**CAMİ SAFLARIMIZDA GENÇLERİMİZE YER AÇALIM**

**VE CEMAAT ADABINA RİAYET EDELİM.**

**Ayet:**

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

**Hadis:**

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

Günümüzde yaşayan bütün dinlere baktığımız zaman mabetler insanların en vazgeçilmez kutsal mekânları olarak göze çarpmaktadır. Her bir yerleşim alanının temelinde mabet mevcuttur. Mabetler, şehirleşmenin ana unsuru olarak her zaman olmuş ve her zaman olacak olan ana unsurlardır. Müntesibi olmakla şeref duyduğumuz, Yüce Allah’ın kullarına göndermiş olduğu son din İslam Dininde bulunan mabetler ilk dönemlerde mescit olarak zikredilmiş, günümüzde ise bu mabetler hem “**mescit**” hem de “**cami**” olarak ifade edilmektedir.

İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Hz. Âdem’den bu yana insanlığın inşa ettiği medeniyetler hep mabet merkezli olagelmiştir. Fıtri açıdan da insanın mabet çevresinde bir hayat kurmaya müsait olduğu, medeniyetler incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünde ilk inşa edilen mabedin Kâbe olduğunu düşünürsek insanlığın bir mabet etrafında genişlediğini ve yeryüzünü önce mabet yaparak imar ettiğini görürüz.İnsanlar için ilk kurulan mabet hakkında Allah-u Teâla Kur’anı Kerimde şöyle bildirmektedir. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ *“****Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbedir****.”* **(Ali İmrân:96)**

Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretleri esnasında ve daha sonra gerçekleştirmiş olduğu ilk ve en önemli iş mescit inşası olmuştur. Nitekim Ranuna vadisinde ilk cumanın kılındığı Kuba mescidi daha Medine’ye gelinmeden inşa edilmiş, Medine’ye hicretin tamamlanması akabinde Mescid-i Nebevi yapılmaya başlanmıştır.

Peygamber Efendimizin şehirleşme planında ilk temel unsur mescit olmuştur. İnsanların bir araya geldikleri, eğitimin yapıldığı, istişare edilmek suretiyle önemli karaların alındığı yer haline gelmiştir Mescidi-i Nebevi. Sosyal hayatın daha düzgün bir şekilde devam edebilmesi için en temel unsurların başında hep mescitler ön planda tutulmuştur.

Caminin asr-ı saadette olduğu gibi hayatın merkezindeki rolüne yeniden kavuşması bu çalışmalarda ana düşünce olarak yer almaktadır. Dolayısıyla ana hedef; yaşayan cami modelini oluşturmaktır. Yaşayan cami modeli; günün belli saatlerinde açılıp kapanan, fiziki olarak mahallenin-şehrin merkezinde bulunduğu hâlde, cemiyetin zihin ve gönül dünyasının merkezine yerleşememiş bir cami modeli değildir. Yaşayan cami modeli; toplumun hep birlikte dünya ve ahiretini inşa ettiği bir cami modelidir. Bu camide insanlar günün her anında bir araya gelme imkânına sahiptir. Bu cami modeli toplumun her kesimine ayırım yapmaksızın hizmet verme istidadı taşır. Bu camiye, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun bütün fertleri gelmek istediğinde rahatça ulaşabilir. Yaşayan cami modeli, bünyesinde kadın kolları, gençlik kolları, çocuk mekânları barındıran, dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütüldüğü camidir. Bu konuda örnek camilerimiz olmakla birlikte maalesef sayıları çok azdır. Öncelikle kalabalık nüfusun yaşadığı ve sosyal sıkıntıların arttığı il-ilçe merkezlerinden başlamak üzere, camilerimizin yaşayan camilere dönüştürülmesi projesi toplumun din hizmeti talebine cevap verilmesi açısından son derece önemi haizdir. Bugün yaşayan camilere ne kadar da ihtiyacımız var. Zira yaşayan cami modeli sayesinde toplum, farklılıkları bir zenginlik olarak görebilir, sorunlarına burada çözüm arayabilir. Yüce Yaratıcının engin rahmet ve mağfireti ile belki de bizatihi sorun olmayan ancak sorun olarak telakki edilen birçok mevzu ilahi hikmet penceresinden bakılarak burada çözüme kavuşturulabilir.

Camilerin asıl fonksiyonu mabet oluşudur. Camiler Allah’ın anıldığı, birlik ve beraberlik içerisinde Allah’a ibadet edildiği yerlerdir. Kur’an-ı Kerimde bu hususla ilgili ayetleri sizlerle paylaşmak isterim.

