeti’sSalâtü Kad Kâmeti’s-Salâh” denmesidir. Bu, “Namaza durma vakti geldi, namaz başladı.” anlamındadır.

**NAMAZ**

Namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Ergenlik çağına gelen, akıllı her Müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.Namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren Yüce Allah’a karşı bir kulluk görevimizdir.

**NAMAZIN ÇEŞİTLERİ**

Namazın Farz, Vacib ve Nafile çeşitleri vardır.

1-) Farz Namazlar: Beş vakit namaz, cuma namazı ve cenaze namazlarıdır.

2-) Vacip Namazlar: Vitir ve bayram namazları, bozulan nafile namazların kazasıdır.

3-) Nafile Namazlar: Farz ve vacip namazlardan başka kılınan diğer namazlardır.

**NAMAZ VAKİTLERİ**

Her işin belirli bir zamanı vardır. Günde beş defa kılınan farz namazların kılınması için Yüce Allah belli vakitler tespit etmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı günde beş defa kılınan namazların vakitleridir.

**Sabah Namazının Vakti:** Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından, güneşin doğmasına kadar olan zamandır.

**Öğle Namazının Vakti :** Güneş tam tepemize gelip, gölge doğu tara fına uzanmaya başladığı vakitten itibaren her şeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.

**İkindi Namazının Vakti:** Öğle namazı vaktinin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır.

**Akşam Namazının Vakti:** Güneş battıktan sonra başlayıp, güneşin battığı yerde meydana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan zamandır.

**Yatsı Namazının Vakti:** Akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp, sabah namazının vakti girinceye kadar devam eden zamandır.

**Vitir Namazının Vakti:** Vitir namazının vakti de yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı, yatsı kılındıktan sonra kılınır.

**Cuma Namazının Vakti:** Öğle namazının vaktidir.


**Teravih Namazının Vakti:** Yatsı namazının vaktidir.

**Bayram Namazının Vakti:** Bayram günleri sabahleyin güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp güneşin tepe noktasına gelmesine kadar devam eden zamandır.

Güneş doğarken, tepe noktasında iken, batarken hiç bir namaz kılınmaz.

Her namaz, kendi vakti girdikten sonra kılınır. Vakti girmeyen namaz kılınmaz. Her namazın kılınma vakti, kendi vakti girdikten sonra başlar, bir sonraki namazın giriş vaktine kadar devam eder. En iyisi her namazı vaktin ilk giriş zamanında kılmaktır.

**NAMAZIN KILINIŞI**



**NAMAZIN FARZLARI** Na­ma­zın farz­la­rı on iki­dir. Bun­lar­dan al­tı­sı da­ha na­ma­za baş­la­ma­dan bu­lun­ma­sı ge­re­ken farz­lar olup şun­lar­dır:

**A-NA­MA­ZIN ŞART­LA­RI:**

1) Ha­des­ten te­miz­len­me, Ab­dest­siz­lik, cü­nüp­lük, ha­yız ve­ya lo­hu­sa hal­le­rin­de bu­lun­ma­ya “ha­des hâli” de­nir. Ab­dest­siz­lik kü­çük ha­des, di­ğer­le­ri bü­yük ha­des­tir. Kü­çük ve­ya bü­yük ha­des­den te­miz­len­mek ab­dest al­mak, yı­kan­mak ve­ya te­yem­müm et­mek­le olur.

2) Ne­ca­set­ten te­miz­len­me, Na­maz­dan ön­ce be­den­de son­ra, el­bi­se­de ve­ya na­maz kı­lı­na­cak yer­de bu­lu­nan pis­li­ği te­miz­le­mek ge­re­kir

3) Av­ret ye­ri­ni ört­mek,

4) Kıb­le­ye yö­nel­mek,

5) Va­kit,

6) Ni­yet. Al­lah Teâlâ için na­maz kıl­ma­yı di­le­mek ve han­gi na­ma­zın kı­lı­na­ca­ğı­nı bil­mek­tir.

**B-NA­MA­ZIN RÜ­KÜN­LE­Rİ**

**1. İftitah Tekbiri:** namaza başlama tekbiridir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" deyip eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

**2. Kıyam:** Namazda ayakta durmaktır. Gücü yetenler ayakta, yetmeyenler ise gücünün yettiği şekilde namazlarını kılarlar.

**3. Kıraat:** Namazda Kur'ân okumak demektir. Kıraat kıyamdadır ve en az üç kısa ayet miktarı okunmalıdır.

**4. Rükû:** Kıraatten sonra eller dizlere erişecek şekilde eğilmekten ibarettir.

**5. Sücûd:** Rükûdan sonra ayak, diz ve ellerle beraber alnı ve burnu yere koymaktır. Yalnız alnın ve burnun yere değmesi yeterli değildir. Alın yerin sertliğini hissetmelidir.

**6. Kade-i Âhire:** Namazın sonunda "et-Tehiyyâtü" duasını okuyacak kadar oturmaktır.

**NA­MA­ZIN VA­CİP­LE­Rİ:**

Namaz ibadetinde önem verilmesi tavsiye edilen vacipler şunlardır:

1- Namaza başlarken “Allah” ismiyle yetinmeyip “Allahu Ekber” gibi tekbir anlamı taşıyan bir ifadenin eklenmesi,

2- Fatiha suresini okumak,

3- Fatiha’dan sonra bir sure veya üç ayet miktarı Kur’an okumak,

4- İlk iki rekâttan her birinde Fatiha’yı bir kez okuyup tekrar etmemek,

5- Cemaatle kılınan namazlardan sabah, cuma, teravih ve vitir namazlarının her rekâtında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtlarında açıktan; öğle ve ikindi namazlarının bütün rekâtlarıyla akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının da son iki rekâtında içinden kıraatte bulunmak,

6- Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak,

7- Secdede alınla birlikte burnu da yere koymak,

8- Namazların her oturuşunda tahiyyat okumak,

9- Üç ve dört rekâtlı namazların ilk oturuşu,

10- Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı, tilâvet secdesi yapmak,

11- Farz geciktirildiğinde ya da yanılarak terk edilen vaciplerden dolayı sehiv secdesi yapmak,

12- Rükûda, secdede, rükûdan kalkıldığında ve iki secde arasında yeterince beklemek (ta’dil-i erkân),

13- Namazların sonunda selam vermek,

14- İki bayram namazının üçer tane ilave tekbirleri de vaciptir.

**NA­MA­ZIN SÜN­NET­LE­Rİ:**

**Namaz ile ilgili sünnet olan davranışlar şöyledir:**

1- Beş vakit ve cuma namazı için ezan ve kamet okumak,

2- İftitah (başlangıç) tekbiri almak için elleri yukarı kaldırmak,

3- Kıyamda sağ eli, sol el üzerine koymak,

4- Namaza başlayınca Sübhaneke duasını okumak,

5- Daha sonra eûzü besmele çekip Fatiha’ya başlamak ve her Fatiha’dan önce besmele okumak,

6- Fatiha’dan sonra gizlice “âmîn” demek,

7- Rükû ve secdeye eğilip kalkarken tekbiralmak,

8- Rükû ve secde tesbihlerini okumak,

9-Rükûdan doğrulurken “Semiallahü limen hamideh”, arkasından da “Rabbenâ leke’l-hamd” demek,

10- Kıyamda iken, bir özür bulunmadığı takdirde iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak,

11- İlk ve son oturuşlarda tahiyyatı okurken “Lâ ilâhe” deyince sağ elin şehadet parmağını kaldırıp, “illâllah” derken indirmek,

12- Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında Fatiha okumak,

13 -Son oturuşlarda “Allahümme Salli” ve “Allahümme Bârik” dualarını okumak.

14- Selam vermeden önce Rabbenâ gibi bir dua okumak,

15- Selam verirken yüzü önce sağa, sonra sola çevirmek.

