**Namaz, bizi yaratan, yaşatan ve bize sayısız nimetler veren yüce Allah'a karşı, bir kulluk görevimizdir.**

**Namaz kılanlar, Allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ,**

**Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.**

***Namaz, müminler üzerine , vakitleri belli bir farzdır.( Nisa suresi 103. Ayet.).***

Allah şöyle buyurur:

"İman eden kullarıma söyle:

Namazı kılsınlar. (14/İbrahim, 31)

***"Cennetin anahtarı namazdır."* (Müslim, İman10; Tirmizî, Zekât 2; Nesâi, Salât 4).**

**Namaz, cennetin anahtarı olduğu gibi; namazı terketmek de cehenneme girme sebebidir: Cehenneme girmiş olanlara:**

**\_ *"Sizi cehenneme sevkeden nedir?" sorusuna:***

***- "Namaz kılanlardan değildik."* (74/Müddessir, 42-43) cevabını verirler.**

**Namaz dinin direği,**

**ibadetlerin en üstünüdür.**

**Ve Namaz, Allah’ın kesin emridir: Namazlara ve orta namaza devam edin;**

***Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. ( Bakara suresi 238. Ayet)***

***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 suresi 45. Ayet.***

***Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?***

***(Maide suresi 91. Ayet)***

***Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, Ve hayra da mâni olurlar. ( Maun suresi 4-7. Ayetler )***

***Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar, namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler. (Nisa suresi 142. Ayet.. ) Namaz, bütün hata ve günahların silinmesine sebeptir:***

***Hz. Peygamber (A.S.V.) buyurdular ..***

***Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?"***

***"Bu hal onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" dediler,***

***Aleyhissalâtu vesselâm: "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu."*** Buhârî, Sahih, Mevâkîtu’s-Salâti, 9/ 6. ( I,

134.)

***Rebî'a İbnu Ka'b el-Eslemî anlatıyor: "Ben Resülullah (A.S.V.) ile beraber gecelemiştim, kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim.***

***Bana: "Dile benden (ne dilersen)!" buyurdu. Ben: "Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana: "Veya bundan başka birşey?" dedi. Ben: "Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim. "Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu."***

**Namaz kılan Salih evlat, Ebeveyninin amel defterinin açık kalmasına sebeptir:**

**Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki;  
“ İnsan ölünce üç şey hariç, amel defteri   
kapanır;**

**Amel defterini açık tutan üç şey:**

**devam eden sadaka,**

**kendisiyle faydalanılan ilim,**

**ona dua eden salih evlat.” (Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-Müsned İmam Ahmed).**

**Namaz kılana, melekler şahit olur:**

**“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”*[[1]](#footnote-2)* Buhârî, Mevâkît, 9/16. (I, 139.)**

**Beş vakit namazı dosdoğru kılanlara Allah, cennet vaat etmiştir:**

**“Allah, beş vakit namazı (kullarına) farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûunu, ve huşûunu tam yaparsa bu kimseye , Allah’ın onu bağışlayacağı (ve cennete koyacağına) dair ahdi (sözü) vardır. Böyle yapmayan kimseye ise Allah’ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar (ve cennetine koyar), dilerse ona azap eder.”*[[2]](#footnote-3)* Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 2/9. (I, 295-296.)**

**Yüce Allah, Kur’ân’da, namazı üşene üşene kılmayı ve terk etmeyi münafık ve kafirlerin niteliği olarak zikretmiştir.**

**“Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.”[[3]](#footnote-4)**

**Namaz, gerçek müminlerin en büyük özelliğidir ve mükafatı büyüktür:**

**“Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.”[[4]](#footnote-5)**

**(Ayrıca bkz. Nisa, 4/162; Tevbe, 9/72; Hac,22/34-35; Neml, 27/2-3.)**

**Beş vakit namaz; günde seksen defa berat=kurtuluş müjdesidir:**

İlim kapısında verdim yılları,  
Dinledim, ''Hakk'' diyen âlim kulları,  
Sordum, Dost'a giden bütün yolları;  
Yakın yok dediler.. Secdeden gayrı...