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ \* رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*“****Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar****.”* **(Nûr, 24/36-37)**

 لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

*“...****İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever****.”***(Tevbe: 108)**

Camiler insanları sadece bedenen birleştiren yerler değildir. Aynı şekilde ruhları birleştiren, maneviyatı sağlamlaştıran, birlik ve beraberliğe katkı sağlayan mekânlardır. Irk, mezhep ayrılığı yoktur camilerde. Zengin fakir ayrımı, amir memur, işçi işveren ayrımı yoktur camilerde. Aynı safta omuz omuza bir araya gelen insanlar kendilerinde bulunan sıfatları bir tarafa bırakarak aynı Rabbe yönelmek, aynı kıbleye doğru bir duruş sergilemek üzere camide bir araya gelirler. Bu birliktelik gönüllere ferahlık verir. Sevgi ve saygının ihdas edilmesine zemin hazırlar. Sıkıntılar çözümlenir. İnsanlar birbirleriyle irtibatı koparmaz. Yardıma muhtaç olanlar tespit edilir. Sıkıntı içerisinde olanların sıkıntısı giderilir camilerde. Üstat Necip Fazıl’ın: *“****Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan sen öp seccadem****”* dediği, Başımı sonsuz rahmete okşattığım yerdir Cami… Cami babamın omzunda gezdiğim yerdir, Cami nikâhımın kıyıldığı yerdir, cami musalladan kabre uğurlanacağım yerdir. Cami candır. Camiler Allah’ın evleri, oraya gelenler ise ev sahibi olan Allah’ın (c.c.) misafirleridir. Nitekim insanlar için ilk kurulan Mabedin adı Beytullah (Allah’ın evi)’dir.  Bu sebeple Yüce Allah’ın evlerine yardım edenler, imar edenler, bakımını üstlenenler, ihtiyaçlarını karşılayanlar Allah’a iman ettiklerini ortaya koymaktadırlar. Bir ayette Yüce Yaratanımız şöyle buyurmaktadır.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*“****Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur****.”* **(Tevbe, 9/18)**

Burada “**imar etme**”yi Efendimiz içindeki cemaatle tefsir etmiştir. Allah’ın evlerini imar edenler övülmekle beraber, Mescitlerin ve camilerin harap olması için çalışanlar ise zalim insanlar olarak değerlendirilmektedir. Kur’an-ı Kerimde bu husus şöyle ifade edilmektedir.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ  خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“****Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleler oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır****.”* **(Bakara, 2/114)**

Camiler Müslümanlık nişanıdır. Her nerde görülürse görülsün orda Müslüman insanların yaşadığı hemen anlaşılır. Camiler Müminlerin bilmediklerini bildikleri, bildiklerini ise yeniden kavradıkları birer eğitim yuvalarıdır. Daha ilk dönemde başlayan bu eğitim ve öğretim günümüzde de her hafta gerçekleştirilen Cuma vaazlarıyla, Cuma gününde okunan hutbeler ile toplum ve fert hayatını ilgilendiren konulara yer verilmektedir. Müminlere her türlü kötülüklerden uzak durmalarının yanında; her türlü iyilik ve güzellikler, insan sevgisi, vatan, bayrak, ezan, Kur'an sevgisi, ana-babaya saygı, büyüklere hürmet, küçüklere sevgi vaaz ve hutbelerde dile getirilmektedir.

Vaazımızın bu kısmında Yüce Rabbimiz mescitlerde (camilerde) nasıl davranmamız gerektiğini madde başlıkları halinde ayetler ve hadisler ışığında sizlerle paylaşmak isterim.

1. Camilerde sadece ve sadece Allah’a ibadet edilir. Kur’an-ı kerimde şöyle buyrulmaktadır.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً *“****Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin****.”* **(Cin, 72/18)**

1. Camilere giderken en temiz elbisemizi giymeye özen göstermeliyiz. İnsanları rahatsız edici her türlü şeyler-den uzak durmalıyız. Kur’an-ı Kerimde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ***“Ey Âdemoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin…*” (A’raf: 31)**
2. Camiler temiz tutulmalıdır. Temiz tutulmasına hem cami görevlilerimiz hem de cemaatimiz yardımcı olmalıdırlar. Cemaatimiz temiz çoraplarla camiye gelmeli, camilere elbiselerinden herhangi bir şey düşürmemeye özen göstermelidir. Cami görevlilerimiz ise cami temizliğinin Allah’ımızın bir emri olduğunu unutmamalıdırlar. Cami temizliğiyle meşgul olmak Yüce Rabbimizin emrini yerine getirmektir. Ayrıca camilere kirli kokularla gelmemeye dikkat etmeli (soğan, sarımsak ve sigara kokusu gibi) veya en azından kötü kokuları esans ve gül suyu vb. gibi maddelerle bertaraf etmeliyiz. Ağızlarımızı fırçalamış olarak gelmekte kokuları aza indirebilir. Kur’an-ı Kerimde Allah-u Teâla Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’e şöyle emirde bulunmaktadır.