**NA­MA­ZI BO­ZAN ŞEY­LER:** Namazın değerinin korunması için dikkat edilmesi gerekli şeyler şunlardır:

1- Namazda konuşmak, ses çıkarmak, gülmek

2- Namazda iken bilerek veya unutarak yemek-içmek,

3- Peş peşe namazla ilgisi olmayan işlerle uğraşmak,

4- Özür yokken kıbleye sırtını çevirmek,

5- Örtülmesi gereken yerlerin açılması,

6- Namaz kılmakta olan kimsenin abdestinin bozulması,

7- Bayılmak,

8- Namazın bir farzını veya özürsüz olarak bir şartını terk etmek,

9- Okunan Kur’an ayetlerinin bir kelimesi kasten değiştirilirse namaz bozulmuş olur.

10- Namaz içinde niyet değiştirmek,

11- Bir rüknü imamdan önce yapmak,

12- Arada perde, boşluk olmaksızın erkeğin kadınla aynı hizada namaz kılması, şayet cemaatle aynı namazı kılıyorlarsa erkeğin namazının bozulmasına yol açar. Kadının erkeğe hısım ya da yabancı olması hükmü değiştirmez.

13- Teyemmümle namaz kılan kişinin suyu görmesi veya ona kavuşması,

14- Namaz tamamlanmadan, bilerek selam vermek,

**CEMAATLE NAMAZ KILMAK;**

Müslümanların bir araya gelmelerini, birbirlerini tanıyıp kaynaşmalarını

sağlayan önemli toplumsal ibadetlerdendir. Aralarında sıkı bir sevgi bağı yoksa ve kimse birbirini tanımıyorsa bir arada bulunan insanların oluşturduğu topluluğa toplum denemez. Birlikte yapılan ibadetler insanların kaynaşmalarını sağlar. Hanefî ve Malikilere göre cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten, akıl sahibi erkekler için müekked (kuvvetli) sünnettir. Şâfiîlere göre farz namazlar için cemaate devam etmek, hür ve yerleşik olanlar için farz-ı kifâyedir.

Cemaatle namaz kılmanın kişilerin insani ilişkilerine katkısı olduğu kadar sevap kazandırma yönüyle de önemli katkısı vardır. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi beş ya da yirmi yedi derece

daha faziletlidir.” (Buhari, Ezan, 30; Müslim, Mesâcid, 345.)

Yani toplumda bu davranışı gösteren birtakım insanlar her zaman olmalıdır. Katılmak isteyen başka kişiler için her zaman böyle bir imkan oluşturulmalıdır. Hanbelîlere göre cemaatle namaz, farz-ı ayn’dır. Cemaatle namaz kılmak için çok sayıda insanın olması gerekmez. Hanefî ve Şâfiîlerde cemaatin sayısı en az, imam ve ona uyacak kimse olarak iki kişidir. Hatta imama uyan kişinin büyük biri olması gerekmez, çocuk da olabilir. Farz namazların mescitte, nafilelerin

ise evde kılınması daha faziletlidir. Cemaatle namaz kılacak kimselerin cemaate gelirken temiz, düzenli elbiselerle gelmesi, Allah’ın huzuruna ibadet için gelindiğinin bilincinde olmaları gerekir. Hz. Muhammed (s.a.v.) cemaatle namaz kılmaya gelen kimselerin başkalarını rahatsız edecek kokulardan arınmış olmaları gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “Soğan ve sarımsak yiyen kimse, mescidimize gelmesin, evinde otursun.

**Namazda İmam olacak kişide olması uygun olan özellikler şunlardır:**

1- Müslüman olmak.

2- Akıl sahibi olmak.

3- Baliğ (ergin) olmak.

4- Erkek olmak.

5- Sürekli burun kanaması gibi herhangi

bir özür sahibi olmamak.

6- Başkasına uymuş olmamak.

7- İmam olacak kişinin, harfleri düzgün okuyacak şekilde, telâffuzunun doğru olması gerekir.

**Cemaatin İmama Uyma Şartları:**

1- İmamla cemaat aynı mekanda bulunmalıdır.

İmamın sesini veya görülmesini engelleyen duvar vs., imamla cemaati ayırmamalıdır. Ancak çok sayıda kişiden oluşan topluluklarda imam görülemese de tüm cemaatin imamın sesini duyacağı önlemler alınarak namaz kılınabilir.

2- Cemaatin imama uymaya niyet etmesi ve kıldıkları farz namazın aynı namaz olması gerekir.

3- İmama uyanın, ondan öne geçmemesi gerekir. İmam namaz kıldırdığı kimselerden önde durmalıdır.62

4- Cemaat, imama tâbî olmalıdır. Cemaatin namazla ilgili hareketleri, ya onun yaptıklarına yakın, ya hemen onun peşinden olmalıdır.

İmamdan önce rükûya varmak veya rükûya onun rükûsundan çok sonra gitmek, imamla belli bir kopukluk olacak şekilde ondan önce veya sonra secdeye varmak, o rekâtı geçersiz kılar ve imamın selâmından sonra bu kişinin o rekâtı kaza etmesi gerekir.

1. **ÜNİTE ALLAHA VE MELEKLERE İMAN**
   1. Allah Tek İlahtır 1.2. Allah Âlemlerin Rabbidir 1.3. Allah’ın Sıfatları

**Zâtî Sıfatlar: (Sadece Allah’a özgü sıfatlar)**

1- Vücud: Allah vardır.

2- Kıdem: Allah’ın varlığı için bir başlangıç söz konusu değildir. O, her şeyden önce var olandır, ezelîdir.

3- Beka: O bakidir, ebedîdir. Onun varlığının sonu yoktur.

4- Vahdaniyet: Allah birdir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur.

5- Kıyam bi nefsihî: O, kendiliğinden var olandır. Var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.

6- Muhalefetün li’l-havadis: Başka varlıklara benzemez. O, her şeyden farklıdır.

**Subûtî Sıfatlar:**

1- Hayat: Allah, diri ve dâimdir. Hayy’dır, hayat sahibidir, hayat verendir.

2- İlim: Her şeyi bilendir. Bilgisi her şeyi kuşatır. Olmuş ve olacak ne varsa hepsi hakkında

bilgiye sahiptir. Onun bilgisinin dışında hiçbir olay meydana gelmez.

3- Semi’: O, işitendir, içeriğini anlayamayacağımız bir şekilde her şeyi duyar.

4- Basar: Her şeyi görendir.

5- İrade: İstediğini yapandır. Ne dilerse onu yapar. Bir şey yapmak istediği zaman ona yalnızca “ol” der, o da hemen oluverir.

6- Kudret: Onun her şeye gücü yeter, Kâdir’dir. Kudret, güç, otorite sahibidir. Kudretinin bir derecesi, sınırı yoktur.

7- Kelam: Konuşandır, söz söyleyendir. Peygamberlerinden dilediğiyle konuşur. Onlara ilahî kitaplar göndermiştir.

8- Tekvin: Âlemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma hâlindedir. Herhangi bir şeyi ilk defa o yaratır. Her şey onun eseridir.

**Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri şöyle açıklanır:**

1. Melekler, nurdan yaratılmıştır.
2. Meleklerde insanlarda olan yeme-içme ihtiyacı, uyuma, cinsiyet, çoğalma, büyüme gibi özellikler

yoktur.

3- Melekler çok güçlü ve çok hızlı varlıklardır.

4- Melekler gözle görülmezler. Gözlerimiz onları görme yeteneğiyle yaratılmamıştır.

5- Melekler, Allah’ın emriyle farklı şekillere girebilirler. Örneğin Cebrail çeşitli zamanlarda Hz.Peygamber’e insan şeklinde görünmüştür.

6- Melekler gaybı bilemezler. Ancak Allah tarafından kendilerine gaybla ilgili ne öğretilmişse yalnız onu bilirler.

7- Melekler Allah’a karşı çıkmazlar. Hangi iş için yaratılmışlarsa o işi yaparlar.

8. Tüm meleklerin Allah’ı tespih, hamd etme, kulluk etme gibi görevleri bulunur.

**İsimleri bilinen ve özel görevleri olan bazı melekler şunlardır:**

1- Cebrail: Peygamberlere Allah’ın vahyini getirmekle görevlidir.

2- Mîkail: Allah’ın emri ile tabiat olaylarını yönetir.

3- Azrail: Can almakla görevlidir.

4- İsrafil: Biri kıyamette, diğeri de ölüm sonrası dirilişte olmak üzere toplam iki kez sûra üfleyecek

olan melektir.

