**Yeni Bir Başlangıç İçin Yeni Bir Fırsat**

**(Ramazan Bayramı)**

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ {} وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ {} الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ {} وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ {} فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {} إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {} فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ } وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ {}

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.” (İnşirah, 94/1-8)

**Bugün Ramazan Bayramı**

Ramazanı ramazan gibi geçirenler için bayram gibi bayram zamanı. Orucu oruç gibi tutanların reyyan kapısından giriş zamanı. Evvelinde rahmete, ortasında mağfirete ulaşıp sonunda ise cehennemden azat olanların bayramı.

**Bugün buruk bir bayram yaşıyoruz.**

Kardeşlerimiz şehit oluyor. Her gün yüzlercesi dünyanın gözü önünde vahşet görüntüleri içinde katlediliyor. İnsanlık ölüyor. Bayram günleri elbette neşe günüdür. Ama bu bayram buruk. Bu bayram hüzünlü. Bu bayram sabahına binlerce yetim uyandı. Analarını-babalarını isteyerek uyandı. Ağlayarak uyandı. Bir lokma ekmeğe muhtaç uyandı.

Bu bayram üzgünüz belki. Ama Rabbimizden ümidimizi asla kesmiyoruz. Bu bayram sabahında hep birlikte Rahmanımıza sesleniyoruz.. Tüm kardeşlerimiz için aziz ve celil olandan, عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍolandan yardım diliyoruz.

Ey Rabbimiz! Müslüman kardeşlerimize zulüm yapanlara artık fırsat verme. Ey Rahmanımız! Rahmetinle tüm âlemi kuşatansın. Kâfire bile rahmet gösterip rızıklandıransın. Müslüman kardeşlerimizin bu günlerini bayram eyle. Ey Rabbimiz! Müslümanlar arasına birlik-beraberlik ver. Bu günleri uyanmamıza vesile eyle.

**Bu bayram Müslüman bilincini canlı tutma vakti**

Şimdi! Uyanma vakti bizdedir. Müslümanların varlık problemi çektiği şu bayramda Müslüman olma şuuruyla uyanma vaktidir.

Kardeşlerimiz sıkıntı içinde. Biz ise onlara sırtımızı asla dönemeyiz. Biz Muhammediyiz. Biz Sünnet-i Resulüllah’a tabi olanlarız. Efendimiz bizim hangi halde olmamız gerekliliğini şöyle buyuruyor.

مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسهَرِ والْحُمَّى

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhari, Edeb 27)

Bu bayram, Müslüman kardeşlerimizin başına gelen musibetlere ister maddiyatımızla, ister duamızla vb. tüm tavır ve davranışlarımızla, söylemlerimizle çare bulma vaktidir.

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لا يظْلِمُه ، ولا يُسْلِمهُ ، منْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حاجتِهِ ، ومَنْ فَرَّج عنْ مُسْلِمٍ كُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوْمَ الْقِيامَةِ ، ومَنْ ستر مُسْلِماً سَتَرهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”

( Buhari, Mezalim 3)

Dünya imtihan dünyasıdır. Bu imtihanı sabırla üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmekle kazanacağız. Al-i İmran süresinde Uhud harbiyle imtihana tabi tutulan Müminlere Rabbimiz şöyle sesleniyor.

وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ {} أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

“Bir de Allah, iman edenleri günahlardan arın­dırmak, kâfirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” (Al-i İmran, 37142) Her devirde Uhud’lar olabilir. Yeter ki bizler dünyanın geçici menfaatine aldanıp, Müslüman kardeşlerimizi terk etmeyelim. Yeter ki, Hz. Muhammed (s.a.s)’in sözlerine tabi olalım. Yeter ki, sabredelim ve cihadı (üzerimize düşen vazifeyi) yerine getirelim.

**Bu bayram kardeşlik bilinciyle kaynaşma zamanı**

Artık husumetler ortadan kalksın. Artık küslükler sonlansın. Artık toplumsal kaynaşmayı sağlayalım. Artık aramıza nifak tohumu sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Biz hatalarımızdan dönelim. Biz birbirimize yönelelim. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirelim ki, Rabbimizde bizleri değiştirsin.

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“…Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…” (Rad, 13/11)

Müslümanların arasında bulunması gereken merhamettir. Ancak günümüzdeki fitneler sebebiyle merhamet bulunması gereken kardeşler arasına ayrılık düştü.

Ey bayram sabahında aynı kıbleye, aynı Rabbe yönelenler! Toplumsal kardeşliğimizi pekiştirme adına Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Maide, 5/54)

Bizler dün kurtuluş mücadelemizi sırt sırta vererek kazananlar değil miyiz? Bizler tek yürek Çanakkale’de şehit olanlar değil miyiz? Bugün ne oldu da birbirimizden ayrılır olduk. Biz ayrılanlardan ve zarara uğrayanlardan olmayacağız. Biz bir arada olanlardan birlik ve beraberlik içinde rahmete nail olanlardan olacağız. Biz şu ayetin sırrına mazhar olacağız ve kaybetmeyeceğiz Allah’ın izniyle.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” (Al-i İmran, 3/103)

Bayram sabahına gelen Müslümanlar!

Bir söz söyledi, bir davranış sergiledi diye küsenler. Birbirine küs olan eşler, ana-babalar, kardeşler! Peygamberimiz şöyle buyuruyor.

لا تَقَاطَعُوا ، ولا تَدابروا ، ولا تباغضُوا ، ولا تحاسدُوا ، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْواناً . ولا يحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ

“Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! kardeş olunuz. Bir Müslüman’ın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması  helâl değildir.” (Buhari, Edeb 57)

**Küslük haram olduğu halde, haram olan şeyi neden devam ettiriyoruz?**

Kardeşinin, evladının, ana-babasının, eşinin yaptığı bir hatadan dolayı birbirini affetmeyenler! Şu hususu iyice düşünsünler. Yüce Rabbimiz bir hatamızdan dolayı bizi kulluğundan çıkaraydı, bir sözden, bir davranıştan dolayı bizleri affetmeyeydi hangimiz O’na kul olabilirdik. Bize ne oluyor ki, Yaratanımızın bize karşı yapmadığını biz başkasına reva görüyoruz. Rabbimiz bizim gibi bize muamelede bulunurda bizi affetmezse. Şimdi yeniden düşünme fırsatı. Bu bayram sabahında affedenlerden olup Rabbimizin affına mazhar olma vakti.

**Bu bayram dua zamanı**

Duamız olmasa değerimiz olmaz.

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّيلَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً

“Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.” (Furkan, 25/77)

Duamıza icabet edilmektedir.

وَإِذَا سَأَلَكَعِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِفَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara, 2/186)

Bayram sabahına erişen kardeşlerim! Bu vakit dua vaktidir. Bu vakit Rabbimize yönelme vaktidir. Kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için af ve mağfiret, bolluk ve bereket, birlik ve dirlik, zulümden kurtuluş isteme vaktidir.

**Bu bayram günahlarımıza bir dur deme vakti**

Günah fıtratı kirletiyor. Kalpleri paslandırıyor.

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları (günahlar) kalplerini paslandırmıştır.” (Mutaffifin, 83/14)

Oysaki biz Ramazan ayından çıktık. Temizlendik inşallah. Şimdi bir daha kirlenmeme vaktidir.

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Furkan, 25/70)

**Bu bayram menfaatlerimizle dinimiz çeliştiğinde dinimizi tercih etmeyi hayat tarzı haline getirme kararını verme vaktidir.**

Dindarlık sadece namaz kılmamız, oruç tutmamızla, zekat verip hacca gitmemizle gerçekleşmez. Bunlarla beraber diğer emirlere uymakla yasaklardan kaçmakla, güzel ahlaklı olmakladır.

Savm-u salât hac ile sanma biter zahid işin,  
İnsan-ı Kamil olmaya, lazım olan irfan imiş...

Dindarlık menfaatlerimizle dinimiz çeliştiğinde tercihimiz din olmasıyla ilgilidir. Ramazan bu bilinci bize çok güzel anlattı. Şimdi bu bayram sabahında karar verelim. Artık bir daha –kendi menfaatimiz için- Yaratanımızın emirlerine uymaktan geri durmayalım. Yasaklarından kaçmaktan beri durmayalım.

Taha süresine kulak verelim.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.” O da şöyle der: “Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum hâlde, niçin beni kör olarak haşrettin?” Allah, “Evet, öyle. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun” der. Haddi aşan ve Rabbi’ninâyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.” (Taha, 20/124-126)

**Bu bayram nefis terbiyesini her aya aktarmamız gerekliliğini idrak etme vakti**

Ramazanda nefsimizin her istediğini yerine getirmeyeceğimizi ortaya koyduk. Yemeye, içmeye ve ailevi münasebete belli vakte kadar ara verdik. Böylelikle nefsimizi terbiye etmenin gerekliliğine vakıf olduk. Artık bayram. Nefsimizi dizginlediğimiz zaman diliminden ayrılırken, her ayımızı ramazan haline getirme bilincinin diğer aylara da aktarılması gerektiğini bu bayram sabahında siz kıymetli kardeşlerime hatırlatıyorum. Rabbimiz nefis terbiyesini gerçekleştirenler şu müjdeyi veriyor.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

“Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyanlara gelince, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” (Naziat, 79/40-41)

**İbadetlerde devamlılık esastır. Bayram bitmenin değil yeni bir hevesle yeniden başlamanın vaktidir.**

Ramazan ibadeti ahlak haline getirip bir daha bırakmama bilincinin kazanılması gereken bir aydır. Yoksa ibadeti belli bir aya sıkıştırma ayı değildir Ramazan. Hicr süresi 99. Ayet bize ibadette devamlılığı esas almamızı hatırlatıyor.

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

Kurtuluşa eren müminlerin vasfı sayılırken şu vurgu yapılır.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

“Onlar ki, (kurtuluşa erenler) namazlarını kılmağa devam ederler.” (Müminun, 23/9)

Ramazanda ibadetlerimizi ahlak haline getirmeye çaba gösterdik. Rabbimizin yasaklarından kaçınmaya çalıştık. Artık bu hali tüm yıla yaymamız gerekmektedir. **Her ayımız ramazan, her günümüz kadir, her gördüğümüzü Hızır**bilme şuurunun canlı tutmamız gerekmektedir. Böylece dünyadan huzurla ayrılacağız. Üzülenlerden değil, sevinenlerden olacağız. Rabbim! Cümlemizi Cennet ve Cemelullah ile sevinenlerden eylesin.

Bugün bayram. Bugün Müslüman olduğumuzdan dolayı Rabbimize hamd etme, Müslümanlığımızın gerekliliğini yerine getirme vaktidir. Bu şuurla siz kıymetli kardeşlerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, zulüm altında olan kardeşlerimizin zulümden kurtulmalarını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Sizleri ve Tüm Müslümanları Allah’a emanet ediyorum.

