**İLİ : ORDU**

**TARİH : 30.06.2017**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

**وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقٖينُ**

قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَقُّ اللّٰهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

**İBADETLERDE DEVAMLILIK**

 **Aziz Mü'minler!**

Yaratılanlar arasında eşsiz bir yeri olan ve yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan, gayesiz ve başıboş olarak yaratılmamıştır. İnsanın yaratılışının ve dünyaya gönderilişinin gayesi hiç şüphesiz kulluktur. **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”1**ayeti bu gerçeği çok net bir şekilde ile beyan etmektedir.

 **Kıymetli Kardeşlerim!**

 Kulluk, her zaman Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde olmak ve ona göre bir duruş sergilemektir.  Kulluk, halis ve samimi bir niyetle, Allah’a yakın olmayı düşünerek ibadet yapmaktır.

 Kulluk ve kulluğumuz gereği olarak yaptığımız ibadetler, Allah'ın kulları üzerindeki haklarındandır.

 Bir gün Peygamberimiz (sas) Muaz b.Cebel'e (Allah ondan razı olsun):

 **-Ya Muaz!Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?** Dedi. Muaz:

 -Allah ve Rasulü daha iyi bilir, diye cevap verdi.

 Peygamberimiz:

 **-Allah'a kulluk etmeleri ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır,** buyurdu. Sonra Peygamberimiz tekrar:

 -**Allah'a kulluk ettikleri takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?** Dedi. Muaz'ın:

 -Allah ve Rasulü daha iyi bilir, demesi üzerine

 Peygamberimiz:

 -**Onlara azap etmemektir''**, buyurdu.2

 **Kardeşlerim!**

 Yaptığımız ibadetler aynı zamanda Yüce Allah’a, lutfettiği bunca nimetlere karşılık şükür borcumuzu ifa etmektir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz (s.a.s) çok ibadet etmesinin nedeni sorulunca  **“Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?”3**diye cevap vermiştir

 **Kıymetli Mü'minler!**

 Kulluk devamlılık ister. Kulluk belli gün, gece, hafta ve aylara tahsis edilip geri kalan zamanlarda rafa kaldırılan bir görev değildir. Bilakis hayatın her alanında ve ömrün her anında ölünceye kadar yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Yüce Rabbimiz bu hususta **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقٖينُ** **“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et”4** buyurmaktadır.

 Hz. Peygamberimizin amellerin devamlılığı konusundaki uygulamaları ve sözleri de İbadetlerin devamlı olması gerektiğini gösterir. Alkame (r.a) şöyle rivayet eder: Mü’minlerin annesi Aişe’ye sordum ve şöyle dedim*:* “Ey mü’minlerin annesi! Resûlüllah (sas)’in ibadeti nasıldı? Günlerden birine tahsis ettiği bir şey olur muydu?” Bunun üzerine Aişe (r.a) bana şu cevabı verdi: “**Hayır! Onun ameli devamlıydı.''5** Yine Hz. Aişe’nin anlattığına göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: **“Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devamlı olanıdır.”6**

 **Kardeşlerim!**

 Allah Teâlâ’nın Ramazan ayı, kadir gecesi, Cuma günü, seher vakti gibi kıymetli, rahmetinin ve bağışlamasının bol olduğu günleri tahsis etmesinin sebebi, mü’minlere olan engin rahmetinin sonucudur. Allah Teâlâ’nın diğer günleri de kulluğun yerine getirilmesi, ibadetlerin ifa edilmesi için önemli ve anlamlıdır. Akıp giden zaman içerisinde kulluk ve onun gereği olan ibadetlerin de kesintisiz ve noksansız devam etmesi gerekir. Mü’min, emanet olarak verilen hayatın, hiç ara vermeden tükendiğini unutmamalı ve kulluğun ebediyete uzanan çizgide sürekli devam etmesi gerektiğini aklından asla çıkarmamalıdır.

 Yüce Rabbimiz bizleri ölünceye kadar kulluğundan ayırmasın. Sevdiği ve razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin.

### 1 Zariyât, 51/56

**2 Müslim,''İman'',12**

**3 Buharî, Teheccüd,16**

**4** **Hicr, 15/99**

**5 Buharî, Savm, 64**

**6** **Buharî, Îman, 32**

 **Hazırlayan: Dursun Ali ŞİRE**

 **Ulubey İlçe Vaizi**