5- Münker – Nekir: Kabirde kişiye “Rabbin kim, hangi dindensin?” gibi sorular soracak meleklerdir.

6- Kiramen Katibin: İnsanın sağ ve sol yanında bulunup yaptıklarını bütün ayrıntılarıyla kayda

geçiren meleklerdir. İsimlerinin anlamı “Şerefli Yazıcılar”dır.

7- Rıdvan – Malik: Cennet’teki meleklerin başkanının adı Rıdvan, Cehennem görevlilerinin başı

ise Malik’tir.73 Rıdvan ve Malik isimleri Hz. Peygamber’in hadislerinde geçer.

8- Hafaza Melekleri: İnsanları korumak üzere Allah tarafından yaratılmış melekler de vardır. “İnsanı

önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar...

1. **ÜNİTE İSLAM’A GÖRE YAŞAM OLAYLARI**

Kız olsun erkek olsun bir çocuk dünyaya geldiğinde ailesi ve çevresi çok sevinirler. Bir çocuğun dünyaya gelmesi ile tatlı bir telaş başlar. Bu anlarda İslam dininin yapılmasını tavsiye ettiği bazı işler vardır. Bu işlerin neler olduğu ve nasıl yapılması gerektiği ilgili şöyle bir açıklama yapılabilir:

**1- Dua Edilmesi:** Peygamberimiz zamanında henüz dünyaya gelmiş bebekler dua etmesi için ona (s.a.v.) getirilirdi.

Bu konuda şöyle bir hadis bulunmaktadır: Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: “Yeni doğan çocuklar Hz. Peygamber (s.a.v.)’e getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için dua eder, tahnîkde bulunurdu.

**2- İlk yedirilen yiyecek (Tahnik):** Dünyaya henüz gelmiş bebeklerin sindirim sistemleri katı yiyecek yemeleri için uygun değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) yeni doğan bebeklerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde anne sütünün yaratıldığını biliyordu. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de annelerin çocuklarını karnında taşıdıktan sonra 2 yıl boyunca emzirebildikleri anlatılmaktaydı. Yine de Hz. Peygamber kendisine getirilen bebeklere hayır duası ettikten sonra onların damaklarına çiğnediği hurmadan sürer ve dünyadan aldıkları ilk lezzetin hurma tadı olmasını sağlardı. Peygamberimizin bu uygulamasıyla hayata gözlerini açanlar arasında torunu Hz. Hasan, Abdullah b. Abbas, Abdullah

b. Zübeyr gibi isimler bulunmaktadır.

**3- İlk giysi:** Yeni doğan çocuğun beyaz bir beze sarılması da sünnettir. Nitekim Peygamberimiz, kızı Hz. Fatıma’nın doğumunda hazır bulunan Hz. Sevde’ye, “Doğum olunca bana haber vermeden çocuğa hiçbir şey yapmayın.” der. Hz. Sevde’nin, “Ya Resulullah, çocuk doğdu, göbeğini kestim ve sarı beze sardım.” cevabını vermesi üzerine Efendimiz, kızar ve çocuğu beyaz bir beze sarar.

**4- İlk telkin:** Ebu Râfi (r.a.) anlatıyor: “Hz. Fatıma (r.a.) oğlu Hasan (r.a.)’ı dünyaya getirdiği zaman, Resulullahı (s.a.v.) kulağına ezan okurken gördüm. Kulağına İhlas suresini okudu, hurma ile tahnîk etti ve ismini koydu.” Hz. Peygamber (s.a.v.) bebeklerin dünya sözlerinden ilk duyduğu sözün ezan olmasını isterdi. Bunu da çevresine tavsiye ederdi.

**4- Ziyafet ve hediye (Akika Kurbanı)** Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuğa,

doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini

emir buyurdu.” Akika kurbanı sevinç ve şükrün göstergesi için bebek doğduğunda kesilen bir kurbandır.

Akika kurbanı ile birlikte doğumun 7. gününde yapılması sünnet olan diğer bir iş de çocukların yıkanıp doğum izlerini atmaları ve başlarının traş edilmesidir. Traş sonucu kaç gram saç kesilmişse kişi maddi gücü nispetince altın veya gümüş sadaka verir.

**5- İsim Koyma:** Peygamberimiz bebekler için yapılması gereken en önemli işlerden birinin de onlara güzel isimler koymak olduğunu söylemiştir. Bu konuda şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde siz, kendi isimleriniz ve babalarınızın ismi ile çağırılacaksınız; bu nedenle isimlerinizi güzel takın!” İsim koyma bebeğin doğduğu gün olabileceği gibi 7. günü akika kurbanı kesildiğinde de yapılabilir. Peygamberimiz zamanında birçok kişi isim koyması için çocuklarını Peygamberimize getirirlerdi. O da hayır dualarıyla güzel isimler koyardı.

**6- Sünnet:** Akika kurbanının kesildiği gün aynı zamanda bebeklerin sünnet edilmesini de isteyen Hz. Peygamber eğer bu doğduktan hemen sonra yapılmamışsa ergenlik dönemine kadar da yapılabileceğini ancak geciktirilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

**HASTALIK**

Sağlıklı olduğumuz kadar hastalıklara yakalandığımız zamanlar da olur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bizlerden hastalanmadan önce tedbir almamızı ister. Örneğin günümüzde hastalıkların en önemli sebeplerinden biri olarak çok yemek yemek, şişmanlık gösterilmektedir. Peygamber Efendimizin bu konuda şöyle bir tavsiyesi bulunmaktadır: “Hiçbir kişi, midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana belini doğrultacak bir kaç lokma

yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır.” Bu tavsiye Hz. Peygamber’in hastalık gelmeden önce tedbir olarak çok yememeyi öğütlediğine örnek olarak sayılabilir.

Yine Peygamberimiz eğer bir yerde hastalık çıkmışsa ve bulaşıcıysa oradan ayrılınmaması ve oraya girilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. O yerin karantina altına alınması hastalığın yayılmaması açısından önemlidir.

**AFETLER**

Allah bizlere bela ve musibetlerle imtihan edilmeden bu dünyadan ayrılmayacağımızı bildirir. Başımıza gelen imtihanlar her zaman cezalandırıldığımız anlamına gelmez. Eğer öyle olsaydı birçok peygamber de başlarına gelen bela ve musibetlerle cezalandırılmış olurdu. Bizler de başımıza gelen felaket ve afetlerde o peygamberlerin gösterdiği gibi davranmalı ve sabretmeliyiz. Uğradığımız sıkıntı ve musibetlere karşılık Allah’tan nasıl yardım istememiz gerektiği de Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “Ey İman Edenler! Allah’tan sabır ve namaz (dua) ile yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.

**ÖLÜM**

Allah yaşamı ve ölümü yaratan olarak Kur’an-ı Kerim’de ikisinin niçin yaratıldığını şöyle ifade eder: “Allah ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel iş, ibadet - amel yapacağını sınamak için yaratandır...” Ölüm bir yok oluş değil ahirete açılan bir geçiştir. İnsan ölünce dünyadaki varlığı sona erer. Bedeni ve her türlü iradesi bitmiştir. Ancak ruhu yok olmaz. Tekrar dirileceği güne kadar kabir hayatı yaşar. Ölümden kaçış yoktur. İnsan her nerede olursa olsun, ne gibi bir tedbir alırsa alsın yaşamının sona ereceği an gelince hayat elinden alınır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de

şöyle buyrulur: “Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse “Bu, Allah’tandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, “Bu, senin yüzündendir.” derler. Ey Muhammed! De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?”

İslam toplumunda ölüm sadece korku duyulacak bir olay olarak görülmez. Müslümanlar ölümü ahiret hayatına açılan kapı olarak görürler. Ayrıca en sevdikleri Allah’a kavuşma olarak nitelendirirler. Nitekim Hz. Mevlana ölümü “Vuslat” diye adlandırmıştır. Vuslat sevdiği Allah’a kavuşma anlamına gelir. Bu isimlendirme ölümle ilgili Müslümanların genel kanısını ifade eder.