[www.guncelvaaz.com](http://www.guncelvaaz.com/)

Ahmet ÜNAL

Uzman Vaiz

**Ramazan Bayramı, Bayramlarımızın Birlik ve Beraberliğimize Katkısı**

Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan Bayram Sabahına ulaşmış bulunmaktayız. Yüreğimiz sevinçle kıpır kıpır olmuş, heyecanımız biraz daha fazlalaşmış durumda. Gönüllerimiz coşkun bir deniz gibi. Hepimizin Rabbi olan Allah’ımıza ibadet etmek için aynı mekanda, aynı kıbleye doğru yönelerek, omuz omuza aynı safta bir araya geldik. Bütün içtenliğimizle makamımızı, unvanımızı bir tarafa bırakıp, zenginiyle fakiriyle, amiriyle memuruyla, işvereniyle işçisiyle, şehirlisiyle köylüsüyle bir olmaya diri olmaya geldik. Yüce Rabbim yaşamış olduğumuz bu güzel tabloyu hayatımızın bütününe aktarmayı, birlik ve beraberlik içerisinde hayatımızı cennet haline getirmeyi hepimize nasip etsin.

Ramazan ayı, İbadetlerimizle maneviyatımızı zenginleştirdiğimiz, oruçlarımızla maddi ve manevi sıhhate kavuştuğumuz, teravihlerimizle namazlarımıza daha farklı bir boyut kattığımız, Kur’an-ı Kerim okumalarımızla gönlümüzü sükûnete erdirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerine zekatlarımızı ve fıtır sadakalarımızı ulaştırmakla kardeşlerimizin sıkıntısına derman olmaya çalıştığımız bir aydı. Peygamberimizin dile getirdiği üzere, evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş ayıydı. Bu ay ile İnşallah rahmete nail olduk, mağfiret üzerimize sağanak sağanak indi ve Cehennemden kurtuluşumuzu gerçekleştirdik. Böyle bir mübarek ayın feyiz ve bereketiyle hayat bulduktan sonra bu bayram sabahına bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz kez şükrediyor, O’nu habibine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’e salat ve selam ediyoruz.

Dinimizde iki bayram vardır. İlki, Şevval ayının 1. 2. 3. günlerinde kutladığımız Ramazan Bayramı, ikincisi ise, Zilhicce ayının 10. 11. 12. 13. günlerinde kutladığımız Kurban Bayramıdır. Nitekim, Sevgili Peygamberimiz hicretten sonra Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrenince “Allah sizin için o iki günü, daha hayırlı iki günle Ramazan ve Kurban bayramıyla değiştirmiştir”[[1]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn1" \o ")buyurmuşlardır.

Bayramlar bizlerin en önemli sevinç günleridir. Bu sebeple bayram günlerinde, bu sevincimizi daim hale getirmek, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmek, hem kendimizin razı olacağı hem de sosyal hayatta beraber olduğumuz insanların razı olacağı bir hayatı sürdürmek için yapmamız gereken hususlar vardır. Bu hususları şöyle ifade edebiliriz.

Bayramlar, aramızda bulunan soğuk ve gergin ilişkileri yumuşatma, ayrıca kırgınlıkları, küslükleri bitirme zamanı olmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanlar arasındaki dargınlığı hiç hoş karşılamamış ve şöyle buyurmuştur.

لا تَباغَضُوا ، ولا تحاسدُوا، ولاَ تَدابَرُوا ، ولا تَقَاطعُوا ، وَكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخواناً ، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاه فَوقَ ثلاثٍ

“Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman’ın, din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl değildir.”[[2]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn2" \o ") buyurmuştur. Konumuzla ilgili bir başka hadiste Sevgili Peygamberimiz, “Pazartesi ve perşembe günleri cennet kapıları açılır. Din kardeşi ile aralarında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, evet siz bunları birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin! buyurulur.”[[3]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn3" \o ")buyurmaktadır.

Bayramlarımız, aramızda bulunan kardeşliği, sevgiyi ve saygıyı, muhabbetin taze tutulmamasına ve hiç bitmemesine yardımcı olan bir unsur olduğu gibi, en ulvi seviyeye çıkarmamıza,  vesile olmalıdır. Çünkü bu güzel günlerde aramızda kaynaşma daha hızlı olduğu gibi, dostluklarımız ve ahbaplıklarımız daha ileriye gitmektedir. Yüce Rabbimizin de Kur’an-ı Kerimde zikrettiği إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌفَأَصْلِحُوابَيْنَأَخَوَيْكُمْوَاتَّقُوااللَّهَلَعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin”[[4]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn4" \o ") buyruğunu unutmamalı, ayrıca Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) “Allah’a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.” Hadis-i Şerifini düstur edinmeliyiz.

Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyurmaktadır.

  مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسهَرِ والْحُمَّى

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”[[5]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn5" \o ")

Ramazan Bayramımız, özellikle fakirlerle zenginlerin arasındaki uçurumun derinleşmemesine en büyük vesiledir. Nitekim Ramazan ayında verilen Fıtır Sadakalarımızla ve özellikle Kameri yıla göre -Ramazan ayını bir yıl sayarak- verdiğimiz zekâtlarımızla fakirlerin ihtiyaçlarını giderme ve bayrama daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktayız. Nitekim Kuran-ı kerim’in birçok yerinde Zekat emredilmiş, Peygamber Efendimizde Zekat İslam’ın beş temel esasından biri olarak zikretmiştir. Zekatın Ramazan ayında verilmesi ise, fakirlerin bu ayı ve bir yılı daha iyi geçirmelerini sağlamaktadır. Fıtır Sadakası ise, üzerimize vacip olan bir ibadettir ve özellikle Ramazan Bayramına fakiriyle zenginiyle hep beraber huzur ve mutlulukla girmenin bir kaynağıdır.

Bayramlarımızın bize kattığı bir başka güzellik ise, Sıla-i Rahim’i daha sık gerçekleştirmemiz ve bu vesile ile büyüklerimizin dualarını almamızdır. Sıla-i Rahim Kur’an-ı Kerim’de emredilen ve Sevgili Peygamberimizin sünnetinde yer bulan bir husustur. Nitekim Kur’anı-Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.”[[6]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn6" \o ")  Bir başka ayet-i kerimede mealen şöyle buyrulmaktadır. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”[[7]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn7" \o ") Peygamber Efendimiz, Sıla-i Rahim’in ömrü uzatacağını ifade etmiş, ayrıca hısım ve akrabası ile akrabalık bağlarını kesen kimsenin bulunduğu meclise rahmetin inmeyeceğini ve böyle kişilerin cennete giremeyeceklerin belirtmiştir.[[8]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn8" \o ")

Bugün özellikle şehirleşmenin ve maddeye, menfaate önem vermenin getirmiş olduğu aileler arasındaki soğukluğu, hatta parçalanmaları ve akrabalar arasındaki bağların kopmasını düzeltmek için bu günleri fırsat bilerek yeniden canlılaştırmamız gerekmektedir. Çünkü biz insanız. Sevinçlerimizi paylaşmakla çoğaltır, üzüntülerimiz paylaşmakla azaltırız. Bu sebeple Bayramın vermiş olduğu bu sıcak iklim çerçevesinde ana-babımızı, akrabalarımızı ve huzurevinde unuttuğumuz büyüklerimizi yeniden hatırlamalı onlara el uzatmalıyız.  Kutsal Kitabımızda ise Yüce Yaratanımız şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder”[[9]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn9" \o ") Bir başka ayette ise “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”[[10]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn10" \o ") Unutmayalım ki, bir gün bizimde bünyelerimiz yaşlanacak ve bugün yaşlılarımıza layık gördüğümüz davranışları yarın kendimize yapılmasını asla istemeyeceğiz. Hz. Peygamber (s.a.v.) :

 لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ   “Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen iman etmiş olmaz”[[11]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn11" \o ") buyurarak bu hususa işaret etmektedir. Yaşadığımız dünya, etme-bulma dünyası değil midir? Peygamberi ifadeyle مَن لا يَرْحمْ لا يُرْحَمْ  “Merhamet edilmeyene merhamet edilmemektedir.”[[12]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn12" \o ")Ayrıca Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler.”[[13]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn13" \o ") buyrularak, Müminlerin en temel özellikleri arasında, inananların birbirlerine merhamet duymaları gerekliliği vurgulanmıştır.

Bayramlar sadece aile içi ziyaretlerinin yaşandığı bir zaman dilimi olmamalıdır. Hastanede hasta olarak yatan kardeşlerimizi unutmamalı, geçmiş olsun ziyaretlerine devam etmeli ve kendilerinden hayır dua almaya özen göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretlerinde bulunanlara şu müjdeyi vermiştir.

« إنَّ  المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خُرْفَةِ الجنة حتى يرجع »

“Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde, dönünceye kadar  cennet hurfesi (meyvesi) içindedir.”[[14]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn14" \o ") Hastanın en büyük destekçisi kendisi için ziyarete gelenlerin verdiği moraldir. Hastaya yapılacak en büyük eziyetlerden birisi de kendisini ziyarete hiç kimsenin gelmemesidir. Bu sebeple hasta kardeşlerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak iyileşmelerine yardımcı olmamızın yanı sıra, birlik ve beraberliğimizin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.

Bizleri yetiştiren ve bizlerden önce ahiret yolculuğuna çıkmış olan başta aile büyüklerimiz olmak üzere yakınlarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret etmeli, onlara hayır duada bulunmalı ve ibret almalıyız. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır.

« فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا بالآخرة »

“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır”[[15]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn15" \o ")

Bayramlar, evimizin neşe kaynağı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın unutulmadığı zaman dilimi olmalıdır. Nitekim hepimizin hayatında yer edene en önemli izlerin başında çocukluğumuz gelmektedir. Bugün arkadaş ve komşu muhabbetlerimizin en başında çocukluk anılarımız vardır. Nasıl ki, bizler çocukluğumuzda yaşadığımız ve özelliklede bayramda yaşadıklarımızı hiç unutmuyorsak, tatlı anıları heyecanla ve sıkıntılı durumları ise üzüntüyle hatırlıyorsak, çocuklarımızın da sonradan hatırladıklarında üzülmeyecekleri bir bayramı onlara tattırmaya özen göstermeliyiz.

Kendi evlatlarımıza yaklaştığımız gibi yetim ve öksüz kalan çocuklara yaklaşmalı, üstlerini giydirmeli ellerini hediyelerle doldurması sonuçta yüzlerini asık halde tutmamalıyız. Kur’an-ı Kerim’de Ma’un Suresinde “İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.”[[16]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn16" \o ") ifadesiyle Yüce Rabbimiz yetimi itim kakanları, yoksula yardım etmeyenleri ve yardım etmemekle kalmayıp yardım edilmesine de müsaade etmeyenleri kınamış, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ “Yetimi sakın üzme, senden bir şey isteyeni azarlama!”[[17]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn17" \o ") ayetiyle de yetimin ve fakirlerin üzülmemesi için ihtiyaçlarının giderilmesi yanı sıra onların gönüllerini incitecek herhangi bir hususunda yapılmaması istenmiştir. Ayrıca sevgili Peygamberimiz bir Hadisinde şöyle buyurmaktadır.

«أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا    “Ben ve yetimi himâye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi.[[18]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn18" \o ")

Bizlere her husus da olduğu gibi çocuklara şefkat hususunda Sevgili Peygamberimiz en güzel örnekleri sunmuştur. Peygamberimiz çocukları çok sever, şefkatten mahrum etmez, onlara ilgi gösterir, selam verir, başlarını okşar, onlarla şakalaşır, kucağına alır devesine bindirir, hediyeler verir ve onlarla gülüşürdü. Bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “Küçüklerine merhamet ve sevgi, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”[[19]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftn19" \o ") Bir gün Uhud savaşında babası şehit düşen bir çocuğu ağlarken görünce Peygamberimiz başını okşamış, kucağına almış ve “Ben senin Baban olayım, Aişe de annen olsun ister misin” demiş ve çocuğun hüznünü sevince döndürmüştür. Yarınımızın büyükleri olan çocuklarımızın birbirlerini kıskanan değil de, birbirlerine sevecen davranışlar sergilemesi bizim elimizdedir ve bayramlar bunun için çok güzel bir vesiledir.

Yukarıda sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bilgiler ışığında hem kendimizin hem de birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmemiz için gerekli olan hususları şu başlıklar altında zikredebiliriz.

-Bayramlar birlik ve beraberliğin en sağlam zemine oturduğu günlerdir. Bu sebeple birlik ve beraberliğimizi daim hale getirmeli, bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

-Fakirleri unutmamalı ve bayrama ihtiyaçları bitirilmiş halde girmeleri sağlanmalıdır. Bayram sabahına kadar vermemiz gereken fıtır sadakalarımızı fakirlere aktarmamış isek hemen namaz bitiminde kendilerine bu sadakalarımızı ulaştıralım. Unutmayalım ki, ihtiyaç sahibi bir kardeşimizin evinde yaşanacak bayram sevincine sebep olmak mutlulukların en büyüğüdür.

-Anne-babamız başta olmak yakın ve uzak akrabalarımızı, mahallede komşularımızı, apartman sakinlerini ziyaret etmeli birbirimizin hayır duasını almaya özen göstermeliyiz. Bayramlar birbirimizden ayrılıp, tatil yerlerine uzaklaşma zamanı değildir. Bayramlar mutluluğu paylaşma zamanıdır. Bayramlar hayatı paylaşabilme zamanıdır. Bu sebeple bayram için gidilebilecek en güzel yer ailemizin yanıdır. Eğer gitme imkanımız olmamış ise bir telefon açmalı, büyüklerimizin gönüllerini hoş etmeliyiz.

-Akrabalık ilişkilerimizi zedelediğimiz, birbirimize küs olduğumuz insanlar varsa bu bayramlar bizim bir araya gelmemize vesile olmalıdır. Bir Mümine kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal değildir. Bayramlar aramızda bulunan dargınlıkları bitirme zamanı olmalıdır. Bayramlar birbirimize sırt dönme değil, birbirimize muhabbetle sarılma zamanlarıdır. Bayramlar soğuklukların giderilmesi için bir fırsattır. Lütfen bu fırsatı iyi değerlendirelim.

-Bütün çocukların gülücüklerle geçireceği bir bayramı tüm çocuklara yaşatma gayreti içinde olmalıyız. Ramazan bayramının çocuklar için ayrı bir yeri vardır. Kurban bayramı sanki büyüklerin bayramıdır. Ama Ramazan bayramı daha çok küçüklerin bayramı gibidir. Kurban bayramında çocuk elbise istemeyebilir, ama Ramazan Bayramı başkadır. Bütün çocuklar bu bayramda azda olsa çokta olsa mutlaka bir şeyler isterler. Bu bayramda çocuklarımızı sevindirelim. Bu bayram çocuklarımızın hiç unutmayacağı bir bayram olmalı. Sadece kendi çocuklarımız değil, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de çocuklarını lütfen unutmayalım. Bu bayramda sevinçle bayram sabahına ulaşamamış bir çocuk var ise o çocuğun hüznü bütün Müslümanlara aittir.

-Hastalarımızı ve ahire göçenleri unutmamalı, ziyaretlerimizi eksik etmeli ve onlara duada bulunmalıyız. Hastanede yatan kardeşlerimizi ziyaret etmekle onların sıkıntılarını bir nebze olsun unutturabiliriz. Yuvalarda kalan çocuklarımızı ziyaret etmekle onların yüzlerini güldürebiliriz. Ellerimiz dolu dolu gider iske ve hediyeler ile onları gülücüklere sevk edebilir isek en bahtiyar kul olmaz mıyız?

Vaazımızın bu kısmında Bayram namazı ile ilgili genel prensipleri paylaşmak isterim. Bayram namazları yılda iki defa kılınması sebebiyle unutulmuş olma ihtimali olduğundan dolayı kılınışını sizlere paylaşarak vaazımızı sonlandırıyoruz. Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek‘atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek‘atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere "zâit tekbirler" denir.

Bayram namazı kılmaya niyet edip imama uyduktan sonra imamla beraber tekbir alıp namaza başlarız. “subhaneke” okuduktan sonra, üç defa tekbir alırız. İlk tekbir aldıktan sonra ellerimizi yana salıveririz. İkinci tekbir aldıktan sonra yine ellerimizi yana salıveririz, üçüncü tekbir aldıktan sonra ellerimizi bağlarız. İmam Efendi fatihayı okur fatiha ile beraber bir başka süre okuduktan sonra rükuya gider secdelerimizi yerine getirdikten sonra ikinci rekata kalkarız. İkinci rekatta İmam Efendi fatiha ve bir süre okuduktan sonra, imamla beraber ilk tekbiri alır ellerimiz yana salıveririz. İkinci tekbir alıp yine ellerimizi yana salıveririz, üçüncü tekbir alıp yine ellerimizi yana salıveririz. Dördüncü tekbirle beraber rükuya eğilip, secdelerimizi yaptıktan sonra kadeye oturur, tahiyattımızı okuyup, dualarımızı getirdikten sonra selam veririz. Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur.

Vaazımızı Alvar’lı Muhammet Lütfi Efe hazretin bayramın nasıl bir bayram olması gerekliliğini ifade ettiği mısralarıyla sonlandırıyorum.

Can Bula Cananını  
Bayram O Bayram Ola  
Kul Bula Sultanını  
Bayram O Bayram Ola

Hüzn-ü Keder Def Ola  
Dilde Hicap Ref Ola  
Cümle Günah Af Ola  
Bayram O Bayram Ola

Lütfi Ya Lütfü Kerim  
Erişe Rahmu-Rahim  
Bermurad Ede Fehim  
Bayram O Bayram Ola

Bu vesile ile sevinç, mutluluk ve huzur günü olan bu bayram gününün hem kendimize, hem memleketimize ve hem de bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz eder, Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Yüce Rabbim sevdiklerimizle beraber mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmemizi nasip etsin.

Gününüz aydınlık olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah’a emanet olun.

[**www.guncelvaaz.com**](http://www.guncelvaaz.com/)

**Ahmet ÜNAL**

**Vaiz**

[[1]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref1" \o ") Ebu Davut, Salat 245

[[2]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref2" \o ") Riyazü’s-salihin, Hadis No:1571

[[3]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref3" \o ") Müslim, Birr, 36-37

[[4]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref4" \o ") Hucurat, 10

[[5]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref5" \o ") Buhârî, Edeb 27

[[6]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref6" \o ") Nisa, 1

[[7]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref7" \o ") Nisa, 36

[[8]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref8" \o ") Buhari, Edep 4, Müslim Birr 18-19

[[9]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref9" \o ") Nahl,90

[[10]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref10" \o ") İsra, 23

[[11]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref11" \o ") Müslim, Îmân 71-72; Buhârî, Îmân 7

[[12]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref12" \o ") Riyazü’s-Salihin, Hadis No:227,229

[[13]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref13" \o ") Fetih, 29

[[14]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref14" \o ") Müslim, Birr, 40-42

[[15]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref15" \o ") Tirmizi, Cenaiz, 60

[[16]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref16" \o ") Ma’un, 2

[[17]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref17" \o ") Duha, 9-10

[[18]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref18" \o ") Riyazü’s-Salihin, Hadis No:264

[[19]](http://www.guncelvaaz.com/vaaz-bolumu/bayram-vaazlari/24-ramazan-bayram-vaazi.html" \l "_ftnref19" \o ") Tirmizi, Birr 15

RAMAZAN BAYRAMI

بِسْمِاللَّهِالرَّحْمَنِالرَّحِيم  
قَدْأَفْلَحَمَنْتَزَكَّى (14)  وَذَكَرَاسْمَرَبِّهِفَصَلَّى (15) بَلْتُؤْثِرُونَالْحَيَاةَالدُّنْيَا (16)  
وَالْآخِرَةُخَيْرٌوَأَبْقَى (17) إِنَّهَذَالَفِيالصُّحُفِالْأُولَى (18) صُحُفِإِبْرَاهِيمَوَمُوسَى (19)  
صدقاللهالعظيم.                                                   A’la /14-19) (87/

14- Doğrusu, temizlenip-arınan felah bulmuştur;   
15- Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.  
16- Hayır, siz, dünya hayatını seçip-üstün tutuyorsunuz.  
17- Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.  
18- Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;  
19- İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.   
    