Ne bağış yaptığın, vakıf listesi,  
Ne de alkışların esrarlı sesi.  
**Günde seksen kere, berât müjdesi;  
Veren yok dediler.. Secdeden gayrı**..

**CENGİZ NUMANOĞLU** (1996)

**1. Namaz, Allah'ı Hatırlatır**

**فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. *(Bakara, 2/152***

**2. Namaz, Dinin Direğidir**

**الصَّلاةُ عِمَادُ الدِّينِ Efendimiz (a.s); "Namaz dinin direğidir." buyurdu. *(Beyhaki, Sünen)***

**3. Namaz, Verilen Nimetlere Karşı Allah'a Bir Teşekkürdür**

**لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ “Eğer şükrederseniz, elbette (nimetlerimi) artıracağım” *(İbrahim, 14/7)***

**4. Namaz, Vaktin Kıymetini Öğretir. *Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.( Nisa suresi 103. Ayet.).***

**5. Namaz, İnsanların Eşit Olduğunu Hatırlatır**

**Namaz; zengini fakiri, âmiri memuru ve her seviyedeki insanı camide yanyana getirir ve insan olarak Allah katında eşit olduklarını, aralarında insan olmak bakımından bir fark olmadığını öğretir.**

**6. Namaz, Müminin Mîracıdır**

**7. Namaz, Sağlığı Olumlu Şekilde Etkiler**

**İslâm dini temizliğe büyük önem vermiş, namazın sahih olabilmesi için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olmasını şart koşmuştur.**

**8. Kıyamet Günü İlk Soru, Namazdan Olacaktır.**

**İnsanlar öldükten sonra dirilecekler ve Allah'ın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerdir. O gün ibadetlerden ilk sorgulama namazdan olacaktır. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur;**

**إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ “Kulun kıyamet gününde, hesabı ilk önce sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir.” *(Tirmizî, Salât, 305***

**9. Namaz, Günahlara Kefarettir.**

**Namaz öyle faziletli bir ibadettir ki, iki namaz arasında işlenen günahların silinmesine vesile olur.**

**Peygamberimiz (a.s) bu konuda buyuruyor ki;**

**عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صعلم) قَالَ: الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ . “Beş vakit namaz ve Cuma namazı, namaz vakitleri ve iki Cuma arasında işlenen küçük günahlara -büyük günahlar işlenmedikçe- keffarettir.” *(Müslim, Tahare, 5)*10. Namazı Kılmamak, Büyük Günahtır.**

**Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:**

**فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا “Onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ilerde azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir.” *(Meryem, 19/59)***

**Kıyamet günü, cehennemliklere, Cehennem'e girmenize sebep nedir, diye sorulduğunda, onların;**

**مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ {42}قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {43} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {44} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ {45} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ - "Nedir sizi Sekar'a (Cehennem'e) sokan?" diye (sorulunca);**

**- Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik." 44- "Yoksula da yedirmezdik."**

**- "Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik." 46- "Ceza gününü yalanlardık." *(Müddessir, 74/42-46)* diyerek Kur'an-ı Kerim'de haber verilmektedir.**

**Namaz Her Hâl Ve Şartta Kılınmalıdır.**

**Hiçbir şey; iş, ticaret, görev, meşgale ve mazeret mümini namazdan alıkoyamaz *(Nur, 38).* Bu görevin yerine getirilmesi için dinimiz her türlü kolaylığı sağlamıştır:**

**- Su bulamayanlar, teyemmüm ederek (Mâide, 6).**

**- Bir tehlikeden korkanlar yaya veya binit üzerinde (Bakara,239),**

**- Yolcular, dört rekatlı farzları ikişer rekat olarak [[5]](#footnote-6)**

**- Zaruret ve ihtiyaç halinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını öğle veya ikinde, akşam veya yatsı vaktinde birleştirerek[[6]](#footnote-7)**

