**RUHUMUZU DİNLENDİRECEK AMEL, NAMAZ**

Yüce Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi başıboş da bırakmamıştır. Nitekim Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

**“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”** (Mü’minûn, 115)

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى

**“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder*.***” (Kıyâme, 36)

İnsanı en mükemmel bir biçimde yaratan yüce Allah (cc), onun fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra ruhî ihtiyaçlarının da nasıl karşılanacağını en iyi şekilde bilmektedir. Bu sebepledir ki Cenab-ı Allah insanı, ruhun gıdası sayılacak “ibadet” ile sorumlu tutmuştur:

# وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“**Ben cinleri ve insanları ancak bana “ibadet” etsinler diye yarattım**” âyeti bu gerçeği ifade etmektedir. (Zâriyât, 56).

İnsanın yaratılış gayesi olan “ibadet” görevini yerine getirebilmesi için îman edip Allah’ın emir ve yasaklarına uyması, isyan etmemesi ve salih ameller işlemesi gerekir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) bir defasında sahabeden Muaz (ra)’a hitaben; **“Ya Muaz (ra) Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin?”** diye sordu ve cevabını yine kendisi şu şekilde verdi:

“**Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, onların sadece Allah’a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak tutmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak tutmayan(lar)a azâb etmemesidir**” buyurdu. (Müslim, Îmân, 48)

Türkçe’de namaz olarak kullandığımız bu kelime dilimize Farsça’dan geçmiştir. Arapça’sı salâttır. Salat kelimesi Arapça’da, dua etmek, övmek, tazim etmek gibi anlamlarda da kullanılır.

**Namaz, İlk İnsandan İtibaren Yapılagelen İbadettir**

Kişinin îmandan sonra en başta gelen kulluk görevi namazdır. Yüce Allah, ilk insan ve ilk peygamber Âdem(as)’dan itibaren bütün insanları namaz ibadeti ile sorumlu tutmuş ve bunun bir neticesi olarak bütün peygamberler, kavimlerine namaz kılmalarını emretmiştir. Namaz, İslam’ın tevhid'den sonraki ikinci çağrısıdır.

Namaz, bütün peygamberlerin Allah’a yönelişinin en somut göstergesidir. Yüce Allah (cc), Peygamber

Efendimize,

قُلْ اِنَّ صَلَات۪ي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ

**“Şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, hayatım da ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”** (En’âm, 162) demesini emretmiş, Hz. İbrâhim de,

رَبِّ اجْعَلْن۪ي مُق۪يمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّت۪يۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَٓاءِ

**“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle.”** (İbrâhîm, 40) diye dua etmişti.

Nesiller boyu peygamberler tarafından emredilegelen namaz ibadeti, İslâm öncesinde Mekkeliler tarafından da bilinmekteydi. Nitekim bazı sahabeler Müslüman olmadan önce de namaz kılmaktaydılar. Ancak Cahiliye toplumunda ibadetlerin biçimi değiştirilmiş ve Beytullah’ın yanında ibadetlerine şirk karıştırarak, ıslık çalmayı ve el çırpmayı ibadet haline getirmişlerdi. (Enfâl, 35).

İslâm, bozulmaya yüz tutmuş Allah-kul ilişkisini yeniden tesis etmek üzere vazolunmuştu. Bunu temin etmenin başında da O’na lâyık bir şekilde ibadet etmek gelmekteydi. Peygamberlik görevinin başlarında dahi Resûl-i Ekrem namaz kılmakta, ancak müşrikler onu (sav) engellemeye çalışmaktaydı. Bu hakikat Alak, 9-10 suresinde **“Gördün mü, bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı”**şeklinde beyan edilmektedir.

**Mü’minin Mi’racı Olan Namaz Maddi-Manevi Arınmadır**

Bilindiği gibi beş vakit namaz, Müslümanlara Hz. Peygamber’in miracı sırasında farz kılınmıştır. Süleyman Çelebi buna işaret ederek; “Sen ki, Mirâc eyleyüb ettin niyaz, Ümmetin miracını kıldım namaz,” beytini irad etmiştir.