Vefat eden kimsenin Allah’a tertemiz ulaşması için önce yıkanması ve kefenlenmesi gerekir. Cenazenin yıkanmasından amaç gusül abdesti aldırmaktır. Erkekler erkekleri, kadınlar da kadınları yıkayabilirler. Yıkama işleminden sonra yine erkek ve kadınlarda bazı farklarla kefenleme işlemi gerçekleştirilir. Kefenlenen cenaze tabuta konur. Müslüman memleketlerde cenaze tabutuyla gömülmez. Kabre götürülmeden önce cenaze için namaz kılınır. Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan ve daha çok cenaze için hayır duası edilen bir namazdır. Ölen kimse için helallik alınır yani herkesin hakkı varsa helal etmesi istenir. Cenazeyi kabre kadar taşımak, bir mümine karşı yapılacak görevlerin sonuncusudur. Cenazeyi tabutun dört tarafından dört kişi tutarak sırayla taşır. Bu iş, ibadet sayılıp çok faziletlidir. Cenaze kabre indirilirken, kabre inen birkaç kişi cenazeden tutar, yüzü kıbleye, başı da batıya doğru gelecek şekilde onu sağ yanına yatırırlar. Bu sırada “Bismillâhi ve alâ milleti Resulillâh (Allah’ın adıyla ve Peygamberin milleti -dini- üzere)” derler. Sonra kabir, toprakla örtülür. Bu sırada kabir başında Kur’an okunabilir.

Son olarak da cenazeye dualar edilir ve telkin yapılır.

**Ölen kimsenin ardından yapılabilecek işlerden bazıları şunlardır:**

1. Yasin ve Fatiha suresi okunması

2. Sadaka verilmesi

3. Borçlarının ödenmesi

4. Dostlarına, yakınlarına ikramda bulunulması

5. Kabir ziyaretleri

6. Hayır duasında bulunulması

7. Vasiyet ve miras işlerinin gerçekleştirilmesi

Yukarıda sayılanlardan olmayan ölen kimsenin arkasından ağıtlar yakma; 7’si, 40’ı veya 52’si gibi yapılan özel iş ve işlemler İslam’da bulunmamaktadır. Bu tür işler Hz. Peygamber ve sahabesi zamanında hiç olmamıştır.

**AB­DEST**

Ab­des­tin Ta­ri­fi ve Ma­hi­ye­ti: Ab­dest İslâm’da ba­zı iba­det­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için ya­pı­lan ve biz­zat ken­di­si de iba­det olan te­miz­len­me şek­li­dir.

Ab­des­tin Farz­la­rı: “Ey iman eden­ler, na­ma­za kal­ka­ca­ğı­nız za­man yüz­le­ri­ni­zi ve dir­sek­le­ri­niz­le bir­lik­te el­le­ri­ni­zi yı­ka­yın. Ba­şı­nı­zı mes­he­din. Her iki to­pu­ğu­nuz­la bir­lik­te ayak­la­rı­nı­zı da (yı­ka­yın)...” Maide suresi 6. **Âyette şu dört farz be­lir­len­mek­te­dir:**

1. Yü­zü Yı­ka­mak: 2) Kol­la­rı Yı­ka­mak: 3) Ba­şa Mes­het­mek: 4) Ayak­la­rı Yı­ka­mak:

**Ab­des­tin sün­net­le­ri şun­lar­dır:**

1) Ni­yet et­mek, Ab­des­te “Eûzü” ve “bes­me­le” ile baş­la­mak.

2) Ab­des­te baş­lar­ken ön­ce te­miz olan el­le­ri bi­lek­le­re ka­dar yı­ka­mak.

3) Maz­ma­za ve İs­tin­şak: El­le­ri yı­ka­dık­tan son­ra ön­ce üç de­fa ağı­za su alı­nıp çal­ka­lan­ma­sı ve dı­şa­rı atıl­ma­sı­na “maz­ma­za”, üç de­fa da bu­ru­nun yu­mu­şa­ğı­na ka­dar su alın­ma­sı­na ise “is­tin­şak” de­ni­lir.

4) Mis­vak Kul­lan­mak:

5) Ter­ti­bi gö­zet­mek: (Şâfiî ve Hanbelîlere gö­re ab­dest­te sı­ra­nın gö­ze­til­me­si farz­dır.)

6) Ab­des­te sağ ta­raf­lar­dan baş­la­mak ve Ab­dest uzuv­la­rı­nı üçer de­fa yı­ka­mak

7) Par­mak­la­rı ve varsa sakalı hilâllemek.

8) Ba­şın ta­ma­mı­nı bir su ile mesh etmek, Ku­lak­la­rı ve Boy­nu mesh etmek:

9) Ab­dest uzuv­la­rı­nı, üze­ri­ne dö­kü­len su ile ov­mak,

10) Ab­dest uzuv­la­rı­nı ara ver­mek­si­zin yı­ka­mak:

**Ab­des­ti Bo­zan Du­rum­lar:**

1) Ön­den ve­ya ar­ka­dan si­dik, dış­kı, kan, menî, mezî, vedî gi­bi bir necâsetin ve­ya her­han­gi bir sı­vı­nın çık­ma­sı.

2) Ar­ka ta­raf­tan yel çık­ma­sı.

3) Ya­ra­dan çı­kan irin ve sa­rı su hak­kın­da da hü­küm böy­le­dir.

4) Ağız do­lu­su kus­mak:

5) Ak­lın id­rak gü­cü­nü gi­de­ren du­rum­lar ab­des­ti bo­zar. Uyu­mak, ba­yıl­mak, akıl has­ta­sı ol­mak, sar­hoş­luk ve­ya sara nö­be­ti bun­lar ara­sın­da sa­yı­la­bi­lir.

6) Na­maz­da kah­ka­ha ile gül­mek. Kah­ka­ha; ki­şi­nin, ya­kı­nın­da bu­lu­nan­lar ta­ra­fın­dan du­yu­la­cak şe­kil­de gül­me­si­dir..

7) Mest­ler üze­ri­ne meshten iti­ba­ren mukîm için bir gü­nün, yol­cu için üç gü­nün geç­miş ol­ma­sı ve­ya bun­la­rın be­lir­ti­len sü­re­le­rin için­de ayak­tan çı­ka­rıl­ma­sı.

8) Özür­lü olan kim­se­nin al­dı­ğı ab­dest­te, na­maz vak­ti­nin çık­ma­sı.

9) Te­yem­müm yap­mış olan kim­se­nin su­ya ulaş­ma­sı.

**Ab­des­ti Boz­ma­yan Du­rum­lar:**

1) Ki­şi­nin vü­cu­ttan çı­kan kan, irin ve­ya sa­rı su, çı­kış ye­ri­nin çev­re­si­ne ya­yıl­ma­yıp, bir dam­la ha­lin­de ka­lır­sa ab­des­ti boz­maz.

2) Ka­buk bağ­la­mış bir ya­ra­nın kan çık­mak­sı­zın ka­bu­ğu­nun düş­me­si.

3) Ma­ya­sıl ru­tu­be­ti ve par­mak ara­la­rın­da­ki pi­şik­lik.

4) Ağız do­lu­su ol­ma­yan ku­sun­tu.

5) Isı­rı­lan el­ma ve­ya ay­va gi­bi sert bir mey­ve üze­rin­de ya­hut kul­la­nı­lan mis­vak­ta gö­rü­lüp akı­cı­lı­ğı bi­lin­me­yen kan ese­ri.

6) Oturarak veya na­maz­da iken uyu­mak.

7) Namazda gü­lüm­se­me, ab­des­ti de na­ma­zı da boz­maz. An­cak yal­nız ken­di­si­nin işi­te­bi­le­ce­ği de­re­ce­de­ki gül­me ab­des­ti de­ğil­se de na­ma­zı bo­zar.

8) Ağ­la­mak da ab­des­ti boz­maz.