**- Savaş halinde olanlar, nasıl güçleri yetiyorsa o şekilde (Nisa, 4/102),**

**- Korku halinde olanlar, yürüyerek veya binit üzerinde (Bakara,239),**

**-Ayakta durmaya güçleri yetmeyen hasta ve özürlüler, oturarak, buna da güçleri yetmeyenler, yatarak namazlarını kılabilirler (Al-i İmran, 191)**

**Kadınların özel halleri, deli olmak, bayılmak ve unutmak hariç, namaz kılmamanın hiç bir mazereti yoktur.**

**İman kalbine yerleşmiş ve gerçek mü’min niteliğini kazanmış bir müslümana, namaz kılmak ağır ve zor gelmez (Bakara, 45).**

**Mümin, namazlarına müdavimdir (Meâric, 22-23), namazlarını zevkle ve isteyerek kılar.**

**Yüce Allah, Kur’ân’da, namazı üşene üşene kılmayı (Nisa, 142*)* ve terk etmeyi münafık (Tevbe, 54*)* ve kafirlerin niteliği olarak zikretmiştir (Müddessir, 44).**

**Namazın Mükafatı**

**Yüce Allah, namaz kılanlara;**

**merhamet (Tevbe, 71. Nûr, 56)*,***

**bağış ve tükenmez rızık (Enfal, 3-4)*,***

**cennet (Ra’d, 19,23. Mü’minûn, 1-2,9-11),**

**büyük mükâfat (Nisa, 4/162) ve**

**kendi rızasını (Tevbe, 72*)* va’detmiş,**

**namaz kılan mü’minlerin müjdelenmesini istemiştir (Hac, 34-35. Neml, 2-3). Çünkü**

**namaz, mü’minin hayatına çeki düzen verir; onu her türü çirkinliklerden, haram ve yasakları işlemekten men eder (Ankebût, 49).**

**Namazı kılan mü’min, doğru yolu bulmuş ve kurtuluşa ermiştir(Lokman, 4-5)**

**İman, namaz ve diğer ibadetler, kul ile Allah arasında manevi bir ticarettir. Bu ticareti yapanlar, asla zarar etmezler (Fâtır, 29-30).**

**Peygamberimiz Veda Hutbesinde;**

**اتقوا الله ربكم و صلوا حمسكم و صومو شهركم و ادوا زكاة اموالكم و اطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم**

**“*Rabb’ınız Allah’a karşı gelmekten sakınınız. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Malınızın zekatını veriniz. Amirlerinizin (Allah’a isyan olmayan)[[7]](#footnote-8) emirlerine uyunuz. Rabbinizin cennetine girersiniz*” müjdesini vermiştir.[[8]](#footnote-9)**

**Büyük günahlar hariç, “namaz”, kusurların ve hataların bağışlanmasına vesile olur (Hûd, 11/114).**

**Peygamberimiz (a.s.), الصلوات الخمس و الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر**

**“*Beş vakit namaz ve Cuma namazı diğer Cuma namazına kadar büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen günahlara kefarettir*” buyurmuştur.[[9]](#footnote-10)**

**Namazın İnsana Kazandırdıkları**

**İslam’ın beş temel esasından biri olan*[[10]](#footnote-11)* beş vakit namazı kılanın ,hayatta en az beş kazancı vardır:**

**a) Allah ve Peygambere itaat etmiş ve en faziletli ibadeti îfa etmiş olur.**

**Namaz; ilk defa *farz* kılınan, âhirette ilk sırada hesabı sorulacak olan ibadettir.[[11]](#footnote-12)Çünkü namaz, dinin direği[[12]](#footnote-13) ve imanın alameti*[[13]](#footnote-14)* ve *a*mellerin en fazîletlisi ve Allah’a en sevimli olanıdır:**