  Değerli Mü’minler;  
  Rahmeti bol, bereketi bol, sevabı bol bir zaman dilimini geride bırakmış bulunmaktayız. Bizleri böyle bir iklimden faydalandırıp bu gecenin sabahına ulaştıran Cenabı Hakk’a sonsuz sonsuz şükürler olsun.  
  Belki geçen yıl bu iklimden yararlanıp da bugün aramızda olmayan, Rahmet-i Rahman’a kavuşan nice kardeşlerimiz vardır. Rabbim bu mübarek günün sabahı hürmetine hepsine rahmet etsin, makamlarını cennet etsin.  
  Ramazan ayı fırsat ayı idi. Maddî ve manevî kirlerden arınmak için dolu dolu değerlendire bilenler kazandı. Şu anda Ramazan Bayramının, diğer günlere nisbetle verdiği başkalığın şuurunda iseniz, içinizi bir heyecan kaplıyorsa hiç endişeniz olmasın Ramazan Ayından istifade etmişsiniz, ibadetleriniz, tövbeleriniz, hayır-hasenatlarınız indi ilahide makbule şayan olmuş demektir.  
  Allah Rasulü bir gün çok öfkeli bir şekilde:  
" رَغِمَأَنْفُرَجُلٍ، " رَغِمَأَنْفُرَجُلٍ، " رَغِمَأَنْفُرَجُلٍ"  
diyordu. Ashab-ı Kiram kimdir Ya Rasulallah deyince:   
" رَغِمَأَنْفُرَجُلٍذُكِرْتُعِنْدَهُفَلَمْيُصَلِّعَلَيَّوَرَغِمَأَنْفُرَجُلٍدَخَلَعَلَيْهِرَمَضَانُفَانْسَلَخَقَبْلَأَنْيُغْفَرَلَهُوَرَغِمَأَنْفُرَجُلٍأَدْرَكَعِنْدَهُأَبَوَاهُالْكِبَرَفَلَمْيُدْخِلَاهُالْجَنَّةَ "  
  “Benim ismim yanında anıldığı halde salat-ü selam getirmediyse yazıklar olsun! Ramazan ayına kavuştu da fırsat buldu ama kendisini bağışlatamadıysa yazıklar olsun! Anne babasının yaşlılığında yaşlılığına yetişip de, onların sayesinde (onların rızasını almak suretiyle) cennetlik olamadıysa yazıklar olsun!” buyurdu.   
  Bütün bunlar, insanın nefsini tezkiye etmek için önüne serilmiş birer fırsattır.  
  Değerli Kardeşlerim;  
  İnsanları maddeten ve bilhassa manen kirleten birçok sebep var. Şirk, küfür, cehalet, dalalet, gaflet, kul hakkı ve ibadetlerden uzak durmak kalbi ve dimağı karartır. Kurtuluşa erebilmek için iman ile küfürden, ilim ile cehaletten, hidayet ile dalaletten, zikir ile gafletten, zekât ile kul hakkından, namaz ile de nefse esaretten kurtulmak lazımdır.  
  Küfür ve şirk, sahibini dünya ve âhirette hüsrana sürükler. Bundan temizlenmedikçe diğer felaketlerden kurtulmak mümkün değildir. Küfür ve şirk batağına saplanmış, nefsini tezkiye edememiş olanın Allah katındaki değerini Kur'ân şöyle nitelendiriyor:  
"وَلَقَدْذَرَأْنَالِجَهَنَّمَكَثِيرًامِنْالْجِنِّوَالْإِنسِلَهُمْقُلُوبٌلَايَفْقَهُونَبِهَاوَلَهُمْأَعْيُنٌلَايُبْصِرُونَبِهَاوَلَهُمْآذَانٌلَايَسْمَعُونَبِهَاأُوْلَئِكَكَالْأَنْعَامِبَلْهُمْأَضَلُّأُوْلَئِكَهُمْالْغَافِلُونَ"   
 “And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık; onların kalpleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.”   
 Suret itibariyle insana benzemek, insan olmak için yeterli değildir. Hakiki manada insan olmanın şartı, “sırat-ı müstakim” üzere İslam'ı yaşamaktır. Bunun şartı da, iman nuru ile kalbi aydınlatmaktır. Şair ne güzel ifade etmiş:  
 “ İmandır o cevher ki ilahî ne büyüktür,  
    İmansız, paslı yürek sinede yüktür.”  
 İmandan nasibi olmayan, çok hayırlı işler yapsa bile onun amellerinin âkıbeti İbrahim sûresi 18. ayette şöyle belirtiliyor:  
"مَثَلُالَّذِينَكَفَرُوابِرَبِّهِمْأَعْمَالُهُمْكَرَمَادٍاشْتَدَّتْبِهِالرِّيحُفِييَوْمٍعَاصِفٍلَايَقْدِرُونَمِمَّاكَسَبُواعَلَىشَيْءٍذَلِكَهُوَالضَّلَالُالْبَعِيدُ"   
  “Rab'lerini inkâr edenlerin amellerinin durumu, fırtınalı bir günde, rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer; yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu uzak sapıklıktır.”   
Değerli Mü'minler;  
 İman, cehennemde ebedi kalmaktan kurtarır. İnanarak yapılan işler ise cehenneme girmeyi önler. Ahmed b. Hanbel’inMüsnedinde geçen bir rivayette Muaz b. Cebel (r.a) Hz. Peygamber’den (S.A.V.) şöyle bahsetti: “Bir gün Rasulullah (S.A.V.), Yâfur adındaki yuları liften olan merkebine bindi. Sonra, “Ey Muaz, haydi sen de bin” dedi. Ben, “Ey Allah’ın Rasulü sen devam et” dedim. Tekrar “bin” deyince terkisine(arkasına) bindim ve merkep bizi yere düşürdü. Rasulullah (S.A.V.) gülerek kalktı. Ben de (bunlar benim yüzümden oldu diye) kendime kızarak ayağa kalktım. Sonra ikinci, üçüncü kez denedik ve merkep bizi taşımaya başladı. Peygamberimiz elini arakaya götürüp kamçısı (veya asası) ile sırtıma dokundu ve dedi ki: “Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin?” dedi. Ben de “Allah ve Rasulü daha iyi bilir” dedim. Rasulullah (S.A.V.) : “Allah’ın kullar üzerindeki hakkı, sadece O’na kulluk edip başka (şeyi)  ortak koşmamalarıdır” buyurdu. Sonra merkep Allah'ın dilediği kadar yoluna devam etti. Bir müddet sonra Allah Rasulü tekrar elini arkaya götürüp sırtıma dokundu ve dedi ki: “Peki Ey Muaz, Ey ÜmmüMuaz’ın oğlu ya bu emredilenleri yerine getirdikleri takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin?”. Ben de “Allah ve Rasulü daha iyi bilir” dedim. Rasulullah (S.A.V.): “Bu emredilenleri yerine getirdikleri takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı, Cennet’e konulmalarıdır” buyurdu.   
 O halde Mü'minler! İnsanın kurtuluşa erebilmesi için imanla, nefsinin küflerini temizlemesi, tekrar küflenmemesi için de salih amelle boyaması gerekir. Böyle huzura varınca da Cenab-ı Hak insanı Cennet’le mükâfatlandırır. İman insanı takva sahibi yapar. Takvaya ulaşabilmek için de şu üç şeye dikkat etmek gerekmektedir: 1-Emirlere uymak 2-Nehiylerden kaçınmak 3-Verâ sahibi olmak(şüpheli şeylerden kaçınmak).  
 Malı temizlemenin yolu da zekâttır. Zengin olup da, fakir Müslümanların hakkını vermeyen, malını kirletmiş olur. Onu halisane bir niyetle veren de malını temiz tutmuş olur. Rabbimiz:                                                      "خُذْمِنْأَمْوَالِهِمْصَدَقَةًتُطَهِّرُهُمْوَتُزَكِّيهِمْ"  “Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini temizlersin, tertemiz edersin.”   
   Zekât, hem malı temizliyor hem de nefsi günahtan, cimrilikten temizliyor.   
  İnsanı gafletten temizleyen, uyandıran da Allah Teâlâ’yı zikirdir, zikretmektir. Mü’min, Cenab-ı Hakk’ın adını andıkça gönlünde bir yanma ve uyanma olur. Buna “Rahmanî Feyz” deniyor. Bu mesut neticeye ulaşmak isteyenlere Cenab-ı Hakk’ın emri şöyledir:  
"وَاذْكُرْرَبَّكَفِينَفْسِكَتَضَرُّعًاوَخِيفَةًوَدُونَالْجَهْرِمِنْالْقَوْلِبِالْغُدُوِّوَالْآصَالِوَلَاتَكُنْمِنْالْغَافِلِينَ"   
“Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma.”    
إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَالَّذِينَإِذَاذُكِرَاللَّهُوَجِلَتْقُلُوبُهُمْ  
 “İnananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.”  
 Allah'ın adını anmak insanın kurtuluşuna vesiledir. Nitekim Rabbimiz:  
"وَاذْكُرُوااللَّهَكَثِيرًالَعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ"   
 “Allah'ı çok anın ki felaha erişesiniz.” buyurmaktadır.   
 Beş vakit namaz da insanın temizlenmesinde amildir. Zira namaz da zikirdir. Allah Rasulü namazı nehire benzeterek buyurdu ki:  
- ¬“Ne dersiniz? Şayet birinizin kapısının önünden bir nehir akıyor olsa ve o kimse her gün beş defa o nehirde yıkansa, (o insanda) kir kalır mı?” Ashab:  
- “Kalmaz Ya Rasulallah” dediler. Peygamberimiz:  
- “İşte beş vakit namaz da bu nehir gibidir. Allah namazla insanın hatalarını siler, affeder (temizler)” buyurdu.   
İşte değerli kardeşlerim, felaha ermek için küfürden imanla, kul hakkından zekâtla, gafletten zikirle, ibadetle temizlenmek gerekir. Bütün bunlar için en büyük fırsat olan Ramazan ayını idrak ettik. Layıkıyla değerlendirebilenlere ne mutlu! Rabbim Ahirette böyle bir felaha cümlemizi mazhar eylesin.  
Peygamberimiz Ramazan ve Kurban dışında mü’minin beş bayramının daha olduğunu söylüyor:  
1. Günah işlemeden geçirdiği her gün,  
2. Şahadet getirerek bu dünyadan ayrıldığı gün  
3. Sırat köprüsünü kolayca geçtiği gün  
4. Cennete girdiği gün  
5. Allah'ın cemalini gördüğü gün  
Rabbim dünyevi bayramlarla bizleri mesrur ettiği gibi, uhrevî bayramlarla da mesrûr ve mesut eylesin.  
Ve aziz Mü'minler, sağ olana bugün bayram. Cenab-ı Hak “her zorluğun bir kolaylığı olduğunu” ifade buyuruyor. Bir ay Ramazan’ın tatlı meşakkatine katlanıp da ibadet eden ve sağ olana bugün Ramazan Bayramı. Ama o fırsatı değerlendiremediysek bugün “şeker bayramı” dır.  
Esasen bayram, hürriyet ile de alakalı. Hürriyetini koruyamamış, esir toplumlar bayram da yapamıyor. İşte İslam coğrafyasında birçok toplum aynı sıkıntıları yaşıyor. Asr-ı Saadet’te de Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye hicret edip daha hür bir ortama kavuşunca bayramlar ihdas edildi.  
Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin perçinlendiği bu mübarek günler, Müslümanların sevinç ve mutluluk günleridir. Bayramlar kaynaşma günleridir.  
Günlük hayatın koşuşturmasından bir türlü fırsat bulamadığımız eş dost ziyareti için, fakirleri, yaşlıları kimsesizleri, çocukları sevindirmek için iyi bir fırsat. Sosyal hayatın akıp giden monotonluğunu bir kenara bırakarak komşularla kaynaşmak için iyi bir fırsat. Bu kaynaşmanın daha da sevimli yapılabilmesi için dün hepimize farz olan oruç bugün yasaklanmıştır.  
Diğer taraftan bu bayramlar İslam’ın vakar ve şahsiyetini, olgunluk ve yüceliğini gösteren müesseselerdir. Bu hakikati görmek için mesela Güney Amerika karnavalları ile veya Noel bayramlarıyla veya İspanya’nın boğa festivalleri ile İslam’ın bayramlarını karşılaştırmak yeterlidir. İslam’ın bayramları arkasında tatlı hatıralar yetim ve kimsesizlerle fakirlerin mutluluk gözyaşlarını bırakırken diğerleri, sefalet, kan, içki kokusu, tonlarca çöp ve pislik ile anılmaktadır. İşte Müslüman bu vakarı bayramına yansıtmak durumundadır.  
Değerli Mü’minler,  
Bu bayram günü en önce yapılması gereken eğer sağ iseler, anne ve babanın, dede ve ninelerin gönlünü almaktır. Zaten anne-baba için de bugün en elzem şey evladını yanında görmektir. Neslin devam etmesi için en büyük yük onların omzundadır. O halde bugün yapacağımız bir gönül alma, onlarda bütün bu zahmetlerin unutulmasına katkıda bulunur. Basit anlamıyla vefa borcumuzu ödemede mesafe kat ederiz. Yüce Allah İsrâ suresi 23. ayetinde bakınız ne buyuruyor:  
"وَقَضَىرَبُّكَأَلَّاتَعْبُدُواإِلَّاإِيَّاهُوَبِالْوَالِدَيْنِإِحْسَانًاإِمَّايَبْلُغَنَّعِنْدَكَالْكِبَرَأَحَدُهُمَاأَوْكِلَاهُمَافَلَاتَقُلْلَهُمَاأُفٍّوَلَاتَنْهَرْهُمَاوَقُلْلَهُمَاقَوْلًاكَرِيمًا"   