**BOY AB­DES­Tİ (GU­SÜL)**

Gus­lün farz­la­rı:

Gus­lün farz­la­rı bi­rer de­fa ağ­zı, bur­nu ve bü­tün vü­cu­du yı­ka­mak ol­mak üze­re üç ta­ne­dir.

a) Ağız ve bur­nu yı­ka­mak (maz­ma­za ve is­tin­şak):

b) Bü­tün vücudun su ile yı­kan­ma­sı:

**TE­YEM­MÜM**

Te­yem­müm su bu­lun­ma­dı­ğı ve­ya bu­lu­nup da kul­la­nı­la­ma­dı­ğı tak­dir­de, te­miz olan top­ra­ğa sü­rü­len el­ler­le yü­zü ve dir­sek­le­re ka­dar kol­la­rı mesh etmektir. Ay­rı­ca bu işin, ab­dest­siz­li­ği gi­der­mek ni­ye­tiy­le ya­pıl­ma­sı da ge­rek­li­dir. Te­yem­müm şöy­le ya­pı­lır: Ab­dest­siz olan ve­ya gu­sül yap­ma­sı ge­re­ken kim­se, iki eli­ni top­rak cin­sin­den te­miz bir şe­ye bir ke­re vu­rup bu­nun­la yü­zü­nü mes­he­der. Son­ra iki eli­ni bir da­ha vu­rup, bu­nun­la da dir­sek­le­ri­ne ka­dar iki eli­ni mes­he­der. Ve bu işi ab­dest­siz­li­ği gi­der­mek ve­ya na­maz kıl­mak ya­hut ta­ha­ret­siz ge­çer­li ol­ma­yan baş­ka bir iba­det­te bu­lun­mak ni­ye­tiy­le ya­par. Bu du­ru­ma gö­re, te­yem­mü­mün farz­la­rı bir ni­yet ile iki mesh­den iba­ret­tir. Te­yem­müm; ab­des­tin ve gu­sül ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da gus­lün ye­ri­ni tu­tar.

**Te­yem­mü­mün se­bep­le­ri şun­lar­dır:**

1) Ab­dest ve­ya gus­le ye­te­cek ka­dar su bu­la­ma­mak.

2) Su­yu kul­lan­ma­ya gü­cü yet­me­mek:

3) Has­ta­lık ve­ya iyi­leş­me­nin ge­cik­me­si:

4) Su­yun aşı­rı de­re­ce­de so­ğuk ol­ma­sı:

Te­yem­mü­mü Bo­zan Şey­ler: Aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da te­yem­müm ab­des­ti bo­zu­lur:

1) Ab­dest ve gus­lü bo­zan her şey te­yem­mü­mü de bo­zar.

2) Te­yem­müm et­me­yi mü­bah kı­lan öz­rün kay­bol­ma­sı.

3) Su­yu gör­mek ve­ya bir de­fa bi­le ol­sa ye­ter­li mik­tar­da su kul­la­na­cak gü­cü el­de et­mek te­yem­mü­mü bo­zar.

**Se­hiv Sec­de­si:**

Se­hiv; bir şey­de ya­nıl­mak, onu bil­me­ye­rek ter­ket­mek de­mek­tir. Ya­nı­la­rak na­ma­zın rü­kün­le­rin­den bi­ri­si­ni te­hir ve­ya bir va­ci­bi terk ya­hut te­hir ha­lin­de, na­ma­zın so­nun­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken sec­de­le­re “se­hiv sec­de­si” de­nir. Ya­pı­lı­şı şöy­le­dir: Bir rük­nün te­hi­ri ve­ya bir va­ci­bin terk ya­hut te­hi­ri ha­lin­de son otu­ruş­ta yal­nız ta­hiy­yat okun­duk­tan son­ra iki ta­ra­fa se­lam ve­ri­lir, da­ha son­ra “Al­la­hu ek­ber” de­ni­le­rek sec­de­ye va­rı­lıp, üç ke­re “Süb­ha­ne Rab­bi­ye’l-a’la” oku­nur, son­ra “Al­la­hu ek­ber” de­ni­le­rek otu­ru­lur, bir tesbîh mik­ta­rı cel­se­den son­ra ye­ni­den “Al­la­hu ek­ber” di­ye, ikin­ci sec­de­ye va­rı­lır, yi­ne üç de­fa “Süb­ha­ne Rab­bi­ye’l-a’la” okun­duk­tan son­ra “Al­la­hu ek­ber” de­ni­le­rek otu­ru­lur. Ta­hiy­yat, Sal­li-Ba­rik ve Rab­be­na ati­na du­a­la­rı okun­duk­tan son­ra ön­ce sağ ta­ra­fa, son­ra da sol ta­ra­fa se­lam ve­ri­lir.

**YOL­CU VE YOL­CU­NUN NA­MA­ZI**

A- Seferîliğin Ma­hi­ye­ti:

Se­fer yol­cu­luk de­mek­tir. İslâmî bir te­rim ola­rak yol­cu­luk be­lir­li bir me­sa­fe­ye git­mek olup, or­ta bir yü­rü­yüş­le üç gün­lük, ya­ni on se­kiz sa­at­lik (90 km) bir me­sa­fe­den iba­ret­tir. Va­ta­nın­da ve­ya o hü­küm­de­ki bir yer­de otu­ran kim­se­ye “mukim”, bu­ra­dan çı­kıp en az on sekiz sa­at­lik me­sa­fe­ye git­me­ye baş­la­mış olan kim­se­ye de “misafir (yol­cu)” de­nir.

B- Seferîliğin Hü­küm­le­ri:

Yol­cu­lar için bir kı­sım ko­lay­lık­lar, ruh­sat­lar ge­ti­ril­miş­tir. Ra­ma­zan­da yol­cu­luk­ta bu­lu­nan için oru­cu­nu ge­ri bı­rak­ma­sı mubahtır. Yol­cu­nun mesh sü­re­si üç gün üç ge­ce­dir. Yol­cu dört re­kat­lı farz na­maz­la­rı­nı iki­şer re­kat ola­rak kı­lar. Bu­na “kas­rı salât” de­nir.

C- Misafirliğin So­na Er­me­si:

Aslî va­ta­na dö­nüp gelmekle yol­cu­luk ha­li so­na erer. Bu­ra­da otur­ma­ya ni­yet edil­me­se de so­nuç de­ğiş­mez.

**ORU­Ç**

Oru­cun Vak­ti: Oru­cun vak­ti, ikin­ci fe­cir­den gü­ne­şin bat­ma­sı­na ka­dar olan sü­re­dir.

Oru­cun Farz Ol­ma­sı­nın Şart­la­rı:

1- Müs­lü­man Ol­mak, 2- Er­gin­lik Ça­ğın­da ve Akıl­lı Ol­mak, 3– Oruç tut­ma­ya gü­cü yet­mek ve mu­kim ol­mak:

**Oruç Tut­ma­ma­yı Mubah Kı­lan Özür­ler:**

Aşa­ğı­da­ki se­bep­ler­den do­la­yı oruç tut­ma­mak ve­ya tu­tul­muş bir oru­cu aç­mak mubahtır.

1) Se­fer-Yol­cu­luk: Ra­ma­zan­da en az üç gün­lük, ya­ni on se­kiz sa­at­lik bir ye­re gi­de­cek kim­se ge­ce­den oru­ca ni­yet et­me­ye­bi­lir.

2) Has­ta­lık: Bir kim­se oruç tut­tu­ğu tak­dir­de öl­mek­ten ve­ya has­ta­lı­ğı­nın art­ma­sın­dan ve­ya uza­ma­sın­dan ya­hut ak­lı­nın git­me­sin­den kor­kar­sa, oruç tut­ma­ya­bi­lir ve­ya tut­mak­ta ol­du­ğu oru­cu aça­bi­lir. Da­ha son­ra iyi olun­ca bu­nu yal­nız ka­za eder.

3) Ge­be­lik ve ço­cuk em­zir­mek: Ra­ma­zan'da ge­be ve­ya em­zik­li olan ka­dın­la­rın ken­di­le­ri­ne ya­hut ço­cuk­la­rı­na bir za­rar gel­me­sin­den kork­ma­la­rı ha­lin­de oruç tut­ma­ma­la­rı mü­bah­tır. Da­ha son­ra ka­za eder­ler.