**اي الاعمال افضل**

**“*Amel(ler)in Allah’a en sevimli olanı hangisidir*?” sorusuna Peygamberimiz (a.s.),**

**الصلوة لوقتها “*Vaktinde kılınan namazdır*”[[14]](#footnote-15)**

**اي العمل احب الى الله “*Hangisi daha fazîletlidir*?” sorusuna ise yine**

**الصلوة لوقتها “*Vaktinde kılınan namazdır*” cevabını vermiştir.[[15]](#footnote-16)**

**رَأسُ اﻷمْرِ الاسلام وَعمُودُهُ اﻟﺻﻼََّةُ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ اَلْجِهَادُ**

***“İşin başı İslam, direkleri namaz, en yüksek noktası ise cihattır”[[16]](#footnote-17)* buyuran Peygamberimiz (a.s.), beş vakit namazını kılan kimseye Allah’ın “cennet” va'd ettiğini, kılmayan kimseye ise bir va’dinin bulunmadığını bildirmiştir:**

**b) Allah'ı anmış olur**

**İbadetlerden maksat Allah’ı anmaktır. Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri Kur'ân-ı Kerim okumak ve namaz kılmaktır. Yüce Allah,**

**اقم الصلوة لذكري "Beni anmak için namaz kıl" buyurmuştur (Taha, 14). Namaz kılan kimse hem Kur'ân okumuş, hem Allah'ı tekbir, tespih ve dua ile anmış olur. Her türlü zikir namazda toplanmıştır.**

**c) Maddî ve manevî kirlerden temizlenir**

**Peygamberimiz (a.s.), beş vakit namazını kılan kimseyi günde beş defa bir nehirde yıkanan kimseye benzetmiştir:**

**ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه**

**“*Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir ırmak olsa ve burada günde beş defa yıkansa bu kimsede hiç kir kalır mı? (Sahabenin);***

**قالوا لا يبقى من درنه شيئا*‘Hayır hiç bir kir kalmaz’ diye cevap vermeleri üzerine***

**قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله به الخطايا *“İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah, bu sebeple günahları temizler, yok eder”[[17]](#footnote-18).***

**Günde beş vakit namazını kılan manevî kirlerden temizlendiği gibi, dış çevre ile sürekli temas halinde olan organlar günde beş defa yıkandığı için, kirlerden ve bulaşıcı mikroplardan temizlenmiş olur. Vücut, elbise ve namaz kılınacak yeri temizlemek namazın şartı olduğu için namaz, kişiyi temiz olmaya mecbur eder.**

**d) Vakitlerini düzene koyar**

**Her namaz vaktinde kılınacağı için, kişinin hayatını düzen ve tertibe koyar .**

**e) Günahlardan ve kötülüklerden korunur.**

**Namaz insanın fikir, kalp, ruh ve niyyet temizliğini temin eder, kötülüklerden uzak kalmasını temin eder. Her türlü haramlardan, çirkin söz, fiil ve davranışlardan uzak kalmasını sağlar.**

**اُتْلُ مَا اُوحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلوةَ اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ اَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ**

**“(Ey Peygamberim!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı doğru kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir*”* (Ankebut: 29/45) anlamındaki âyet bunun açık delilidir.**

**f) Beş vakit namazını kılan kimse, kibir ve gururdan kurtulur. Alnının secde koyan insan, kul ve yaratılmış olduğunun farkına varır, dinin haram kıldığı kibir ve gururu terk eder. İnsan haklarına saygılı olur. Allah rızası için iş yapmaya alışır.**

**g)İlâhî murakabe altında olduğunun farkında olur.[[18]](#footnote-19)**

**Peygamberimiz (a.s.), يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكت بالنهار و يجتمعون في صلاة الفجر و العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسئلهم و هو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم و هم يصلون و اتيناهم و هم يصلون**