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

***“İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun****.****”* (Bakara: 125)** Allah’ın evlerini temiz tutmakla ayrıca Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sünnetini yerine getirdiğimizi de unutmamalıyız.

1. Camiler ibadet yeri olması özelliğinin yanında; vaaz, hutbe ve irşat faaliyetlerinin yapılmasıyla birer yaygın din eğitim merkezleri görevini de üstlenmiştir. Ayrıca çeşitli kurslarla genç, yaşlı, istekli olan kimselere din eğitim ve öğretim hizmetleri verilmeye ve katılımların sağlanması yönünde maddi ve manevi desteklerimizi sürdürmeliyiz.
2. Günde 5 vakit camilerde okunan ezanlarla Müslümanlar namaza çağrılmakta, aynı zamanda da topluma “**zaman bilinci**” kazandırılmaktadır. Böylece Müslüman halklar hem ibadetlerini zamanında ve cemaatle yapmakta hem de zamanlarını ayarlayarak daha iyi değerlendirmelidirler. Ve namaza cemaatle devamımız sağlanarak camilerimizin manevi imarına da katkı sağlamaya gayret göstermelidir.
3. Camilere çocukların da getirilmesiyle, onların toplumsallaştırılmasına katkıda bulunulmuş olur. Ayrıca camiler, genç ve yaşlılar arasında bir köprü vazifesi görür. Burada evlatlarımızı ve torunlarımızı mutlaka camiye getirmenin yollarını aramalıyız. Bugün değişik camilerimizde “**haydi çocuğunu ve torunu al camiye gel”** gibi kampanyalar yapan ve böylelikle cami cemaatini artırıp gençleştiren din gönüllüsü meslektaşlarımız var Allah onlardan razı olsun. Başkanlığımızın temalarından olan “**Geç kalma Genç gel**”, ”**Engelsiz Cami Engelsiz İbadet”, “Cami ve Çocuk” “Cami Kadın ve Aile”** gibi ifadeleri sıklıkla vurgulayarak camilerimizi her kesimle buluşturabilmenin yolları aranmalıdır. Böylelikle toplumun her kesimi ortak bir paydada buluşarak daha mutlu bir toplum modeline camilerimiz sayesinde adım atılmış olur.
4. Kadınların mescide gitmelerini sağlayalım.
5. Çocukların da mescide gitmelerinde bir sakınca yoktur. Hatta alış­maları için teşvik edilmelidir. Henüz temyiz çağına girmemiş çocukların mescidi kirletme ihtimalleri sebebiyle mescide sokulmaları mekruh adde­dilse de bu haram boyutunda değildir. Çünkü Allah Rasûlü kızı Zeyneb'in kızı (torunu) Ümâme/Ümeyme bt. Ebu'1-As'ı mescidde cemaatle kılınan bir namazda kıyamda iken omuzuna oturtmuş, rükû ve secdeye gittiğinde ise kenarına bırakmıştır.
6. Bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum: Câmi yapmak, câmilere sahip çıkmak çok önemli olmakla birlikte; İslam’ı câmilere hapsetmemek, yani sadece câmi Müslümanı olmamak, bundan daha önemlidir. Camideki hayat başka, cami dışındaki hayat başka olursa; dinimizi çarşıya, pazara, dükkâna, evimize taşıyamazsak; yani gerçek İslam insanı olamazsak bu çelişki olur, câmilerden umulan neticeye aykırı olur. Demek ki câmi yapmak kadar, câmilere layık cemaatler yetiştirmek ve olmak da son derece önemli bir husustur. Yüce Allah’tan niyazımız, bizleri câmilere layık cemaatler eylemesi ve bu mübarek yerlere maddi ve manevi emeği ve hizmeti geçen herkesi rızasına kavuşturmasıdır.
7. Diğer taraftan yeni yapılan camilerin plan ve projelerinde mutlaka mimarî yapıların çocuklarımızın ve gençlerimizin dikkatini celb edecek unsurlara yer verilmelidir. Ayrıca bayan kardeşlerimizin ve engelli kardeşlerimizin durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani cemaat sayısını artırmanın yollarını çoğaltmalıyız. İşte bunlar camileri manevi anlamda imara girer.