Namaz, sadece şekilden ibâret bir hareketler bütünü değildir. Kelime-i şehâdet, oruç, hac, zekât gibi İslâm'ın rükûnları namazda mevcuttur. Namaz; mü’mini Allah katına yükseltip O’na kavuşturan bir mirac, gönülleri ferahlatan, ruhları aydınlatan bir şifadır.

Kur"ân-ı Kerîm’de kendilerinden övgüyle bahsedilen müminlerin özellikleri sıralanırken, onların **“Namazlarında huşû içinde olduklarının”** (Mü’minûn, 2) **“Namazlarını muhafaza ettiklerinin”** (Mü’minûn, 9) ve **“Namazlarına devam ettiklerinin”** (Meâric, 23) altı ısrarla çizilir. Diğer taraftan namazı ciddiye almayıp ondan uzaklaşan, onu gösteriş için kılan ve kılarken de tembellik yapan kimseler;

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّ۪ينَۙ ﴿4﴾ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَۙ ﴿5﴾ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَٓاؤُ۫نَۙ ﴿6﴾

**“Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka da gösteriş yaparlar.”** (Mâûn, 4-6) ayetleriyle yerilir.

Namaz, sadece yüce Allah ile kul arasındaki ilişki biçimi olmakla kalmaz, aynı zamanda insanı olumsuz davranışlardan ve her türlü kötülükten de uzaklaştırır. Nitekim Kur’an’da Yüce Allah, **“Gerçekten namaz, kişiyi hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”** (Ankebut 45) buyurarak bunu ifade etmektedir. Ayrıca kulun, günün belli vakitlerinde Allah’ın huzuruna çıktığını düşünmesi, kulu O’nun rızasına uygun davranışlar sergilemeye sevk etmekte, böylece namaz bu yönüyle kötülüklere engel olmaktadır.

Hz. Peygamber (sav), **“Bir Müslüman, vakti geldiğinde güzelce abdest alıp, kendisini Allah’a vererek rükû (ve secdesiyle) farz namazı kıldığında,** —büyük günah işlemedikçe— **bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu, her zaman için böyledir.”** (Müslim Taharet 7) ve

الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

**“Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma, aralarındaki günahlara kefarettir.”** (Müslim, Tahâret, 14) hadisleriyle namazın, insanı arındırdığını belirtmektedir. Namaz, insanın ruhunu temizlediği gibi, abdest almayı gerektirmesi sebebiyle maddî temizlik için de bir vesiledir. Namaz için abdest alan bir mümin, vücudunun en çok kirlenen azalarını günde birkaç defa yıkamakta, böylece maddî kirlerden de arınmaktadır. Namaz Mi’racda farz kılınmıştır; Yücelerden alınıp getirilen bir hediyedir... Namaz kılan kişi, işte bu kutlu yolculuğu kendi içinde yaşar... Anlamına uygun, gereği gibi kılınırsa eğer, namaz müminin mi’racı olur! Mi’rac ise, arınma ve korunmanın mümin tarafından her gün beş defa tekrar yaşanmasını sağlar. Bu sayede namaz, insanın ruhunu her türlü mânevî kirden arındırır. Nitekim bir gün Allah Resûlü (sav), bu arınmayı şöyle örneklendirir:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ . قَالُوا لاَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا . قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا

**“Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?**Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz.” dediklerinde Peygamber Efendimiz, **“İşte beş vakit namaz da böyledir! Allah onlarla günahları yok eder.”** buyurur. (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 6)

**Beş Vakit Namaz, Zaman Bilincini Öğretir**

Namaz; mü’minin günlük faaliyetleri hakkında, düzenli olarak Rabbi'ne hesap vermesini sağlayan bir otokontrol mekanizmasıdır.