**“*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”* demiştir*.[[19]](#footnote-20)***

**h)Kusurlarının ağışlanmasına vesile olur.**

**Namaz müminlerin kusurlarına kefâret ve Allah'ın mağfiretine vesile olur. Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur:**

**الصلوات الخمس و الجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر**

**“*Beş vakit namaz ve Cuma namazı diğer Cuma namazına kadar büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir*”,[[20]](#footnote-21)**

**خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن و صليهن لوقتهن و اتم ركوعهن و خشوعهن كان له على الله عهدا ان يغفر له و من لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر و ان شاء عذبه**

**“*Allah, beş vakit namazı* (kullarına) *farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûunu, secdesini ve huşûunu tam yaparsa bu kimseye Allah’ın onu bağışlayacağı (ve cennete koyacağına) dair ahdi (*sözü*) vardır. Namazlarını kılmayan kimseye ise Allah’ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar (*ve cennetine koyar*), dilerse ona azap ede.*”*[[21]](#footnote-22)***

**Namazı Kılmamanın Hükmü**

**Beş vakit namız kılmamak Allah’a isyan etmektir, büyük günahtır. Yüce Allah Kur’ân’da, namazlarını kılmayan kimselerin cezasını çekeceklerini bildirmektedir:**

**فخلف من من بعدهم خلف اضاعوا الصلواة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا**

**“Onlardan (peygamber ve salih kimselerden) sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular. Bunlar, cehenneme atılacaklardır” (Meryem, 159).**

**İbn Abbas (ö.62/687) ve İbn Mes’ûd (ö.32/652), âyette geçen “gayyâ” kelimesinin cehennemde bir vadinin ismi olduğunu söylemiştir.[[22]](#footnote-23)**

**Bu âyet; nefsine, şehvetlerine, iş, güç ve dünya meşgalesine, oyun ve eğlenceye dalıp namazlarını kılmayanların cehennemde cezalarını çekeceklerini bildirmektedir. Çünkü dinin direği ve mü’minin miracı olan namazı kılmayan bir insan, diğer dînî görevlerinde de gevşektir, günah bataklığına dalmış ve böylece nefsine zulmetmiştir demektir.**

**Namazı kılmayan kimse, namazın farz oluşuna inanmadığı ve namazı önemsemediği veya tembelliği ve ihmalkârlığı ya da unuttuğu için kılmamıştır.**

**Farz oluşuna inanmadığı ve önemsemediği için namazı kılmayan kimse mü’min olamaz. çünkü bu kimse Allah’ın kesin emrine inanmamaktadır.**

**Farz oluşuna ve önemine inandığı halde tembelliği, ihmalkârlığı ve meşguliyeti sebebiyle şer’î bir özrü olmadan namazını kılmayan kimse büyük günaha girmiştir. Bir kısmını aşağıda zikrettiğimiz hadislerin ifade ettiği asıl mana da budur:**

***من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله***

**“*Kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa gider*”*[[23]](#footnote-24)***

**لا تتركوا الصلوة متعمدا فانه من ترك الصلوة متعمدا فقد برئت ذمة الله و رسوله**

**“*Namazı kasten terk etmeyin*. *Kim kasten namazı terk ederse, Allah’ın ve Resulünün zimmetinden beri olur*"[[24]](#footnote-25)*.***

**Peygamberimiz (a.s.), bir gün namazdan söz etmiş ve şöyle demiştir:”**

**من خافظ عليها كانت له نورا و برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم يكن له نورا و لا برهانا و لا نجاة و كان يوم القيامة مع قارون ز فرعون و هامان و ابي ابن حلف *"Kim namazına devam ederse bu namaz kıyamet gününde onun için* (karanlığa karşı*) nur,* (doğruluğuna) *delil ve* (azaptan) *kurtuluş olur. Kim namazına devam etmezse onun nuru, delili ve kurtuluşu olmaz. O kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Übey İbn Halef ile beraber olur*”*[[25]](#footnote-26).***