**Değerli Müslümanlar!**

Camilerle ilgili Peygamberimizin hadislerine bakarsak: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ ***“Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar.”***  **(Buhari, Salat, 65,  Müslim,  Mesâcid, 4)** أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا ***“Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır****.****”*** **(Müslim Mesâcid, 288)** Tekrar edelim ki, ilim, ibadet, zikir gibi sırf hayr olan faaliyetlerin icra edildiği ve tevhid akidesinin pekiştirildiği mekânlar olarak mescitler, manevî bereketi bol yerlerdir. Oralarda adeta kulluk sosyalleşir toplumu kucaklar ve tabiatıyla ibadet bir başka anlam ve heyecan kazanır. Cemaatle kılınan namazın sevabının kat kat olması, cemaat havasının insan özüne ve iradesine kazandırdığı dinî dirilik ve şuur güçlenmesiyle ilgilidir. İlâhî ihsan ve bereketin coşkunluğuna vesile olan yerler olarak mescitler “**Allah katında en sevimli”** dirler. Çarşı pazarlar da kazanç yerleri olmalarına rağmen, birçok olumsuzluklara, hele cami ve mescitlerin temsil ettiği olumsuzluklara, olumlulukların unutulmasına sebep oldukları için sevimsizleşmektedirler. المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ***“Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine:*** *“****Allahım, Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler.”*** **(Buhârî, Ezân, 36)**

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ

*“****Müslüman bir kimse, namaz ve zikir için mescidi vatan edindiği (çok gitmeyi alışkanlık haline getirdiği) zaman Allah’ın onun bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin, onun yanlarına dönmesiyle (ona kavuşmaktan) duydukları sevinç gibidir****.”* **(İbn Mâce, Mesâcid,19)**

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدُ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ وَتَلَا : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ الْآيَةَ من آمن بالله

***“Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman, onun gerçek mümin olduğuna şahitlik ediniz****”*. Ve peşinden *“****Allah’ın mescitlerini ancak ona iman ederler****”* ayetini okudu. **(İbni Mâce, Mesâcid, 19)**

**Cami Ve Gençlik**

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), ideal genci; neşeyi ve süruru Rabbine ibadette arayan genç olarak tarif etmiştir. Ayrıca iffetini koruyan ve kalbi, gönlü camilere bağlı olan kişiyi, mahşerde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelendireceğini müjdelemiştir. (Buhari, Ezan, 36.) Kutlu Elçi (s.a.s.), Allah karşısındaki sorumluluğun bilincinde ve istikamet üzere olan gençleri, ilahi azabın karşısındaki engellerden biri olarak tanıtmıştır. Görüldüğü gibi Hz. Peygamberin (s.a.s.) dilinde gençlik döneminin ibadet ve taat ile haramlardan uzak bir şekilde geçirilmesi temiz toplumun inşası açısından hayati bir öneme sahiptir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) dünyasında gençlerin daima özel bir yeri olmuştur. Gençlerle samimiyet ve güven üzerine bir iletişim dili geliştirmiş olan Rasul-i Ekrem (s.a.s.), onlara çok özel tavsiyelerde bulunmuş ve onların yetişmeleriyle özel olarak ilgilenmiştir. Onun rahle-i tedrisinden geçen gençler, insanlığı aydınlatan birer kandil olmuşlardır. Gençlere duyulan güven sayesindedir ki onlar, idarecilikten komutanlığa; öğretmenlikten ticarete kadar geniş bir yelpazede sorumluluk üstlenmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in dizinin dibinde yetişen Ashab-ı Suffa’nın seçkin gençleri, Ebu Hüreyre, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Muaz b. Cebel ve Enes b. Malik’in İslam medeniyetinin inşasındaki emsalsiz katkıları şayan-ı dikkattir. Bundan dolayı kültür ve medeniyetimizde nice örnek gençler, kökü ezelde ve dalı ebette olan bir hakikatin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına ve idrakine sahip olmuşlardır. Gençler, kendilerine güvenilen, onurlandırılan, yüreklendirilen ve cesaretlendirilen, geleceğin büyük şahsiyetleri olarak görülmüştür. Allah´a bağlılığı her şeyin üstünde tutan gençler Kur´an´da övülmekte, (18/Kehf 13, 14) ölüm gelinceye kadar ömrün sahibine ibadette bulunmanın (15/Nahl, 99) zorunluluğu dile getirilmektedir. Putlarına tapmamakta ve onlara kurban kesmemekte direnen ve Allah´a ortak koşmama hassasiyetiyle yaşayan birkaç gencin, kralın baskısına maruz kalması ile mağaraya sığınmalarını konu alan ayetlerde Allah´a bağlılığın ve samimiyetin hayata yansıması ile ebedi mutluluğun müjdesi vardır. (18/Kehf, 10, 11, 12) Hz. Peygamber (sav) de; ***“Gençlerinizin en hayırlıları; ihtiyarlar gibi ölümü düşüne, gençlik heveslerine yenik düşmeyen ve gaflette boğulmayanlardır. İhtiyarlarınızın en kötüleri de; gaflet ve isteklerine uymada gençlere benzeyenlerdir”*** **(Camiu´s-Sağir, 2120.)** buyurarak gençlerin dinin hitap kapsamında bulunduklarını haber vermektedir. Gençliğinde dinin hoş görmediği hiçbir şeye iltifat etmeyen Allah Resulü, her ana babanın çocuklarını, 7 yaşına geldiklerinde temizliğe ve namaza alıştırıp 10 yaşında uygulamalarını takip ederek **(Ebû Davut, Salât, 26/495)** en güzel şekilde terbiye etmesi gerektiğini bildirmiştir. Ebeveynin çocuklarına vereceği en üstün hediyenin güzel terbiye olduğunu vurgulayan Allah Resulü, terbiyenin/eğitimin ve bireylerin inişli çıkışlı hayata hazırlanmalarının aslında ailenin ödevi olduğuna, işaret etmektedir. Bu duruşuyla hem gençlere hem de onları yetiştirmek zorunda olanlara en büyük örnek olmuştur. **(Ahzab, 21)**