4) Yaş­lı­lık:  Yı­lın bü­tün mev­sim­le­rin­de oruç tut­mak­tan aciz olan çok yaş­lı er­kek ve ka­dın­la­rın oruç tut­ma­ma­la­rı icmâ ile ca­iz­dir. Bun­la­rın oruç­la­rı­nı ka­za et­me­le­ri de ge­rek­mez. Çün­kü oruç tu­ta­bi­le­cek du­rum­da de­ğil­dir­ler. Bun­la­rın tu­ta­ma­dık­la­rı her gün için bir yok­su­lu do­yu­ra­cak ka­dar fid­ye ver­me­le­ri ge­re­kir.

5) Düş­man­la ci­had: Ra­ma­zan ayın­da düş­man­la sa­va­şa­cak olan bir İslâm as­ke­ri, düş­man kar­şı­sın­da za­yıf dü­şe­ce­ğin­den kor­kar­sa oruç tut­ma­ya­bi­lir. ken­di­si­ne yal­nız ka­za ge­re­kir.

**Oru­cu Boz­du­ğu Hal­de Yal­nız Ka­za­yı Ge­rek­ti­ren   Du­rum­lar:**

1) Bes­len­me ve­ya te­da­vi ol­ma, ama­cı ta­şı­ma­yan bir şe­yi vü­cu­da gir­dir­mek oru­cu bo­zar ve yal­nız ka­za­yı ge­rek­ti­rir.

2 ) Oruç­lu kim­se­nin bir gı­da mad­de­si­ni ve­ya bir ilâcı şer'î özür se­be­biy­le al­ma­sı yal­nız ka­za­yı ge­rek­ti­rir. Has­ta­lık, yol­cu­luk, ikrâh, ha­ta, ih­mal ve­ya şüp­he şer'î özür­ler­den­dir. Bu du­rum­lar se­be­biy­le ye­mek ye­mek ve­ya oru­cu bo­za­cak şe­kil­de ilâç kul­lan­mak ka­za­yı ge­rek­ti­rir, kef­fa­ret ge­rek­mez.

**Oru­cu Bo­zup Hem Ka­za Hem Keffâret  Ge­rek­ti­ren Du­rum­lar :**

Şer'î bir özür ol­mak­sı­zın gı­da ve­ya gı­da özel­li­ği ta­şı­yan her tür­lü mad­de­yi bi­le­rek al­mak, yemek.

**ORU­CU BOZ­MA­YAN DURUMLAR:**

1) Unu­ta­rak ye­mek, iç­mek ve­ya cin­sel te­mas­ta bu­lun­mak.

2) Bir kim­se cü­nüp ola­rak sa­bah­la­sa ve cü­nüp­lük gün bo­yun­ca de­vam et­se de oru­cu boz­maz.

3) Gö­ze ilâç dam­lat­mak ve­ya sür­me çek­mek oru­cu boz­maz.

4) Kan al­dır­mak ve­ya ha­ca­mat yap­tır­mak oru­cu boz­maz.

5) Su ile ıs­la­tıl­mış ol­sa bi­le oruç­lu iken mis­vak kul­lan­mak – diş fırçalamak orucu bozmaz.

6) Ağza ve bu­ru­na su ve­re­rek çal­ka­la­mak ve süm­kür­mek oru­cu bozmaz.

7) Se­rin­le­mek için yı­kan­mak, yüz­mek oru­cu boz­maz.

8) De­di­ko­du yap­mak, ya­lan söy­le­mek vb bir ha­ra­mı iş­le­mek oru­cu boz­maz. An­cak bun­la­rı ya­pan günahkâr olur.

9) Bo­ğa­za du­man ve­ya un, top­rak ya­hut kum toz­la­rı, si­nek ve­ya ilâçların ta­dı­nın gir­me­si, eğer oruç­lu­nun ken­di is­te­ği ve zor­la­ma­sı ile ol­ma­mış­sa oru­cu boz­maz.

10) Diş çek­tir­mek de oru­cu boz­maz. An­cak kan ve­ya ilaç­tan hiç bir şe­yi yut­ma­mak ge­re­kir.

11) Diş­ler ara­sın­da ka­lan no­hut ta­ne­sin­den az olan ye­mek ka­lın­tı­la­rı­nı yutmak

12) İğ­ne yaptır­mak Ebû Yu­suf ve İmam Mu­ham­med'e gö­re oru­cu boz­maz.

13) Gül, çi­çek, esans, misk gi­bi gü­zel ko­ku­la­rı kok­la­mak oru­cu boz­maz.

Oru­cun Ka­za­sı: Ra­ma­zan'dan bir ve­ya da­ha faz­la gün oruç tut­ma­yan kim­se­le­rin bun­la­rı ka­za et­me­le­ri ge­rekir. Tut­ma­ma, has­ta­lık, yol­cu­luk, ha­yız, ni­fas ve ben­ze­ri özür­ler se­be­biy­le, ya­hut kas­den ve­ya ya­nı­la­rak ni­ye­ti terk et­mek sûretiyle ola­bi­lir.

Oruç Keffâreti: Ra­ma­zan oru­cu­nu bi­le­rek ve özür­süz ola­rak bo­zan bir mü­kel­le­fin müs­lim ve­ya gay­ri müs­lim bir kö­le ve­ya ca­ri­ye azat et­me­sin­den, bu­na gü­cü yet­mez­se iki ay peş­pe­şe oruç tut­ma­sın­dan, bu­na da gü­cü yet­mez­se alt­mış fa­ki­re ye­mek ye­dir­me­sin­den iba­ret bir keffâret çe­şi­di­dir.

Oruç Fid­ye­si: Hiç bir şe­kil­de oruç tut­ma­ya gü­cü yet­me­yen­le­re fid­ye ver­mek va­cip olur. Bun­lar­da çok yaş­lı veya iyileşme ihtimali olmayan hasta kimslerdir. Bu gi­bi kim­se­ler oruç tut­ma­ya­rak her gün için bir yok­su­lu do­yu­rur­lar ve­ya fid­ye­yi na­kit pa­ra ya­hut mal ola­rak ve­re­bi­lir­ler.

**ZEKÂT**

Zekâtın Ta­ri­fi: Zekât söz­lük­te; be­re­ket, te­miz­lik, üre­me, ço­ğal­ma, art­ma ve öv­me an­lam­la­rı­na ge­lir. *Bel­li mal tür­le­ri­nin be­lir­li bir bö­lü­mü­nü, Al­lah Teâlâ'nın be­lir­le­di­ği bir kı­sım Müslümanlara mülk ola­rak ver­mek­tir.*

**Ni­sap Mik­ta­rı Ma­la Sa­hip Ol­mak:**Te­mel ih­ti­yaç­lar­dan ve borç­tan baş­ka ni­sap mik­ta­rı ve­ya da­ha faz­la bir ma­la mâlik bu­lun­mak ge­re­kir. Bu ka­dar ma­lı ol­ma­yan kim­se­ye zekât farz de­ğil­dir. Ni­sap, İslâm’ın bir şey hak­kın­da­ki öl­çü, sı­nır ve ala­met ta­yin et­miş ol­du­ğu mik­tar­dır. Ser­ve­tin zekâtı ge­rek­ti­ren mik­da­rı­nı ifa­de eder. Zekât ko­nu­sun­da al­tı­nın ni­sa­bı yir­mi mis­kal (85 gram) , gü­mü­şün ni­sa­bı iki yüz dir­hem (560 gram), ko­yun ile ke­çi­nin ni­sa­bı 40, sı­ğır ile man­da­nın ni­sa­bı 30, de­ve­nin ni­sa­bı da 5 ­tir. Ta­rım ürün­le­rin­den de beş vesk (yak­la­şık bir ton) ni­sap ola­rak alın­mış­tır. Bu mik­tar­la­ra ulaş­ma­yan mal­lar için zekât ge­rek­mez.

**HAVAİC-İ ASLİYYE (ZORUNLU İHTİYAÇ MADDELERİ)**

a) Mes­ken ola­rak kul­la­nı­lan ev, bağ, bah­çe ve ta­rım ya­pı­lan ara­zi­le­rin ken­di­si. b) Bi­nek ara­cı, c) Ör­fe uy­gun gi­yim ve ev eş­ya­sı. d) Bi­lim adam­la­rı­nın özel kü­tüp­ha­ne­si. e) Bir kim­se­nin ken­di­si­nin ai­le bi­rey­le­ri­nin mas­raf­la­rı.