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنٖينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

**“Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”** (Nisa 103) buyuran Yüce Mevlâ, inananların, ibadet vakitlerine göre günlük hayatlarını belli bir düzen içinde sürdürmelerini istemiştir. Namazın Müslüman üzerindeki bir etkisi de, günün beş ayrı vaktinde yerine getirilmesiyle insanın hayatını belli bir programa sokmasıdır.

Rükünlerinin hakkıyla yerine getirilmesi kadar, namazın belirlenen beş vakitte kılınması da çok önemlidir. Nitekim bir gün Peygamber Efendimize, “Amellerin en faziletlisi hangisidir?” diye sorulunca, Allah Resûlü,

الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

**“Vaktinde kılınan namazdır.”** (Buhârî, Tevhîd, 48) cevabını vermiştir.

**Secde Hali Kulun, Rabbine En Yakın Olduğu Andır**

Namaz; beden, zihin ve kalbin iştirakiyle eda edilen, kısacası insanı her yönüyle kuşatan bir ibadettir. İnsan, bedeni ile kıyam, rükû, secde ve kıraati gerçekleştirirken, zihni ile okuduklarını düşünmeye ve anlamaya yönelir. Kalp ise huşû ve sükûnet ile bu ibadeti en iyi şekilde tamamlar.

Kulun Allah’a (cc) en yakın olduğu zaman dilimi secdedir. Bu hususu tesbit eden bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur.

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

**“Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde halidir. Öyleyse secdede duayı çokça yapınız.”** (Müslim, Salât, 215) Secde hali öylesine muazzam bir haldir ki orada fısıldıyorsun Arş-ı Âlâda duyuluyor.

**Namaz Kulun Rabbine Sığınmasıdır**

Namaz, zayıf olan insanı kudreti sonsuz olan yüce Allah’a bağlayan ve yalnız O’na baş eğilmesinin manevi eğitimini yaptıran bir ibadettir. Namaz; kalbi pekiştiren ona kuvvet ve metanet kazandıran bir nurdur.

Namaz; dua, yalvarma, sadece Rabbe yönelme, O’ndan yardım ve bağışlanma dileme, O’na iltica ve münâcât etmedir. Namaz, ruhun derinliklerinden gelen bir hissiyatla Allah’ı anma/zikir, gönülden gelen bir içtenlikle Yaratan’a hamd ve senâda bulunma, bütün samimiyetiyle O’nun hükümranlığını kabul ve itiraf etmedir. Namaz, kıyamda Kur'an okumak suretiyle Allah (cc) ile konuşmaktır.

Namaz, aynı zamanda Müslümanların dünyevî meşguliyetlerine kısa bir mola vererek Allah’a yönelme ve bu sayede psikolojik olarak rahatlama çabasıdır. Sahâbeden Ebû Huzeyfe’nin naklettiğine göre, Peygamberimiz (sav) sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında müezzin Bilâl’e (ra) hitaben,

. يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا

**“Kalk namaza (çağır da) bizi namazla rahatlat!”** (Ebû Dâvûd, Edeb, 78) diye seslenmişti. Gerçekten Efendimizin kıldığı namaza bakıldığında, onun Rabbine olan şükrünü eda ederken ne denli içten davrandığı, kendisini Rabbine nasıl verdiği açıkça görülür. Buna tanıklık eden sahâbenin, namaz kılarken ağlamasından dolayı onun göğsünden gelen, değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemeleri Resûl-i Ekrem’in, Allah’ın huzurunda taşıdığı heyecanı ve ruh hâlini yeterince anlatmaktadır. (Ebû Dâvûd, Salât, 156)

Müslüman için kulluğun en güzel göstergesi olan namazın çeşitli hikmetleri vardır. Beş vakit namaz, Allah ile kul arasında kurulan düzenli bir bağ ve iletişimdir. Namazda Rabbi ile buluşan kulun, Allah’ı her anışında kalbi huzurla dolar. Zaten kalbin sükunete ermesi Zikrullaha bağlıdır. Kur’an-ı Kerimde;

اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِۜ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُۜ

**“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.”** (Ra’d, 28) buyrulmaktadır.

**Cennetin Anahtarı Namazdır**

İnsanın, sadece dünyasını değil aynı zamanda âhiretini de kurtarmasının en önemli vesilelerinden biri olan namaz, fani dünyadan, ebedî âleme açılan bir penceredir. Bir hadis-i şerifte;

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ…

**“Cennetin anahtarı, namazdır…”** (Tirmizî, Tahâret, 1) buyrulmuş ve namaz ehlinin cennete gireceği müjdelenmiştir.

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَوُضُوئِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

**“Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.”** (İbn Hanbel, IV, 266)

**Namaz Kötülüklere Karşı Manevi Bir Kalkandır**

Namaz; mümini ruhen yücelten, onu maddî-manevî kir ve paslardan arındıran, fahşâ ve münkerden alıkoyan, nefsin ve şeytanın esaretinden kurtaran, kibir, gurur ve bencillik gibi hastalıkları tedavi eden, vakar ve tevazu duygularını artıran mükemmel bir ibâdetttir.

Mü’min, namazda sürekli olarak Allah ile beraber ve O’nun gözetiminde olduğunu bilir. Bu bilinçle dosdoğru kılınan namaz, kişiyi her türlü hayâsızlıktan ve kötü davranıştan korur. Kur’an-ı Kerimde;

اُتْلُ مَا اُوحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

**“**(Resûlüm!) **Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.**” (Ankebut, 45) buyrulmaktadır.

Enes b. Malik’ten (r.a.) rivayet ediliyor: Ensardan bir genç namazlarını daima Peygamberimiz (s.a.v) ile birlikte kılıyor, ancak fuhuş ve hırsızlık gibi her çeşit günahı da işliyordu. Bu durum Peygamberimize (sav) anlatılınca şöyle buyurdu: **“Namaz mutlaka onu haramlardan alıkoyacaktır.”** Çok geçmeden bu genç tevbe etti ve durumu düzeldi. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav): **“Ben size demedim mi”** buyurdu. (V. Zuhayli, Tefsirul Münir, c.10, s.531)

**Namaz, Terkedilmemesi Gereken Bir İbadettir**

Namaz, akıl baliğ, kadın ve erkek her müslümana farzdır. Farziyetine inanmadığı için namaz kılmayan kimse mü’min olamaz. Farziyetine inandığı halde şer’î bir özrü olmaksızın, tembelliği sebebiyle namazını kılmayan kimse büyük günaha girmiştir.

Namaz, İslam binasının ana taşıyıcı kolonudur. Yıkılması halinde İslam binası hâk ile yeksan olur. Bu sebepledir Hz. Peygamber (sav),

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

**“Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır."** (Tirmizî, Îmân, 8) buyurmak suretiyle namazı İslâm’ın özü sayması manidardır. Seven kişi, sevdiğini üzmekten sakınır. Çünkü sevgi bunu gerektirir. Namaz kılıyor olmakta, “Rabbim, ben seni seviyorum ve emrini dinliyorum” demektir. Namazını terk eden kişi sevgisini nasıl ifade edebilir? Hangi ameliyle namaz kılmamanın vebalini ödeyebilir? Çünkü namaz; dinin direği ve olmazsa olmaz kuralıdır. Namaz; imanla küfür arasında manevi bir perdedir ve amellerin en faziletlisidir. Namaz; cennetin anahtarı; müminin mi'racı ve alâmet-i fârikasıdır.