* İlk Müslümanların birkaçı hariç çoğunluğu 30 yaş altıdır. Bizlere güzel örnek (Ahzab, 33/21.) (üsve-i hasene) olarak gönderilen Hz. Peygamber’in etrafında gençlerden oluşan bir kitlenin varlığını biliyoruz. İlk müminlerin çoğunluğu gençlerden oluşmaktaydı. Ali b. Ebi Talip 10, İbn Ömer 13, Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mesut 16, Zübeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah 17, Abdurrahman b. Avf 17, Erkam b. Ebi’l-Erkam 17, Sad b. Ebi Vakkas 17, Musab b. Umeyr 18-20, Cafer b. Ebi Talip 22, Ebu Bekr’in kızları Aişe ve Esma, genç yaşlarda olan ilk Müslümanlardan bazılarıdır
* Bi’ri Maune faciasında şehir edilen 70 sahabenin hepsi gençtir. O yüzden Efendimiz günlerce -bir ay veya 40 gün kadar- sabah namazında onları şehir edenlere beddua etmiştir.

**Yedi Sınıf İnsan**

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Peygamber (S) şöyle buyurmuştur:

*“****Yedi sınıf insan vardır ki, Allah kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir: Âdil imâm (yânî devlet başkanı); Allah'a ibâdet ederek temiz bir hayât içinde serpilip büyüyen genç; gönlü mescitlere sevgiyle bağlanmış olan namâzlı kimse; Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile birleşip, bu sevgi ile ayrılan iki kişi; içtimaî mevki sahibi ve güzelliği olan bir kadın tarafından çağırılıp da kadınlığını kendisine arz ettiğinde; “Ben Allah'tan korkarım” cevabiyle karşılık veren er kişi; sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren zengin kişi; insanlardan tenhâ (boş) olarak Allah 'ı anıp gözleri yaş döken takvâlı kişi.****”* **(Buhari, Zekât, 16)**

Bir insanın kalbinin mescide bağlı olması, asılı kalması ne kadar da manidar bir ifadedir. Nereye giderse gitsin kalbi mescide bağlı olan kişi, her yeri mescide dönüştüren bununla birlikte fıtratına dönmek için yolu daima mes-cide çıkan kişidir. Mescit, yeryüzünün en mübarek mekânı, Kâbe-i Muazzama’nın bir şubesidir. Cemaat her geli-şinde caminin maneviyatıyla dolup şehre geri dönmektedir. Cami, cemaati imar eder, cemaat de şehri imar eder. Günde beş vakit camiye geliş-gidiş şehre emniyet ve huzur getirir. Cemaat camiden aldığı manevi havayı şehre taşır.