 “Rabbin, yalnız Kendisine tapmanızı ve ana-babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı "Of" bile demeyesin, onları azarlamayasın. İkisine de hep tatlı söz söyleyesin.”    
 Bir Müslümanın imanına müdahale etmedikleri sürece ebeveynine bırakın darılmayı, kötü söz söylemesi mümkün değildir. Elbette anne-babanın beğenmediğimiz huyu olacaktır. Ama bu onların kalbini kırmamıza kesinlikle ruhsat vermez. İnsan yaşlandıkça çocuklaşıyor. Belki bazı hal ve hareketleri çekilmez gibi görünebiliyor. Rabbimiz:  
"وَمَنْنُعَمِّرْهُنُنَكِّسْهُفِيالْخَلْقِأَفَلَايَعْقِلُونَ"   
 “Uzun ömürlü yaptığımızın hilkatini tersine çevirmişizdir. Akıl etmezler mi?”   
buyuruyor Allah Teala. Yarın bizim olacağımız da odur.  Bir insan anne-babasından yakınıyor, dert yanıyorsa kesinlikle yanlıştır. Çünkü kendisi de üç aşağı beş yukarı aynı özelliklere sahiptir. Onların çocuğu çünkü.  
 O halde mü’minler! Anne-babanın kıymetini bilmek lazım. Allah Rasulü anne-babasının ihtiyarlığına yetişip de onların sayesinde cenneti hak edemeyen gafile beddua ediyor. Demek ki, onlara itaat cennet yoludur. Anne-babaya itaat farz olmakla birlikte, onun bize sağladığı bir kazanç daha var.   
 Buhari’de geçen bir rivayette Abdullah b. Ömer Hz. Peygamber’den şöyle bir olay naklediyor. Peygamberimiz Ashabına anlatıyor: “Sizden evvel gelip geçen milletlerden üç kişilik bir cemaat sefere çıkmışlar. Yağmura tutulup dağda bir mağaraya iltica etmişlerdi. Mağarada dururken dağdan bir kaya parçası aşağı düşüp, mağaranın ağzını kapadı (Dışarı çıkamadılar). Kendi aralarında çare aradılar, istişare ettiler. Birisi dedi ki: “ Bizi buradan sadece Salih amellerimizi yâd ederek yapacağımız bir dua kurtarır. Birisi duaya başladı:  
 ¬- Yâ Rab! Benim yaşlı bir babamla anam vardı. Her gün ben koyunlarımı sağıp da bunların akşam sütünü içirmezden evvel aileme ve hizmetçime süt içirmezdim. Günlerden bir gün bir iş talep etmekte (ki mesai) beni uzaklaştırmıştı da ebeveynim uyuyuncaya kadar dönüp gelememiştim. Akşam sütünü sağıp geldiğimde ikisini de uyuyor buldum. Bunlara sütlerini içirmezden evvel aileme ve hizmetçime süt içirmeyi kerih gördüm (uyandırmadım da). İki elimde süt bardağı sabaha kadar uyanmalarını bekledim. O zaman uyandılar, sütlerini içtiler. Yâ Rabbi! Sen de bilirsin ki; benim ebeveynime karşı bu hassasiyetim senin rıza-ı ilahini talep etmek içindi. Bu böyle ise şu kaya parçasından biz kurtar” dedi. Kaya biraz açıldı, ama çıkamadılar.  
 İkinci şahıs şöyle dedi:   
- " Yâ Rabbi! Benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Fakat gün geldi kıtlığa uğradı, bana başvurmak zorunda kaldı. Ona, kendisini bana teslim etmesi mukabilinde yüz yirmi dinar verdim; kabul etti. Arzuma nail olacağım sırada:   
- "Allah'ın mührünü, gayr-ı meşru olarak bozman sana haramdır!" dedi. Ben de ona temasta bulunmaktan kaçındım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım, verdiğim altınları da terkettim. Ey Allah'ım, eğer bunları senin rıza-ı şerifin için yapmışsam, bizi bu sıkıntıdan kurtar."  Kaya biraz daha açıldı. Ancak onlar çıkabilecek kadar açılmadı.   
Üçüncü şahıs dedi ki:   
- " Yâ Rabbi! Ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir tanesi ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki çok malı oldu. Derken (yıllar sonra) çıkageldi ve:   
- "Ey Abdullah! Bana olan borcunu öde!" dedi. Ben de:   
- "Bütün şu gördüğün sığır, davar, deve ve köleler senindir. Git bunları al götür!" dedim. Adam:   
- "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme!" dedi. Ben tekrar:   
- "Ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git hepsini al götür!" diye tekrar ettim. Adam hepsini aldı götürdü.   
- “Yâ Rabbi! Eğer bunu senin rızan için yaptıysam, bize şu halden kurtuluş nasip et!" dedi. Kaya açıldı, çıkıp yollarına devam ettiler."   
Görüyoruz ki değerli mü’minler, birinci yolcunun duasından da anlaşılacağına göre anne-babaya itaat ve onların rızası insana çok şey kazandırıyor. O halde bu mübarek gün, bunu pekiştirmek için iyi bir fırsattır.   
Eğer anne-baba hayatta değilse de o takdirde, bugünkü sevinci onların da yaşaması için onlara dua edip Cenab-ı Hak’tan rahmet talep etmeliyiz.   
Bugün yapmamız gereken bir diğer faaliyet dargın olduğumuz birisi varsa barışmaktır. Bugünler ruhların biraz daha inceldiği günlerdir bunu değerlendirmek lazım.  
Yüce dinimiz İslam; Mü'minler arasında herhangi bir konuda ihtilaf olabileceğini kabul ederek geçerli saymış, ancak bu halin üç günü geçmemesini emretmiştir.  
Allah Rasulü şöyle buyuruyor:   
“Bir kişinin, kardeşini üç günden fazla küs bırakması helal değildir. İki mümin karşılaştıkları zaman, birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Hâlbuki bu ikisinin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır.”    
  Eğer tanıdığı, samimi olduğu iki insanın birbirine dargın olduğunu bilen varsa onları barıştırmak o kimseye borçtur. Çünkü Yüce Rabbimiz:  
"وَإِنْطَائِفَتَانِمِنْالْمُؤْمِنِينَاقْتَتَلُوافَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَافَإِنْبَغَتْإِحْدَاهُمَاعَلَىالْأُخْرَىفَقَاتِلُواالَّتِيتَبْغِيحَتَّىتَفِيءَإِلَىأَمْرِاللَّهِفَإِنْفَاءَتْفَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَابِالْعَدْلِوَأَقْسِطُواإِنَّاللَّهَيُحِبُّالْمُقْسِطِينَ"  
 “Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle anlaşmazlığa düşerse aralarını düzeltiniz; eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıranlarla Allah'ın buyruğuna dönmelerine kadar savaşınız; eğer dönerlerse aralarını adaletle bulunuz, adil davranınız, şüphesiz Allah adil davrananları sever”  buyuruyor.  
 Dargınlık toplumun birbirine olan bağlarının kopması demektir. Birbirine bağlayan bağların koptuğu bir toplum Allah’a emanet gidiyor demektir. Bugün toplumumuzun huzur ve barışını bozmak isteyen gurupların da yapmak istedikleri budur. Biz toplumumuzda ki, dargınları barıştırmamakla bu istenilen şeylere çanak tutuyorsak, bu insanlara lanet okumanın ne mantığı var. Millî şairimiz M. Akif:  
 “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,  
 Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!”  
 Allah Rasulü bir gün ashaba:  
- “Size namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey göstereyim mi?  
- “Evet, YâRasulallah” dediler.  
-“Arabulmak, barıştırmaktır. Çünkü aranın bozulması saçı kökünden kazır demiyorum, dini kazır.   
 Dargınlık demek fitne ve hased demek, fitne ve hased demek bir milletin helâkı demektir. Bundan dolayıdır ki, iki dargını barıştırırken gerekirse yalan söylemeye ruhsat verilmiştir.  
 Yine bugün yapacağımız şeylerden birisi uzak olsun yakın olsun akraba ziyareti. Buna sıla-i rahim deniyor. Sıla-i rahimde bulunmak akrabalar arasındaki sevgi bağını güçlendirir. Dargınlıkları sona erdirir. Sıkıntıları ve sevinçleri paylaştırır. Sıkıntılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Özellikle yaşlılar devamlı ziyaret edilmeyi bekler. İşte bunlar, sıla-i rahimde bulunmanın güzel taraflarıdır. Sıla-i rahmi terk etmek şiddetle yasaklanmıştır. Muhammed suresinin 22. ayetinde Cenab-ı Hak, kalplerinde hastalık bulunanları kastederek;  
فَهَلْعَسَيْتُمْإِنْتَوَلَّيْتُمْأَنْتُفْسِدُوافِيالْأَرْضِوَتُقَطِّعُواأَرْحَامَكُمْ (22)  
أُوْلَئِكَالَّذِينَلَعَنَهُمْاللَّهُفَأَصَمَّهُمْوَأَعْمَىأَبْصَارَهُمْ (23)  
 “Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmanız ve akrabalık bağlarını kesmeniz beklenmez mi sizden? İşte, Allah'ın lanetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği bunlardır.”  diye lanet ediyor.  
 Allah Rasulü:  
 “Rızkının bolarması (bollaşması) ve ecelinin geciktirilmesi kimi sevindirecekse akrabalık bağını kuvvetlendirsin” buyurdu.   
 Hz. Osman’ın kölesi anlatıyor:  
 “Ebu Hureyre bir Cuma gecesi (yani Perşembe gecesi) bize geldi ve sohbet esnasında dedi ki:  
 - “Yakınlarıyla ilgisini kesene hakkımı haram ediyorum. Öyle birisi varsa yanımdan çıkıp gitsin” dedi. Kimse kalkmadı. Aynı sözü üçüncü kez söyleyince bir delikanlı kalkarak iki seneden beri konuşmadığı halasının yanına gitti. Halası sormuş:  
 - “Yeğenim seni buraya getiren nedir?”  
 - “Ebu Hureyre şöyle şöyle dedi.”  
 - “Ebu Hureyre’nin yanına dön kendisine niçin öyle söylediğini sor.” Genç geldi ve meseleyi sordu. Ebu Hureyre dedi ki:  
 - “Ademoğullarının amelleri her Perşembe akşamı Allah Teala’ya sunulur. Cenab-ı Hak yakınlarıyla ilgisini kesenin amelini kabul etmez.”   
 Yine komşularımızın gönlünü almamız gerekir. Maalesef medeni dünyanın en çok ihmal ettiği hususlardan birisidir. Hâlbuki Allah Rasulü : “Cebrail (a.s.) komşuya iyilik etmeyi bana o kadar tavsiye etti ki, ben komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.”    
 Bazen soruyorlar: “Hocam, benim komşum var, ama pek namazına, niyazına dikkat etmez. Ben de sormuyorum, ziyaret etmiyorum.”   
 Aziz Mü’minler,  
 Dinî ve dünyevî düşüncesi ne olursa olsun komşu komşudur. Ziyaretten geri durmamız Müslüman olarak bize yakışmaz.  
 Ve yine bugün yapılması gücümüz nisbetinde misafire ikramdır. Çocukları, güçsüzleri ve fakirleri sevindirmektir. Güler yüzlü olmaktır. Bütün bunlar 10 gün sonra da yapılır. Ama bugünün zevkini vermez.  
 Ayrıca şunu da unutmamak lazım ki, insanın yarın ne olacağı belli değil. Bugün iyiyim diyen, yarın düşebilir. Allah’tan gelen hiçbir şeyle övünmemek lazımdır. Hem sonra sonu toprak değil mi bunun?  
 Muhterem Mü’minler,  
 Bütün bu hususlara dikkat ederek neşe ve huzur içerisinde bu mübarek günleri kutlamamız gerekmektedir. Allah'ın razı olacağı şeklinde böyle olduğunu Peygamberimizin hadislerinden anlamaktayız.  
 Birde bayram namazını tarif ederek vaazımıza son vermek istiyorum (Kısaca bayram namazı tarif edilmeli)…  
 Cenab-ı Hak Ramazan’da yaptığımız ibadetleri kusurlarıyla beraber kabul buyrsun. Daha nice seneler kendine böyle ibadet etmeyi cümlemize nasib eylesin.  
 Cenab-ı Hak bugünün coşkusunu, heyecanını bütün gönüllerde hissettirsin. Rabbim anlattığımız şeylerin tesirini halk eylesin. Sevabına cümlemizi nail eylesin. Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizin bayramı mübarek olsun.      
سبحانكربكربالعزةعمايصفونوسلامعلىالمرسلين. والحمدللهربالعالمين.  
        Ali PATIR

