**İL : ORDU**

**TARİH : 04/11/2016**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَٓا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعاًۜ[[1]](#endnote-1)

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم):

وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللّهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

**ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ**

 **Muhterem Kardeşlerim**! Yüce dinimiz İslam insana değer verdiği gibi, insan sağlığına da büyük bir önem vermiş, canımızı, malımızı, kanımızı, ırz ve namusumuzu, hayat ve ahlakımızı teminat altına almak için her türlü tedbiri getirmiştir. Nitekim insanın, üzerine düşen bütün sorumluluklarını yerine getirebilmesi için sağlıklı bir vücuda sahip olması gerekir. Sağlık, korunmak üzere insana verilmiş bir emanettir. Sevgili Peygamberimizin **“Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin!”**(1) buyurduğu şeylerden birisi de sağlığın kıymetini bilmektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tedavi olma hususunda gereken hassasiyeti göstererek: **“Allah Teâlâ hastalığı da ilâcı da indirmiş ve her hastalığa bir ilâç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun.”**(2) buyurmuştur

**Aziz Mü’minler**! Günümüzde çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Organ naklidir.

Dinimize göre insan bedeni, canlı iken nasıl muhterem ise, cansız iken de öyledir. İnsan öldüğünde bedeninin herhangi bir organına keyfi olarak zarar verilmesi caiz değildir. Ancak bir hastaya tedavi maksadıyla organ nakli;

—Zaruret halinin bulunması, yani Hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için başka bir çaresinin olmaması,

— Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine kanaat getirilmesi,

—Organ veya dokusu alınacak kişinin, işlemin yapıldığı esnada hayatını kaybetmiş olması; organı alınacak kişi sağ ise alınacak organ veya dokunun, hayati bir organ olmaması,

—Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından, organ veya dokusu alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartı ile yakınlarının buna razı olması,

—Alınacak organ veya doku karşılığında menfaat sağlanmaması, ücret alınmaması,

—Tedavisi yapılacak hastanın buna rıza göstermesi gibi şartların bulunması halinde caiz görülmüştür.(3)

**Muhterem Müslümanlar**! Organ bağışı konusunda, acaba bizim organımız nasıl bir insana nakledilecek, türünden endişelere kapılmak gereksizdir. Sonuçta bir insana faydalı olmaya çalışarak bağışladığımız organımız bize sevap kazandıracaktır. Onu taşıyan kimsenin iyi veya kötü ameli kendisini ilgilendirir. Herkes yaptığı işlerin hesabını Allah’a verecektir. Günahlar ve sevaplar, insanda bulunan irade-i cüz’iyyenin kullanılmasıyla elde edilen şeylerdir. Nakledilen organ ise sadece bir alet hükmündedir. Dolayısıyla günah işleyen kimseye verilmiş olan organın ve organ sahibinin bu günahtan dolayı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Organlarımızın, biz öldükten sonra, herhangi bir menfaat karşılığında olmaksızın başka insanlara çare olması, gerçek bir bağış olduğu gibi aynı zamanda büyük bir insanlık örneğidir.

Hutbemi bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif meali ile bitiriyorum:

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor; **“Her kim birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.”** (4)

 Peygamberimiz (s.a.v)’de **“İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.”**(5) buyuruyor.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1- Hâkim, el-Müstedrek, Rikâk, IV/341 H.N: 7846.

2- Buhârî, Tıb, 1; Müslim, Selâm 69; Ayrıca bkz. Ebû Dâvud, Tıb 1, 11; Tirmizî

3- Din İşleri Yüksek Kurulunun 03.03.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı.

4- Maide, 5/32

5- Buhârî, Mağâzî 35

 **Hazırlayan : Fuat ALTIN**

**Ünvanı : Yukarıdamlalı Mah. Kuzbahçe Elikoğlu Camii İmam Hatibi**

 Redaksiyon: İl İdrşat Kurulu

1. [↑](#endnote-ref-1)