**Camilerde Yitik Aranmaz**

أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

Bir adam mescidde yitiğini ilan etti ve: “Kim kızıl deveyi gördü?” dedi. Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm: ***“Bulamaz ol! Mescidler neye yarayacaksa onun için inşa edilmiştir (gayesinden başka maksadla kullanılamaz)!”*** bu-yurdular.”**[[1]](#footnote-1)** إِذا رأَيتم مَنْ يَبِيعُ أَو يبتَاعُ في المسجدِ ، فَقُولُوا : لا أَرْبَحَ اللَّه تِجَارتَكَ ، وَإِذا رأَيْتُمْ مِنْ ينْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا : لا ردَّهَا اللَّه عَلَيكَ ***“Mescidde mal alıp satan kimseyi gördüğünüz zaman, ‘Allah kazandırmasın’ deyiniz. Mescidde yitik soruşturanı gördüğünüzde de ‘Allah sana onu buldurmasın’ deyiniz.”* (Tirmizî, Büyû', 75)** Bu hadisler, mescidde kayıp ilanını yasaklamaktadır. Âlimler bu hususta ihtilaflıdır. Bir kısmı buna mekruh derken, bir kısmı haram demiştir. Keza alışveriş, icare gibi akitler de bu hükme dâhil edilmiştir.

**Camilerde Konuşmak Yüksek Sesle Seslenmek**

Ashâbtan es–Sâib İbni Yezîd radıyallahu anh şöyle dedi: Mesciddeydim, biri bana taş attı. Baktım Ömer İbni'l–Hattâb radıyallahu anh. Yanına varınca bana: – Git şu iki kişiyi bana getir! dedi. Gidip adamları getirdim. Onlara: – Nerelisiniz? diye sordu. – Tâifliyiz, dediler. Bunun üzerine: – Eğer Medineli olsaydınız, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde sesinizi yükselttiğiniz için canınızı yakmıştım, dedi **(Buhârî, Salât 83.)** Camilerde yüksek sesle konuşmak da mekruh addedilmiştir. Resulullah'ın: “**Mescidler ne maksadla yapılmışsa o iş içindir**” sözü, mescidlerin sadece ibadet ve zikrullaha tahsisini gerektirir.

**Safların Düzlüğü Şarttır**

Namazda safları dümdüz ve sık tutmak Sevgili Peygamberimizin emridir. Hem uygulamış hem uygulatmıştır. Bir tarağın dişleri gibi dümdüz olmasını emretmiş, azıcık safta göğsü öne çıkan kişinin göğsüne vurarak geri itmiş saf düzeni sağlamıştır. Ön safları doldurmak, önden arkaya doğru hiçbir boş yer bırakmamak esastır. Eğe saf arasında boş yer kalırsa sevgili efendimiz şeytanın bu boşluğu kullanarak Müslümanlar arasına kin nifak ve nefret sokabileceğini söylemiştir.

**Cami Adabına Dair Bazı Kurallar**

Allah (c.c.): "Ey Âdem oğulları, her mescidde zînetlerinizi takının." (Araf, 7/31)buyurmaktadır. Hz. Peygamber (asm) mescidlere girerken sağ ayağı ile girer ve (euzü billahi azimi vebacehehe ekrame vesalihinehü agdıma eşşeydani ercaim) diye dua ederdi. Mescidlere girildiğinde iki rekat "tahiyyetü'l-mescid"\* (câmiye hürmet) namazı kılmak Hz. Peygamber (asm)'in sünnetidir. (İbn Kesir, Tefsir, V, 106)

* Bir mescite sağ ayakla girilir, önce Resulullah (s.a.s)'a salâtü selâmdan sonra, "Allahümme'ftah aleynâ ebvâbe rahmetike (Allahım, bizlere rahmet kapılarını aç)" diye dua edilir. Çıkarken de önce sol ayağı dışarıya atarak, "Allahûmme'ftah aleynâ ebvâbe fadlike (Allahım, bize lütuf ve kereminin kapılarını aç)" diye duada bulunmalıdır. Diğer yandan mescite ilk girişte selâmlama anlamında Allah rızası için en az iki rekât "Tehıyyatül mescit" namazı kılınması sünnet olup, mescitin manevî havasına intibakı sağlar.
* Mescite abdestli olarak girilir.
* Camilerde koşulmaz gürültü yapılmaz. Cemaate yetişebilecekse sonradan gelen asla koşmamalıdır sakince yürüyüp yetişmelidir.
* Farz kılınırken sabah namazı hariç sünnete durulmaz.
* Soğan-sarmısak gibi kokusu çirkin görülen şeyler yenilerek câmiye gelmek, safları çiğneyerek ileriye geçmeye çalışmak yasaktır.
* Cep telefonlarınızı camiye girmeden önce sessize almayı sakın unutmayınız.