Hicretin beşinci yılıydı. Kureyşliler, Hayber Yahudileri, Gatafanlılar ve Fezâreliler gibi çok sayıda Arap kabilesi, on bin kişilik bir orduyla Müslümanlara hücum etmişlerdi. Allah Resûlü ve ashâbı birkaç hafta boyunca büyük bir uğraşla kazdıkları hendeklerle düşmanı durdurarak Medine"yi müdafaa etmek istiyorlardı. Hendeklerden dolayı “Hendek” ya da düşman gruplarının ittifakından oluştuğu için “Ahzâb” (Gruplar) adı verilen bu savaş öyle şiddetli geçiyordu ki, bazı günler Müslümanlar vakit namazlarını bile kılmaya fırsat bulamıyorlardı. Bu yüzden Allah Resûlü,

شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ

**“Bizi meşgul ederek ikindi namazını geçirmemize neden oldular. Allah kabirlerini** (veya evlerini ya da karınlarını) **ateşle doldursun!”** (Müslim, Mesâcid, 203) demekten kendini alamamıştı. Çünkü namaz, küfre karşı bir kalkandır. Peygamber Efendimizin (sav), namazı terk edenlerin tehlikeli sularda yüzdüğünü ve boğulmakla karşı karşıya kalacağını ifade ederek;

بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

**“Küfürle iman arasındaki perde namazı terk etmektir.”** (Tirmizî, Îmân, 9) buyurması, namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunun bir vesikası olmakla beraber Müslüman’ı, Allah’ı inkâr etmekten koruduğuna da işaret etmektedir.

Hz. Ömer’in valilerine yazdığı tavsiyesinde, “Bana göre en önemli vazifeniz namazdır. Onu vaktinde kılan, dinini korumuş olur. Namazlarını ihmal eden, diğer vazifelerini de ihmal eder.” (Muvatta’, Vukût, 1) demesi, namazın hem koruyucu, hem de disipline edici özelliğini ifade eder.

Hz. Ömer (ra) Mecusi bir köle tarafından sabah namazını kıldırdığı esnada hançerleniyor. Sekerât-ül mevt halindeyken kendisine namaz hatırlatılıyor. Son bir hamleyle kalkıp namazını ikame ediyor ve sonrasında “Vallahi namazı terk edenin İslam’dan nasibi yoktur.” diyor. (Muvatta Taharet, 51)

Cehennem ateşine karşı en büyük siper namazdır. Kur’an-ı Kerim’de cennetlikler ile cehennemlikler arasında şöyle bir konuşma geçer. Cennet ehli cehennemliklere **“Sizi Sekar’a** (cehenneme) **ne soktu?”** diye sorduklarında onlar şöyle derler;

**قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ**

**“Biz namaz kılanlardan değildik.”** (Müddessir 42-43) buradan da anlaşılıyor ki namaz, o kadar önemlidir ki hangi durum ve şart olursa olsun terkine müsaade edilmemiştir. Ayakta kılmaya gücü yetmeyen, oturarak kılar. Oturarak kılmaya gücü yetmeyen işaretle kılar. İşaretle de kılamayan ima ile kılar. Asla terk edemez.

**Özetleyecek Olursak**

Peygamber Efendimizin sağlığında **“Gözümün nuru”** buyurduğu ve vefatından önceki son tavsiyesinin namaz olduğunu unutmayalım. (Nesai İşretü’n Nisa, 1) Öyleyse, kıldığımız namazı son namazımızmış gibi bütün varlığımızla Allah’a yönelerek ve huşu içinde kılalım ve Peygamber Efendimizin;

**أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ**

**“(Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği amel, namazdır.”** (Nesâî, Muhârebe, 2) uyarısını unutmayalım.

Sohbetimizi bir hadis-i şerif ile nihayete erdirelim.**“Gece ve gündüz melekleri sizi takip ederler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanırlar. Sonra sizinle geceleyen melekler, ilâhî huzura çıkarlar. Rab’leri onlara,** “-onları en iyi bir şekilde bildiği halde- **kullarımı nasıl terk ettiniz?” diye sorar. Melekler, “Onları namaz kılarken terk ettik ve namaz kılarken bulduk.” cevabını verirler”** (Buhârî, Mevâkît, 16)

Hazırlayan:

Mehmet KÜÇÜK

Sapanca Vaizi