**Ramazan Bayramı Vaazı**  
28/08/2011

Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen üç aylarla başladı heyecanlarımız. Ramazanla, oruçla, sahurlarla, iftarlarla, teravihlerle, Kur’an’la, dualarla, tövbe ve istiğfarlarla, gözyaşlarıyla, tespihlerle, yardımlaşmayla, yoksullarla paylaşmayla devam etti bu heyecanlarımız. Ve yüreklerimiz Ramazan coşkusuyla doldu taştı.

Kur’an Ramazan ayında indirilmeye başlanmış ve bu ayda oruç farz kılınmıştır. Sadece Kur’an’ın indirildiği geceyi değil bütün bir ayı oruçla geçirmemizi emreden Rabbimiz; Kur’an ve oruçla manevi yönümüzü doyurmamızı istemiştir. Ramazan, Müslümanların bir ay boyunca yıllık manevi bakım yapmaları, arınmaları, takvaya ulaşmaları için verilen bir fırsattır..  Böylece Müslümanlar, yeniden filizlenip, yeniden dirilecekler. Ramazanda kazandıkları manevi güçle diğer aylara da hazırlık yapmış olacaklar.

Bir ay boyunca kendimizi manevi eğitim kampına aldık. Kirlenen yanlarımızı temizledik... Kaybolan kimliğimizi bulduk… Kırılan, örselenen kalpler(miz)i onardık… Unuttuklarımızı hatırladık… Kur’an’la yıkılan köprülerimizi yeniden kurduk. Birbirimizle kopan bağlarımızı yeniden birleştirdik. Maddi yönümüzü aç bırakarak manevi yönümüzü doyurduk. Ve nefsimizi terbiye ettik…

İrademize Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğdirmeyi öğrendik. Müslümanca yaşamayı, kardeşliği, paylaşmayı, kulluğu öğrendik. İftar sofralarında buluştuk. Aynı ezan sesiyle iftarımızı açtık ve aynı kıbleye yöneldik. Aynı hizada saf olduk hiç birimizin makam ve mevkiine bakmadan. Hep birlikte secdeye vardık. Ve bayram namazı için şimdi burada buluştuk.

Bizi burada neşe, sevinç ve huzur içinde toplayıp bir Ramazan Bayramına daha kavuşturan rabbimize şükürler olsun.

Her milletin bayramı vardır. Bize de Rabbimiz Kurban ve Ramazan bayramlarını lütfetmiştir.

وعن أنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هذَانِ الْيَوْمانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا في الْجَاهِلِيَّةِ. فقَالَ: قَدْ أبْدَلَكُمُ اللّهُ خَيْراً مِنْهُمَا: يَومَ الاضْحى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

“Peygamberimiz Medine'ye hicret buyurduklarında Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Peygamberimiz: "*Bu günler ne oluyor?"* diye sorduğunda, onlar *"Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.''*dediler. Bunun üzerine peygamberimiz : *"Bunların yerine Allah Teâlâ size daha hayırlı iki gün verdi: Ramazan bayramı, kurban bayramı"*buyurdu.” (Ebû Davud, Salât 245; Ahmed b. Hanbel, 3/250; Elbani sahih demiştir.)

Allah Teâlâ’nın bahşettiği bu bayramların bize getirdiği birçok değerler vardır.

**Bizim Bayramlarımız:**

Bizim bayramlarımız, modern dünyanın olabildiğince insanları bireyselleştirip kalabalık içinde yalnızlaştırmasına karşı panzehirdir.

Bizim bayramlarımız, akrabalık bağlarının kolayca kopartılıp atılmasının önüne geçen koca bir settir.

Bizim bayramlarımız, bencilleşen, dünyevi menfaatten başka bir şey düşünmeyen insanlara; kardeşliği, paylaşmayı, sıcaklığı ve sevgiyi getiren bir şefkat elidir.

Küsleri, dargınları barıştırır, öfke ve kinleri yatıştırır bizim bayramlarımız. Kucaklaşma ve ziyaretleşme hazzının ev ev, sokak sokak, dalga dalga yayıldığı bir coşku selidir.

Bizim bayramlarımız, akrabalıkları, komşulukları, arkadaşlıkları pekiştirir. Yoksul ve fakirleri sevindirir. Yetimlerin elinden tutar bizim bayramlarımız.

Bizim bayramlarımız, huzurevlerinde yalnızlığa terk edilenlerin bir ümitle beklediği mutluluktur.

Bizim bayramlarımız, yüzümüze sevinç katar. Evimize, sokağımıza, mahallemize, köyümüze, şehrimize, ülkemize neşe katar. Ve hayatımıza coşku katar bizim bayramlarımız.

**Ramazan Bayramını Dolu Dolu Yaşamak**

**1.**       **Müminler kardeştir. Kardeşlik sınır tanımaz.**

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Unutmayın, **inananlar**birbirlerine düşman olamazlar, onlar **ancak kardeştirler. O halde,**müminler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara seyirci kalmayın, din **kardeşlerinizin arasını düzeltin;Allah’tan**gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın; müminlerin birlik ve beraberliğini bozup İslâm toplumunu zayıflatacak her çeşit olumsuz davranıştan **sakının ki,**O’nun tarafından şefkat ve **merhamete lâyık olabilesiniz.”**[**[1]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn1)(Hucurat, 49/10)

Din bağıyla kardeş olduk hepimiz. Kardeşlik bağımız güçlü olduğu zamanlar dünyaya hükmettik. Ne zaman aramıza fitne girdi, tefrika ve düşmanlık girdi o zaman bölünüp parçalandık, birbirimize düştük. İslam düşmanlarının oyununa geldik, ayrı düştük, zayıf düştük. İpi kopmuş tespih taneleri gibi dağıldık.

Rabbimizin şu uyarısını anlayamadık:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَميعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

**“Hep birlikte, Allah’ın**yeryüzüne uzatmış olduğu Kurân **ipine**ama tümüne **sımsıkı sarılın; sakın**ondan **ayrılmayın! Allah’ın size olan nîmetini hatırlayın: Hani birbirinize düşman idiniz; fakat Allah kalplerinizi kaynaştırıp birleştirdi de, O’nun nîmeti sayesinde hepiniz kardeş oldunuz. Ve hani, ateş dolu bir uçurumun tam kenarında idiniz de,**Allah **sizi oradan kurtardı.** **İşte Allah,**öğüt alıp **doğru yolu bulasınız diye âyetlerini size böyle açıkça bildiriyor.** Fakat düzensiz, başıboş ve dağınık bir toplum bu hedefleri gerçekleştiremez.”[[2]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn2) (Al-i İmran, 3/103)

Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, kavmi ne olursa olsun kardeşlerimizden sorumluyuz. Aç ve fakir olanların, ihtiyaç sahiplerinin, zorda kalanların, zulme uğrayanların, yetimlerin yardımına koşmak ümmet olmanın, kardeş olmanın ve de insan olmanın bir görevidir. Bu görevi ümmet adına ülkemiz Müslümanlarının öncülüğüyle bir nebze de olsa başarıyla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. En yakınımızdan en uzağına kadar, dünyanın öbür ucuna kadar götürmeliyiz. Çünkü kardeşlik sınır tanımaz.

**2.**       **Kardeşlerin birbirini sevmesi imanın bir gereğidir**

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

**Enes bin Malik***radıyallahuanh*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem*şöyle buyurmuştur: **“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği***dünya ve ahiret* *nimetleri***ni***din***kardeşi için de sevip arzu etmedikçe,** *gerçek anlamda***iman etmiş olmaz.”**[**[3]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn3)(Buhârî, İman 6; Müslim, İman 71;Tirmizi, Kıyamet, 59; Nesâî, İman, 19; Elbani sahih demiştir.)

Gerçek anlamda iman edebilmemiz için kardeşlerimizi bileceğiz tanıyacağız. Rengine, ırkına, kavmine bakmayacağız. Allah’ın boyasına bakacağız. İmanına bakacağız. İman etmişse artık kardeşimizdir bizim. Kardeş olduktan sonra onlara hiçbir kötülük düşünmeyeceğimiz gibi kendimiz için sevip istediğimiz şeyleri onlar için de sevip isteyeceğiz. Kardeşimizin iyiliğini istemezsek bu nasıl kardeşlik olacak. Hiçbir ideoloji, hiçbir renk, hiçbir fikir, hiçbir siyasi görüş, İslam kardeşliğinin önüne geçemez. Din bağını koparıp atamaz.

**3.**       **Bayramlar dayanışma ruhunu, iyiliği, paylaşmayı artırmalıdır.**

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِه شَيْپًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Her şeyi bilen Allah, âile ve toplumun huzuru için sizlere emrediyor: Yalnızca **Allah’a kulluk**ve ibâdet**edin, hiçbir şeyi**vehiçkimseyi**O’na denk tutmayın! Ana babaya ve**diğer **yakın akrabaya, yetimlere ve yoksullara,**gerek soy, gerek mesafe, gerekse inanç bakımından size**yakın ve uzak komşulara, birlikte olduğunuz**iş, yol veya hayat**arkadaşınıza, yolda kalmış kimselere, emriniz altındaki**köle, cariye, hizmetçi ve işçi**lere iyilik edin.**Şunu iyi bilin ki **Allah, kendini beğenen kibirli insanları sevmez.” (Nisa, 4/36)**

Bayramlar iyiliğin, cömertliğin, ikramın, misafirperverliğin, paylaşmanın, tebessümün af ve merhametin, arttığı kardeşlik günleridir. Diğer zamanlarda olduğu gibi özellikle bayramlarda bu ayetin gereği en güzel şekilde yerine getirilmedir.