**İdeal Bir Mescidde Bulunması Gerekenler:**

Hadislerden elde edilen sonuçlara göre günümüz mescitlerinde bu­lunması gerekli olan sosyal tesisler ve faaliyetler şunlar olabilir:

1. Fetva ve Danışma bürosu,
2. Kütüphane,
3. Konferans salonu (Bilgisayar, tepegöz, slayt makinesi gibi araç ve gereçle donanımlı) kültürel faaliyetlere açık tutulmalıdır. Şiir okuma, piyes, tiyatro ve bilgi yarışmalarının yapılabileceği özelliklere hâiz olmalıdır,
4. Çevresinde park/dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, çim/halı saha,
5. Otopark ve bisiklet koyma yerleri,
6. Yemekhane/aşevi,
7. Düğün salonu,
8. Yaz ve gece kursları için derslikler,
9. İtikafhaneler,
10. Hanımlar bölümü, (Bu bölümün cuma ve bayram namazları dik­kate alınarak geniş tutulmasına itina göstermek gerekir.)
11. Tanıtım ve ilân panoları bulunmalı, girişte danışma bürosu oluş­turulmalıdır.
12. Bir odalık sağlık ocağı veya âcil servis merkezi,
13. Abdesthane, duşhane/hamam, gasilhane ve tuvaletler,
14. Yardımlaşma ve karz-ı hasen/borç verip-borç alabilme sandıkları, zekat, fitre ve sadaka fonu.
15. Saç-sakal bakımı/berber veya kuaför.
16. İç açıcı olması açısından bol pencereli ve bol kapılı olmalı ve girişler kolay olmalıdır.
17. İsteğe bağlı olarak özellikle sabah namazına uyandırma servisleri

Bizim medeniyetimizde camisiz yerler, ruhsuz bedenler gibidir. Camiler, yeryüzü bedeninin ruhları, canlarıdır. Camiler mekânla imanın birleştiği yerlerdir. Camiler, lâhûtiyet ile nâsûtiyetin, Allah ile kulların ruhta ve mânada buluştuğu yerlerdir.

“**O ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli, Ebedi yurdumda benim inlemeli**.”

Cenâb-ı Hak varlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimi daim ve kaim eylesin. Vatanımızı ezansız ve bayraksız bırakmasın. Kıyamete kadar bu dine hizmet eden nesiller bahşeylesin. Ahirete irtihal etmiş olan din gönüllüsü kardeşlerimize Allah ganî ganî rahmet eylesin. Mubârek camilerin yapımına hizmet eden hayır-hasenât sahibi kardeşlerimizin mekânı cennet olsun. Şu an yaşayan din gönüllüsü ve camilerimizin manevi mimarları siz değerli cematimizi Cenabı Hak eksik eylemesin… el-fâtiha.

**CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ**

Cemaatle namaza Kurandaki şu ayetler de delildir: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ **“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”[[2]](#footnote-2)** Hz. Peygamber cemaatle namazı teşvik sadedinde cemaatle kılınan na­mazın, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi veya yirmi beş derece daha faziletli olduğunu belirtmiştir.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

**“Cemaatle namaz, tek başına kılınan zamandan 27 derece daha üstündür”[[3]](#footnote-3)** Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur*:*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ:لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، ولَوْ يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتبَقُوا إلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوهُمَا وَلَو حَبْواً.

**“İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi. ”[[4]](#footnote-4)**

وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله: لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلى المُنافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ وَلَو يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأتوْهُما وَلَوْ حَبْواً.

**“Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. ”[[5]](#footnote-5)** Bir başka hadiste de

وفي روايةِ الترمذيّ عنْ عثمانَ بنِ عفانَ رضيَ الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله: مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيلَة.

**"Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış sevabını alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır"[[6]](#footnote-6)** buyurmuşlardır.

Ebû Hüreyre (r.a)*’*den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

**“Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp, sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe, melekler ona: Allahım! Ona rahmetinle muamele et, ona acı! diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazda imiş gibidir. ”[[7]](#footnote-7)** İbn Mes’ûd (r.a)şöyle dedi: “Yarın Allah’a müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse, şu namazlara ezan okunan yerde devam etsin. Şüphesiz ki Allah Teâlâ sizin peygamberinize hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazlar da hidayet yollarındandır. Şayet siz de cemaati terkedip namazı evinde kılan şu adam gibi namazları evinizde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terketmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terkederseniz sapıklığa düşmüş olursunuz. Vallahi ben, nifakı bilinen bir münafıktan başka namazdan geri kalanımız olmadığını görmüşümdür. Allah’a yemin ederim ki, bir adam iki kişi arasında sallanarak namaza getirilir ve safa durdurulurdu”. Müslim’in bir rivayetinde İbn Mes’ûd şöyle demiştir: “Şüphesiz Resûlullah (s.a.v)bize hidayet yollarını öğretmiştir. İçinde ezan okunan mescidde namaz kılmak da hidayet yollarındandır”. [[8]](#footnote-8)