**ZEKÂTA TÂBÎ OLAN MAL TÜR­LE­Rİ,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NELERDEN | NE KADAR |
| 1 | Al­tın, Gümüş,Pa­ra­ ve Ticaret Malları | 1/40 ve %2,5 |
| 2 | Koyun ve Keçi | 40’tan 120’ye ka­dar bir ko­yun, 121’den 200’e ka­dar iki ko­yun, 201’den 399’a ka­dar üç ko­yun zekât ve­ri­lir. 400 ko­yun için de dört ko­yun zekât ge­re­kir. Bun­dan son­ra her yüz için bir ko­yun da­ha ve­ri­lir. |
| 3 | Sığır ve Manda | Otuz sı­ğır­dan kırk sı­ğı­ra ka­dar zekât ola­rak iki ya­şı­na gir­miş er­kek ve­ya di­şi bir bu­za­ğı ve­ri­lir. |
| 4 | Deve | Bi­rer yaş­la­rı­nı bi­tir­miş beş de­ve için bir ko­yun ve­ri­lir. |
| 5 | Toprak Ürünleri | Yağmur suyu1/10 yada maliyetli 1/20 |
| 6 | Ma­den - De­fine­ | 1/5 |

**ZEKÂTIN VE­Rİ­LE­CE­Ğİ YER­LER**

1) Fa­kir­ler: Ni­sap mik­ta­rı ma­lı ol­ma­yan muh­taç kim­se­ler­dir.

2) Mis­kin­ler: Hiç bir şe­ye sa­hip ol­ma­yıp yi­ye­ce­ği ve gi­ye­ce­ği şey­ler için di­len­me­ye muh­taç olan yok­sul kim­se­ler­dir.

3) Zekât iş­le­rin­de ça­lı­şan­lar: Bun­lar zekâtları top­la­mak için gö­rev­len­di­ri­len me­mur­lar­dır.

4) Mü­el­le­fe-i kulûb: Bun­lar kalp­le­ri İslâm’a ısın­dı­rıl­mak is­te­nen kim­se­ler­dir.

5) Kö­le­ler: Hür­ri­ye­ti­ni pa­ra ile sa­tın al­mak is­te­yen kim­se­le­re de zekât ve­ri­lir.

6) Borç­lu­lar: Bor­cu dü­şül­dük­ten son­ra, ni­sap mik­ta­rı ma­lı kal­ma­yan kim­se­ler bu sı­nı­fa gi­rer.

7) Al­lah yo­lun­da ci­had eden­ler: Al­lah için sa­va­şa ha­zır­lan­mak ve­ya sa­vaş­ta olan­la­ra si­lah al­mak, bun­la­rı do­nat­mak ve ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için de zekât ve­ri­lir.

8) Yol­cu: Se­fe­re çı­kan ya­hut iyi­lik ve ya­rar­lı bir iş için yol­cu­luk ya­pan ve git­ti­ği ye­re yar­dım­sız ola­rak ula­şa­ma­yan kim­se­dir.

**FI­TIR SA­DA­KA­SI**

Fı­tır sa­da­ka­sı, Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ye­ti­şen ve as­li ih­ti­yaç­la­rı­nın dı­şın­da en az ni­sap mik­ta­rı bir ma­la mâlik bu­lu­nan her hür müs­lü­man için ve­ril­me­si va­cip olan bir sa­da­ka­dır. Bu­na kı­sa­ca “fit­re” de­nir ki, fıt­rat sa­da­ka­sı, ya­ni se­vap için ve­ri­len ya­ra­tı­lış atıy­ye­si an­la­mı­na ge­lir.

**HAC VE UM­RE**

Hac söz­lük­te; ta'zim edi­le­cek yer ve ma­kam­la­ra zi­ya­ret­te bu­lun­mak­tır. Hac şer'î bir te­rim ola­rak şöy­le ta­rif edi­lir: İba­det mak­sa­dıy­la Ara­fat'ta be­lir­li va­kit­te bir sü­re dur­mak­tan, da­ha son­ra Beytûllah'ı usûlüne gö­re zi­ya­ret et­mek­ten iba­ret olan ve İslâm'ın şart­la­rın­dan bi­ri­si­ni teş­kil eden mâli ve bedenî bir ibâdettir. Haccın Zamanı Zilhicce ayıdır.

**HAC­CIN FARZ OL­MA­SI­NIN ŞART­LA­RI**

1. Müs­lü­man Ol­mak. 2. Er­gin ve Akıl­lı Olmak

3. Hür Ol­mak. 4. Hac­cı ifâya gü­cü­nün yet­me­si  ( istitâa )

**HAC­CIN EDA­SI­NIN FARZ OL­MA­SI­NIN ŞART­LA­RI**

1. Be­den sağ­lı­ğı ve sağ­lam­lı­ğı, 2. Ge­rek­li maddî gü­ce sa­hip ol­mak,    3. Yol em­ni­ye­ti:

**HAC­CIN ÇE­ŞİT­LE­Rİ**

A - İfrâd hac­cı Yal­nız hac yap­ma­ya ni­yet edi­lin­ce, bu­na ifrâd hac­cı de­nir.

B -Te­met­tu hac­cı Hac ay­la­rın­da ön­ce um­re için ih­ra­ma gi­rip, um­re­yi ta­mam­la­dık­tan son­ra, ay­nı yı­lın hac ay­la­rın­da hac için ye­ni­den ihrâma gi­re­rek ya­pı­lan hac­ca “te­met­tu' hac­cı” de­nir. Bu­ra­da um­re ve hac ay­rı ay­rı ihrâmla ifâ edil­mek­te­dir.

C - Kırân hac­cı Ay­nı hac mev­si­mi için­de um­re yap­tık­tan son­ra ihrâmdan çık­ma­dan ya­pı­lan hac­ca, “ kırân hac­cı ”; Ki­şi, um­re ile hac­cı be­ra­ber yap­mak üze­re ihrâma gi­rer; um­re­yi ta­mam­lar, ihrâmdan çık­madan Hac görevini de tamamlar.

**HAC Fİ­İL­LE­Rİ­NİN HÜ­KÜM­LE­Rİ**

Hac sü­re­sin­ce ya­pı­lan, farz, vâcip ve­ya sün­net ni­te­li­ğin­de­ki hac­cın fi­il­le­ri­ne “ Menâsik ” de­nir. Bu menâsikten farz olan­la­ra rü­kün adı ve­ri­lir.

**A - Hac­cın Rü­kün­le­ri  (Farzları) :**

1- İh­ram : Hac dı­şın­da ya­pıl­ma­sı mü­bah olan ba­zı şey­le­ri ken­di­si­ne ha­ram kıl­mak de­mek­tir. Hanefîlere gö­re, ihrâm hac­cın rük­nü de­ğil şar­tı­dır. Bu da ni­yet ve tel­bi­ye ile ger­çek­le­şir. Hac ve­ya um­re­ye ya­hut her iki­si­ne ni­yet et­mek ve Al­lah için tel­bi­ye ge­ti­re­rek ihrâma gir­mek­le hac ibâdeti baş­la­mış olur.

2- Vak­fe : Ara­fe gü­nü, gü­ne­şin zevâlinden, kur­ban bay­ra­mı­nın bi­rin­ci gü­nü şa­fak sö­kün­ce­ye ka­dar, Ara­fat'ta kı­sa bir sü­re de ol­sa durmak

3- Tavâf : Tavâf, söz­lük­te; zi­ya­ret et­mek, bir­şe­yin et­ra­fın­da do­laş­mak de­mek­tir. Bir te­rim ola­rak; Kâbe -i Mu­az­za­ma'nın et­ra­fın­da ye­di de­fa do­laş­mak, an­la­mı­na ge­lir.

**B - Hac­cın Vâcipleri**

1) Sa'y : Safâ ile Mer­ve ara­sın­da ye­di şavt­lık sa'yı yap­mak,

2) Müz­de­li­fe'de vak­fe :

3) Mi­na'da şey­tan taş­la­mak:

4) Tı­raş ol­mak ve­ya saç­la­rı kı­salt­mak (halk ve­ya taksîr):

5) Vedâ tavâfı ( Sa­der ): Hacıların Mek­ke'den ay­rı­la­cak­la­rı za­man, son ola­rak Kâbe'yi Mu­az­za­ma'yı tavâf et­me­le­ri vâciptir.