Bayramdan önce fıtır sadakalarımızı vererek fakir ve yoksul kimselerin de bayram sevincini yaşamalarını sağlamalıyız.

**4.**       **Bayramlar, akrabalık bağlarını, muhabbeti, komşuluğu kuvvetlendirmelidir.**

Bayramda ailecek, akrabalar birbirlerini ziyaret etmeli, sıla-i rahim görevlerini hiç olmazsa bayram vesilesiyle yerine getirmelidir. Modern hayat akrabalık bağlarını koparma noktasına getirmiştir. Hatta bazı kimseler anne babalarının, akrabalarının ziyaretine gidecekleri yerde tatil yerlerine otellere gidiyorlar.  Bayramda dahi akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmıyorlar. Akrabalık bağlarını kopardıklarını ve neyi kaybettiklerini bilmiyorlar…  Günah işlediklerini bilmeliler oysa.

وَالَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ ميثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

**“Öte yandan, Allah’a** elçileri aracılığıyla **vermiş oldukları sözü, hem de onu** yeminleriyle**pekiştirdikleri halde bozan,**insanın gerek Rabb’iyle,gerek akrabalarıyla, gerek içinde yaşadığı toplumla ve gerekse diğer varlıklarla kurması gereken sevgi ve şefkate dayalı ilişkileri baltalamak sûretiyle, **Allah’ın geliştirilmesini emrettiği ilişkileri kesip atan** **ve yeryüzünde** fesada, yozlaşmaya yol açarak **bozgunculuk yapanlara gelince, onlara**dünyada da, âhirette de **lânet vardır ve yurdun kötüsü** olan cehennem,**onların**sonu**olacaktır!** Onlar, dünyada sahip oldukları güç ve servetle şımarıp aldanmışlardı.”[[4]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn4) (Rad, 13/25)

Aynı apartmanda oturduğu halde farklı dünyaların insanlarıymış gibi uzak düşen komşular hiç olmazsa bayram vesilesiyle tanışmalıdırlar. Bayram da komşuluk görevi yapılmazsa ne zaman yapılacak? Bu bayram komşuların bayramı olsun. Unutulan komşulukların tekrar hatırlanması olsun. Aksi takdirde komşumuz aç yatar da haberimiz dahi olmaz.

**5.**       **Bayramlar, hayatımıza yenilik, dinçlik ve neşe katmalıdır.**

Büyüklerin ellerinden öpülmeli, küçükler sevindirilmeli, komşu, eş, dost hep birlikte, sevinçle bayramlaşılmalıdır. Yaşlılar, hastalar, fakirler sevindirilmelidir. Özellikle kimi kimsesi olmayanları, yetim ve öksüzleri unutmamalı, bayram sevincimize onlar da ortak edilmelidir.

Çocuklara yeni elbise ve eşyalar alarak bayram sevinçleri artırılmalıdır. İmkânı olanlar hediyeleşmelidirler. Ancak hediyesiz gidilmez diyerek bayram ziyaretleri ihmal edilmemelidir. Çünkü hediye şart değildir. Önemli olan ziyaret edip bayramlaşmaktır. Gönül almaktır… Gönül yapmaktır…

Bayramlar, sevinç ve neşenin en yüksek duygularla yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Bu yüzden haram ve helal sınırlarını gözeterek meşru çerçevede eğlenilmelidir. Alışveriş ve yiyeceklerde israfa kaçılmamalıdır.

**6.**       **Bayramlar, aramızdaki düşmanlık, dargınlık ve küskünlüğe son vermelidir**[**.**](http://www.mehmeteser.net/)

Müslümanlar arasında çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine karşı dargınlık besleyen ve birbirlerine küsenler olmuş olabilir. Bu kimseler gurur meselesi yapmadan bu bayram vesilesiyle küskünlüklerine derhal son vermelidirler. İslam kardeşliğini zedeleyen, sakınılması gereken önemli bir husustur. Nitekim Hadisi şeriflere baktığımızda çok sert uyarılarla küs durmamız yasaklanmıştır.

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

**“Ebu Eyyûb el-Ensârî***radıyallahuanh*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi vesellem*şöyle buyurmuştur: **“***Din***kardeşiyle***üç gün***üç geceden fazla küs** **kalması, bir Müslüman’a helal değildir.***Küslük* *durumunda müminler arasındaki birlik, beraberlik ve* *kardeşlik duyguları*ö*yle büyük bir yara alır ki,***iki** **Müslüman karşılaşırlar da, biri bir tarafa, öteki** **öbür tarafa yüzünü çevirir. Bu ikisinden en hayırlı** **olanı,***bunu gurur meselesi yapmayıp yeniden barışmak* *için ilk adımı atarak***önce selam verendir.”**[**[5]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn5)(Ebu Davud, Edep, 55; Elbani sahih demiştir. Ahmed b. Hanbel, 5/421; Şuayb Arnavut sahih demiştir.)

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ »

**Enes bin Malik***radıyallahuanh*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem*şöyle buyurmuştur: **“***Ey müminler!***Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyin, birbirinizle ilginizi kesmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!***Şunu iyi bilin ki,***bir Müslüman’ın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi,***küsüp onunla konuşmaması, ondan uzak**durması***helal değildir.”**[**[6]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn6)(Buhari, Edep, 57, 62; Ebu Davud, Edep, 55; Tirmizi, Bir ve Sıla, 23; Elbani sahih demiştir.)

أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

**Ebu Hureyre***radıyallahuanh*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem*şöyle buyurmuştur: **“Her pazartesi ve perşembe günü, cennet***e götüren* *bütün rahmet ve bereket***kapıları açılır ve Allah’a** **ortak koşmayan her kul bağışlanır. Ancak** **aralarında küslük bulunan kişiler hariç.***Allah* *tarafından meleklere,***“Birbiriyle barışıncaya kadar** **bunları bekletin; birbiriyle barışıncaya kadar** **bunları bekletin,***küs kalmaya devam ederlersegünahlarını silmeyin,***denilir**.”[[7]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn7) (Müslim, Bir ve Sıla ve Adap, 11; Tirmizi, Bir ve Sıla, 76; Elbani sahih demiştir.)

عَنْ أَبِى خِرَاشٍ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ

Ebu Hıraş es–Sülemî *radıyallahuanh*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem* şöyle buyurmuştur: **“Kim***din***kardeşini bir yıl terk edip ona küs** **durursa, onun kanını dökmüş gibi günaha girer.** *Müminler arasında dargınlık ve düşmanlığa sebep olan* *ve bu düşmanlığı aylarca, yıllarca devam ettiren* *insanların İslam toplumuna verdiği zarar,* *Müslümanlara silah çeken, onların kanını döken kâfir ve* *zalimlerin verdiği zarardan daha az değildir.***”**[**[8]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn8)(Ebu Davud, Edep, 55; Elbani sahih demiştir. Ahmed b. Hanbel, 4/220; Şuayb Arnavut sahih demiştir.)

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »

**Numan bin Beşir***radıyallahuanh*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem*şöyle buyurmuştur: **“Birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet gösterme** **ve birbirlerini koruma hususunda müminler,** **tıpkı bir vücuda benzerler.***Öyle ki,***vücudun bir** **uzvu hastalandığında, diğer bütün uzuvlar uykusuzluk** **ve yüksek ateşte ona eşlik ederler.***Bir insanın* *herhangi bir uzvundaki rahatsızlık nasıl bütün vücudun* *acı duymasına sebep oluyorsa, yeryüzünün herhangi* *bir yerindeki müminin acı ve ıstırabı da diğer müminleri* *rahatsız etmeli ve bütün müminler elbirliği ederek, o sıkıntının* *giderilmesi için gayret göstermelidirler.***”**[**[9]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn9)(Buhari, Edep, 27; Müslim, Bir, Sıla ve Adap, 66; Ahmed b. Hanbel[,](http://www.mehmeteser.net/) 4/270; Şuayb Arnavut sahih demiştir.)

Ramazanda kazandığımız oruç, şükür, ibadet, dua, tövbe, zikir ve Kur’an okuma gibi alışkanlıklarımızı, haram ve kötülüklerden uzak durma duyarlılığımızı, ramazandan sonra da devam ettirmeliyiz. Ramazan bir eğitimdi. Asıl ramazandan sonra başlayacak samimiyetimiz. İmanımızın gereği olan salih amelleri kesintisiz devam ettirmeliyiz. İbadetlerimize, bayramla birlikte elveda diyemeyiz. Sadece Ramazan da değil bütün bir ay, bütün bir yıl, bütün bir ömür boyunca kulluk yapmak zorundayız.

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقينُ

**Ve**ölüm denilen**kesin gerçek kapını çalıncaya dek, Rabb’ine kulluk**ve ibâdetedevâm**et!”**[**[10]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn10)(Hicr, 15/99) Ramazan sonuna kadar değil, ömür sonuna kadar kulluk…

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

**Abdullah bin Ömer***radıyallahuanhumâ*’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber *sallallahu aleyhi vesellem*şöyle buyurmuştur: **“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona haksızlık** **etmez, onu zor anında yalnız bırakmaz. Kim** *Müslüman***kardeşinin bir ihtiyacını karşılarsa, Allah** **da onun bir ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslüman’ın** **bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun HesapGünü onun sıkıntılarından birini giderir. Kim** **bir Müslüman’ın***mutlaka açıklanması gerekmeyen***bir** **ayıbını örterse, Allah da Hesap Günü onun bir ayıbını örter.”**[**[11]**](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn11)(Buhari, Mezalim, 4; Müslim, Bir, Sıla ve adap, 58; Ebu Davud, Edep, 46; Tirmizi, Hudud, 3; Elbani sahih demiştir. Ahmed b. Hanbel, 2/91; Şuayb Arnavut sahih demiştir.)

Ramazanda bol bol sevaplarla ve geçmiş günahlarımızı da affettirip, günahlardan arınmış bir şekilde bayrama kavuşanlardan olmayı, bütün bir ömrümüzü ramazan gibi yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramınızın bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini, savaşın, zulmün, işgalin, açlığın, susuzluğun ve bu gibi nedenlerden dolayı ölümlerin son bulmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum…

**Bayram Namazının Kılınışı:**

“Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Şafiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek'atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zait tekbirler” denir. Bu ilâve tekbirler vacip olup birinci rek'atta kıraatten önce, ikinci rek'atta kıraatten sonra alınır.

Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bıra­kılır (ref ve irsal). İlk rek'attaiftitah tekbirinden sonra eller bağlanır (itimâd) ve “Sübhâneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zait tekbirlere geçilir. İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise al­çak sesle olur. Allahüekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere “sübhânellah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır; aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu rek'attaki zait tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonra açıktan okumaya başlar. Fâtiha'dan sonra bîrsûre daha okur, rükû ve sec­deden sonra ikinci rek'ate kalkılır. İkinci rek'atta imam, Fatiha ve arkasın­dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaz tamamlanır[.](http://www.mehmeteser.net/)”[[12]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftn12)

Mehmet ESER

[[1]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref1) Mahmut Kısa, Kısa Açıklamalı Meal, Armağan Kitaplar, Konya; 3. Baskı, 2009

[[2]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref2) Kısa, a.g.e.

[[3]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref3) İmam Nevevi, Riyazü’sSalihin, Tercüme: Mahmut Kısa,  İstanbul: Beka Yayınları, 2011, s. 99 (Koyu kısımlar hadisin tercümesi koyu olmayanlar açıklamadır)

[[4]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref4) Mahmut Kısa, Kısa Açıklamalı Meal, Armağan Kitaplar, Konya; 3. Baskı, 2009

[[5]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref5) İmam Nevevi, Riyazü’sSalihin, Tercüme: Mahmut Kısa,  İstanbul: Beka Yayınları, 2011, s.568 (Koyu kısımlar hadisin tercümesi koyu olmayanlar açıklamadır)

[[6]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref6) İmam Nevevi, Riyazü’sSalihin, Tercüme: Mahmut Kısa,  İstanbul: Beka Yayınları, 2011, s.559 (Koyu kısımlar hadisin tercümesi koyu olmayanlar açıklamadır)

[[7]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref7) Nevevi, a.g.e., s. 559

[[8]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref8) Nevevi, a.g.e., s. 569

[[9]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref9) Nevevi, a.g.e., s. 117

[[10]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref10) Mahmut Kısa, Kısa Açıklamalı Meal, Armağan Kitaplar, Konya; 3. Baskı, 2009

[[11]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref11) Nevevi, a.g.e., s. 119

[[12]](http://www.mehmeteser.net/?Syf=22&Mkl=206310#_ftnref12) İsam, İlmihal 1, 4. Baskı, İstanbul; 1999, s. 306

**M.Arif Yüksel Ramazan Bayramı Vaazı Hakkında bilgi**  
  
  
Bayramlar, sevgi, coşku ve heyecanın hep birlikte hissedildiği ve yaşandığı çok özel günlerdir.   
  
  
Ramazan ayı kazanımları:   
  
Abdest, alarak dışımızı, oruç tutarak içimizi temizledik.   
  
Oruç tutarak arzularımızı kontrol etmeyi öğrendik,   
  
Namaz ile Allaha yaklaştık,   
  
Kuran kıratı ile Allah ile konuştuk,   
  
Fitre ile bedenimizin,sağlığımızın zekatını ödedik.   
  
Vaazlarla bilgilendik ve aydınlandık.   
  
İkram,sadaka ve hayırlarla malımızı bereketlendirdik.   
  
Bayram hediyeleri:   
Ölmüşlerimize dua hediyesi,   
  
Hayattakilere saygı ve hürmet hediyesi   
  
Aile fertlerine ve dostlarımıza sevgi ve mutluluk hediyesi,   
  
Tanıdıklarımıza tebrik ve güler yüz hediyesi   
  
Ben de size güzel ve yararlı öğüt hediyesi sunmak istiyorum.   
  
Hz Ali’nin Peygamber gülleri olan oğulları Hz Hasan ve Hüseyin’e öğütler:   
Oğullarım!   
  
Edep mizandır, iyi ahlak, en iyi arkadaştır.   
  
Afiyet, on kısımdır ve bunun dokuz kısmı Allah’ın zikri dışında sadece sükut etmektir. Bir kısmı da sefihlerle düşüp kalkmayı bırakmaktır.   
  
Oğullarım!   
  
Fakirliğin süsü sabır, zenginliğin süsü de şükürdür.   
  
İslam’dan üstün şeref olmaz Zühd ve takvadan üstün keramet olmadığı gibi.   
  
Tevbe ve istiğfardan yüksek şefaatçi yoktur vücut afiyetinden güzel elbise olmadığı gibi.   
  
Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.   
  
Hz Ali’ye göre en büyük işler: (Bize on öğüt)   
1-En büyük bela ümitsizliğe düşmektir.   
  
Derler ki, “Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir, ümidini yitiren ise her şeyini kaybetmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “La taknetuminrahmetillah” (Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz) buyrulmaktadır.   
  
Ümit, hayatta en büyük moral ve motivasyon kaynağımızdır.   
  
Şeytanın şeytanlaşmasında ümitsizliğinin de rolü vardır.   
  
M.Akif der ki:   
  
Ye’s öyle bir bataklıktır ki düşersen boğulursun   
  
Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun?   
  
2-En büyük cehalet kendini bilmemektir   
  
Men arafenefsehfegadarafeRabbeh (Kendini bilen Rabbını bilir)   
  
Haddini bilmek en büyük erdemlerdendir.   
  
Kendini bilen, yerini yurdunu bilir, doğru kararlar verir, kendini bilemeyen yerini yurdunu bilmez, yanlış kararlar verir ve işlerin neden ters gittiğini de anlamadığından hep başkalarını suçlar.   
  
Yunus Emre şöyle der:   
  
İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir.   
  
Sen kendini bilmezsen / Bu nice okumaktır.   
  
3-Allah katında en büyük günah, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmektir.   
  
Yalanla iman bir arada bulunmaz.   
  
Yalancılık her günaha uyan bir saptır   
  
Yalan, toplumun biricik huzur ve ilerleme nedeni olan güveni sarsar.   
  
Batılı düşünür Francis Bacon der ki:   
  
“Yalancı, Allah’a karşı kafa tutan fakat insanlardan korkan bir sersemdir.”   
  
Yalancının kendisine özgüveni ve saygısı yoktur.   
  
Söylenen bir yalanı gizlemek için en az yirmi yalan daha söylemek gerekirmiş.   
  
4-Allah’tan en çok alimler korkar. İnsanın ilmi arttıkça, olgunlaşır, Allah’ın büyüklüğünün farkına varır ve Allah’tan daha çok korkar. Vicdanlı bir bilginden hiç kimseye zarar gelmez, onların değerini bilmek ve onlara saygı duymak gerekir. Vicdansız bilgin ise çok tehlikeli bir silahtır, onlardan da sakınmak gerekir.   
  
Yunus Emre şöyle der:   
  
İlim okumaktan murat / Kişi hakkı bilmektir.   
  
Çün okudun bilmedin / Bu bir kuru emektir.   
  
5-En büyük şeref alçak gönüllülüktür.   
  
Peygamberimiz (s.a.v), “Alçak gönüllü kimseyi Allah yüceltir” buyuruyor. Tevazu ile tezelzülü, vakar ile tekebbürü birbirine karıştırmamak gerekir.   
  
Tevazu, üstünlük taslamamaktır, tezelzül ise aşağılık kompleksine kapılmaktır. Üstün nitelikli kimsenin kendini anlatmasına gerek yoktur o, söz ve hareketleriyle zaten fark edilir. Üstün niteliği olmayan kimse ise kendini anlatmaya çalışırken sürekli açık verir.   
  
Vakar, nitelikli kimsenin şereflice duruşudur. Alnı açık, başı dik bir halde kişinin kendisini temsil etmesidir. Tekebbür ise, kişinin kendisini olduğundan farklı görmesi, büyüklenmesi, başkalarını ise küçük görmesidir.   
  
6-Allah katında en büyük günah, sahibinin gözünde küçük görünendir.   
  
Günahını hafife alan kimse, günahını terk etme ve ona tevbe etme gereği duymaz.   
  
Günahını küçük gören kimse arsızlaşır.   
  
7- Allah katında en büyük günah, üzerinde ısrar edilen günahtır.   
  
Alimler, “Israr ile küçük günah kalmaz, istiğfar ile de büyük günah kalmaz.” demişlerdir. Günahta ısrar, kişide alışkanlık yapar ve artık onun karakteri haline gelir. Sonra bunun günah olduğunun farkına varsa ve terk etmek istese de zorlanır. Alkol bağımlılığı bunun tipik bir örneğidir.   
  
8-En büyük musibet, dünyaya aşırı düşkünlüktür: İhtiras   
  
Dünya’dan o kadar çok beklentimiz var ki, yetmiş yıllık ömre sığması mümkün değil. Bir de hedefe yaklaştıkça hedef büyütüyoruz dolayısı ile hedefe ulaşmak mümkün olmuyor.   
  
İhtiras, stres yapar, insanı yorar, dostlukları tahrip eder ve mutsuzluğun başlıca sebeplerindendir.   
  
9-Nimetin en büyüğüne layık olan, sevgiyi ilk başlatandır. Sevginin dilencisi olmak yerine kaynağı olmayı tercih etmek gerekir.   
  
10-Vebali en büyük olanlar, dini görevlerini ihmal eden alimlerdir.   
  
Doğruyu bilip de yapmamak, insanlara yaşamadığı şeyleri anlatmak kusur olarak o kişiye yeter.   
  
Mevlana’dan:   
Sevgide güneş gibi ol,   
  
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,   
  
Hataları örtmede gece gibi ol,   
  
Tevazuda toprak gibi ol,   
  
Öfkede ölü gibi ol   
  
Her ne olursan ol,   
  
Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol.   
  
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler.   
Göz yaşarmayınca gönül yeşermezmiş   
Birisi güzel bir şey söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden ve anlamasından ileri gelir.   
Ölülerle savaşarak gazilik elde edilmez.   
Kuru duayı bırak, ağaç istiyorsan tohum ek.   
Ölümümüzden sonra bizim mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönlündedir.   
Hayatta verdiğimiz kararlar, yaptığımız iler uzun vadede bizim kaderimiz olur.   
  
Mesleğinin erbabı iyi bir marangoz, bir müteahhidin yanında uzun yıllar çalışmış ve yaşlanıştı. Artık emekli olarak dinlenmek istiyordu. Patronuna emekli olmak istediğini bildirdi. Patronu, böyle tecrübeli,mahir ve emektar bir elemanı kaybedeceği için üzüldü ama emeklilik onun da hakkı diye düşündü. Patronu marangoza, senden son bir istediğim var, şuraya bir aile duracak şekilde bir ev yap, ondan sonra emeklilik işlemlerini başlatalım, der. Marangoz, patronunu kıramaz ve hemen alel acele işe koyulur. Bu son işi isteksiz yapmaktadır. Baştan savma bir işçilik yapar ve kalitsiz mal kullanır. İyi bir usta için böyle bir final aslında büyük bir talihsizliktir. Ev inşaatı bitince, işveren evi görmeye gelir ve evin anahtarını marangoza uzatarak “Bu ev senin, şirketimde çok emeğin var bu ev de benden sana hediye” der. Marangoz şok olmuştur. Bu evin bana verileceğini bileydim, hiç böyle mi yapardım” der.   
  
Marangoz sizsiniz. Hayat, “Kendin kazan,kendin pişir ve kendin ye” prensibine göre devam ediyor. Bu gün verdiğimiz kararlar, yaptıklarımız ve kazandıklarımız yarın hayatımızı devam ettireceğimiz iş ev,yuva hatta kader haline gelir.