Unutmayalım! Hadis-i şeriflerde cami ve mescidler,“Cennet bahçesi”(Tirmizî, Deavât, 82) ve “Beldelerin Allah´a en sevimli yerleri”(Müslim,Mesâcid, 288)olarak nitelendirilmiştir. Camiler müminleri Allah´ın birliği etrafında toplayan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının olgunlaşmasını sağlayan İslam´ın kutsal ibadet mekanlarıdır. Dil, renk, ırk ve kültür farkı gözetilmeksizin milyonlarca insan, her gün camilere gider ve omuz omuza saf tutar, ibadet eder ve huzur bulurlar.

**Değerli Müslümanlar!**

İbadet yerleri olan camilerimize abdestli olarak ve başkalarını rahatsız etmeyecek, güzel kokular sürünerek gidilmelidir. Camiye girerken sağ ayakla girmeli ve sol ayakla da çıkılmalıdır. Peygamberimiz (s.a.v) camiye girerken; “Ey Allah’ım! Bana rahmet kapılarını aç”; çıkarken de; “Ey Allah’ım! Senin lütuf ve keremini dilerim” diye dua edilmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca camiye giren kimsenin kerahet vakti değilse tahıyyetü’l mescid niyetiyle iki rekât namaz kılması da sünnettir. Camiye gelen kişinin cemaati rahatsız edecek her türlü davranıştan uzak durması gerekir. Bunun yanında; soğan ve sarımsak gibi, kokusuyla başkalarını rahatsız edecek yiyeceklerden sonra, ağız temizliğini yaparak camiye gidilmelidir. Camilerde namaz kılarken, safların sık ve düzenli olmasına özen gösterilmeli, ön safta yer varken, arka safta durulmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v), ön safta namaz kılmanın faziletini şöyle haber veriyor: “İnsanlar ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra da bunu yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka kura çekerlerdi.” Ancak; ön safa geçeyim diye, omuzlara basarak ön saflara ilerlememeli ve namaz kılan birinin önünden kesinlikle geçilmemelidir. Ayrıca Camilerde lüzumsuz yere ve sesi yükselterek konuşmak tasvip edilmemiştir.

**Muhterem Mü’minler!**

Camilerin, bulundukları yörenin sosyal hizmet ve ilişkilerinde, devamlı ışıldayan ve çevresini aydınlatan birer kandil olduğunu, oralarda hayat varsa, bizlerde de hayat olacağını, kişinin cemaatle kıldığı namazın tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha faziletli olduğunu, cemaatle namaz kılmak için atılan her adımın bir kısım günahlara kefaret olacağını bilelim. Bu sebeple camilerle aramızdaki bağı sıcak tutalım Çocuklarımızı da camilere alıştıralım Onların temiz kalplerine, din, iman sevgisini yerleştirelim. Müminlerden uzak kalan camilerin, matem havasına büründüklerini unutmayalım. Hutbemi, Hz Peygamber (s.a.v)’in şu Hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum: ***“Bir kişi, Allah’ın farzlarından birini eda etmek üzere evinde güzelce temizlenir ve camiye giderse, onun attığı adımlardan biri günahlarının silinmesine, diğeri de onun derecesinin yükselmesine vesile olur.”***

Hazırlayan:

Yahya DEMİRÖRS

Vaiz

1. Müslim, Mesâcid, 80 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bakara, 2/43 [↑](#footnote-ref-2)
3. Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 42 [↑](#footnote-ref-3)
4. Buhârî, Ezân 9, 32; Müslim, Salât 129, 131 [↑](#footnote-ref-4)
5. Buhârî, Mevâkît 20, (I,141); Ezân 34, (I,160); Müslim, Mesâcid 252, (I,451-452). [↑](#footnote-ref-5)
6. Buhârî, Ezân, 34; Müslim, Mesâcid, 260 [↑](#footnote-ref-6)
7. Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 272 [↑](#footnote-ref-7)
8. Müslim, Mesâcid 256–257, (I,453); Nesâî, İmâmet 50, (II,108-109). [↑](#footnote-ref-8)