**İH­RAM­LI­YA YA­SAK OLAN Fİ­İL­LER**

A - Di­kiş­li Giy­si­ler : Er­ke­ğin ihrâma gir­me­siy­le, ba­şı­nın ta­ma­mı­nı ve­ya bir bö­lü­mü­nü, di­kiş­li ve­ya di­kiş­siz bir ör­tüy­le ört­me­si ha­ram­dır. Ka­dın, ihrâmda üç ko­nu­da er­kek­ten ay­rı­lır: Di­kiş­li el­bi­se giy­mek, mest giy­mek ve ba­şı­nı ört­mek.

B - Be­de­ni­ni Ra­hat­lat­mak : İhrâmlının ko­ku­lan­mak, saç ve kıl­la­rı gi­der­mek, tır­nak kes­mek ve ben­ze­ri yol­lar­la ra­hat­la­ma­sı câiz gö­rül­me­miş­tir.

**HAC­LA İL­Gİ­Lİ UY­GU­LA­MA**

1) İhrâma gir­mek.

2) Ha­ce­rü'l - Es­ved kö­şe­sin­den baş­la­na­rak kudûm ta­va­fı ya­pı­lır.

3) Sa'y . Safâ ile Mer­ve ara­sın­da, dört de­fa Safâ'dan Mer­ve'ye, üç de­fa da Mer­ve'den Safâ'ya gi­der ge­lir.

4) Yal­nız hac­ca ni­yet eden kim­se, sa'y'dan son­ra Mek­ke'de yi­ne ihrâmlı ola­rak ka­lır; di­le­di­ği za­man Bey­tul­lah'ı nâfile tavâf eder. Zil­hicce­nin se­ki­zin­ci gü­nü Mi­na'ya gi­der, ora­da ka­lır.

5) Ara­fat'ta ka­lış. Ara­fe gü­nü, gü­ne­şin doğ­ma­sın­dan son­ra Mi­na'dan Ara­fat'a gi­der. Öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rı­nı imam­la bir­lik­te bir­leş­ti­re­rek kı­lar (cem’i takdim). Hac­cın vak­fe rük­nü­nü ifâ et­tik­ten son­ra, gü­ne­şin ba­tı­şı­nı müteâkip Müz­de­li­fe'ye ge­çer.

6) Müz­de­li­fe'de ge­ce­le­mek. Müz­de­li­fe; Mi­na ile Ara­fat ara­sın­da­dır. Ha­cı­lar, bu­ra­da bay­ram ak­şa­mı, ak­şam­la yat­sı na­ma­zı­nı, şa­fak kay­bol­duk­tan son­ra bir­leş­ti­re­rek kı­lar­lar (cem’i te’hir) ve gü­neş doğ­ma­dan ön­ce Mi­na'ya gi­di­lir.

7) Şey­tan taşlama. Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü, Aka­be cem­re­si­ne ye­di ta­ne kü­çük taş atı­lır.

8) Son­ra saç­lar tı­raş edi­lir ve­ya kı­sal­tı­lır. Bun­dan son­ra nor­mal el­bi­se­ler gi­yi­lir, eşiy­le cin­sel te­mas dı­şın­da tüm ihrâm ya­sak­la­rı so­na erer.

9) Müm­kün olur­sa, ay­nı gün ziyâret tavâfı ya­pı­lır; iki rekât tavâf na­ma­zı kı­lı­nır.

10) Bun­dan son­ra bay­ra­mın ikin­ci, üçün­cü ve dör­dün­cü gün­le­ri ilk, or­ta ve bü­yük ( aka­be ) şey­ta­na ye­di­şer taş atar­lar.

11) Vedâ tavâfı. Taş­la­ma­lar bit­tik­ten son­ra ar­tık mem­le­ket­le­ri­ne dö­ne­cek olan  ha­cı­lar yüz­le­ri­ni Bey­tul­lah ta­ra­fın­dan ayır­ma­ya­rak hü­zün­lü bir şe­kil­de ge­ri ge­ri çe­ki­lir ve Ha­rem- i Şe­rif­ten çı­kar­lar.

**UM­RE VE UY­GU­LA­MA­SI**

Yal­nız um­re yap­mak is­te­yen kim­se, Mi­kat'ta, um­re yap­ma­ya ni­yet edip ihrâma gi­rer. Mek­ke-i mü­ker­re­me'ye gi­rin­ce um­re için tavâfta bu­lu­nur. Bun­dan son­ra Sa­fa ile Mer­ve ara­sın­da ye­di de­fa sa'y ya­par. Da­ha son­ra saç­la­rı­nı tı­raş et­tir­mek ve­ya kı­salt­mak sûretiyle um­re­si­ni ta­mam­la­mış ve ihrâmdan çık­mış olur. Ar­tık Mek­ke'de kal­dı­ğı sü­re­ce Kâbe'yi nâfile ola­rak tavâf ede­bi­lir. Nor­mal el­bi­se­le­ri­ni gi­yer ve ken­di­si­ne da­ha ön­ce helâl olan  şey­ler yi­ne helâl ol­muş olur.

Um­re­nin rük­nü tavâftır. Vâcipleri ise; Sa­fa ile Mer­ve ara­sın­da sa'y yap­mak, tı­raş ol­mak ve­ya saç­la­rı kı­salt­mak­tan iba­ret­tir.

**UMRENİN HACDAN FARKLARI**

* Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.
* Bir sene içinde ancak hac bir kez yapılabilir, ancak umre birden fazla yapılabilir.
* Hac farz, umre ise sünnettir.
* Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve sa’y yapılır.
* Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

**KUR­BAN**

Kur­ban bay­ra­mı gün­le­rin­de ke­si­len kur­ban­lık hay­va­na “ud­hi­ye” de­nir. Te­rim ola­rak kur­ban, Al­lah Teâlâ’ya yak­laş­mak için kur­ban ni­ye­tiy­le be­lir­li va­kit­te ke­si­len özel hay­va­nın adı­dır. Kur­ban kes­mek, zekât ve bay­ram na­maz­la­rı gi­bi hic­re­tin ikin­ci yı­lın­da meşrû kı­lın­mış­tır.

Kur­ban Kes­me­nin Hük­mü: Kur­ban bay­ra­mın­da, Al­lah’a yak­laş­mak ni­ye­tiy­le kur­ban kes­mek hür, mukîm, müs­lü­man zen­gin olan kim­se­le­re va­cip­tir. Zen­gin­den mak­sad; te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nın dı­şın­da ni­sap mik­ta­rı ma­la sa­hip ol­mak­tır. Bu da fit­re ni­sa­bıy­la ay­nı olup, üze­rin­den bir yıl geç­me­si şar­tı da aran­maz. Ya­ni bay­ram sa­ba­hı 200 dir­hem gü­müş ve­ya 20 mis­kal al­tın ve­ya bun­la­rın kar­şı­lı­ğı olan pa­ra ve­ya ti­ca­ret ma­lı­na sa­hip bu­lu­nan kim­se­ye kur­ban va­cip olur

Kur­ban Kes­me­nin Vak­ti ve Şek­li:

Kur­ban ke­si­le­cek za­man, kur­ban bay­ra­mı­nın bi­rin­ci, ikin­ci ve üçün­cü gü­nü­dür. Fa­kat bi­rin­ci gü­nün­de kes­mek da­ha fa­zi­let­li­dir.

KUR­BA­NIN TÜ­RÜ Kur­ban­lar; yal­nız ko­yun, ke­çi, de­ve ve sı­ğır tü­rü hay­van­lar­dan ke­si­le­bi­lir. Ya­ban sı­ğı­rı, ge­yik gi­bi ya­ba­ni hay­van­lar­la, ta­vuk, ho­roz, kaz gi­bi ev­cil hay­van­lar kur­ban edi­le­mez­ler. Koyun ve keçi bir yaşında sığır cinsi 2 yaşında deve ise en az beş yaşında olmalıdır. Koyun ve Keçi sadece bir kişi için kurban olarak kesilebilirken sığır ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilirler.

derskitabicevaplarim.com