**Bu ve benzeri hadisler, mü’minleri namazı terk etmekten sakındırmayı amaçlamıştır..[[26]](#footnote-27) İmam Malik (ö.179/795) Ebû Hanîfe (ö.150/767) ve İmam Şâfiî (ö.204/819) bu görüştedir.**

**Bir müminin namazını kılmaması düşünülemez.**

**Namazını vaktinde kılmayı unutan kimse, hatırlayınca, hemen o namazını kılar. Unutmasından dolayı bir vebal yoktur.[[27]](#footnote-28)**

**Büyük günah işleyen kimsenin inkâr, şirk, nifak ve tekzîp (âyetleri yalanlama) hariç ,**

**diğer büyük günahları işleyen kimse kafir ve münafık olmaz, imandan çıkmaz.**

**Bu kimse tövbe etmeden ölürse, işi Allah’a kalır. Allah, dilerse affeder, dilerse suçu nispetinde cezalandırır, sonra imanı sebebiyle cennetine koyar.[[28]](#footnote-29)**

**Namazlarını kılmayan insanlar, diğer günahlardan da korunamazlar[[29]](#footnote-30)**

**işlediği günahlar kalblerini karartır [[30]](#footnote-31)**

**ve dinden soğumalarına sebep olabilir.**

**Bu sebeple, müminin, beş vakit namazını, ihlas ve huşu ile, kılması gerekir.**

**Namaz, bütün İbâdetlerin Bir Sentezidir**

İslâm'da, tevhid **akidesine imandan sonra, ikinci olarak namaz emri gelir. Çünkü namaz, *"dinin direği"* , *"mü'minin mi'racı"* ve *"cennetin anahtarı"* dır. Allah katında en sevgili amel odur. Peygamberimizin *"gözümün nuru"* dediği ibâdet yine namazdır.**

**Günde beş vakit Allah'ı birlemenin, yani tevhid'in eyleme dönüşmesinin adıdır namaz.**

**Allah'ı tesbih, tekbir ve ta'zim eylemek, O'na hamd, şükür ve senâda bulunmak, O'ndan yardım dilemek ve duâlarımızın kabulünü istemek, günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek, duâ, niyaz, yalvarma, tevazu, huşû, hudû, zikir, tefekkür... hepsi namazın birer parçası ve temel unsurudur.**

**Namaz, iman ile küfür arasındaki perde, mü'mini fahşâdan ve münkerden alıkoyan en önemli engel ve müslümanı müslüman olmayandan ayıran en belirgin bir ölçüdür.**

**Namaz, tüm mahlûkatın ibâdet biçimlerini kendisinde toplayan bir hülâsâdır.**

**Kıyam eden, rükû ve secde eden meleklerin ibâdetleriyle, canlı ve cansız bütün varlıkların ibâdetleri, tesbih ve tenzihleri namazda toplanmıştır.**

***"O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur."* (17/İsrâ, 44) *"Görmedin mi, göklerde ve yerde bulunan her şey; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların biçoğu Allah'a hakikaten secde ediyorlar. "* (22/Hacc, 18)**

**Tevhidden Sonra En Önemli Emir,**

**Namazdır.**

**İslâm'ın ilk farzı "iman",**

**ikinci farzı da "namaz"dır.**

**Rasûlullah'a gelen ilk hüküm, tevhid'den sonra namaz olmuştur.**

***"Oku"* şeklinde başlayan ilk vahiy, 96/Alak sûresinin birinci âyetidir. Sûrenin sonu ise *"Secde"*yi emreder.**

**İlk vahiyden sonra, ikinci olarak inzal olunan Müddessir sûresinin ilk beş âyetinden üçüncüsü *"ve Rabbeke fe-kebbir"* emridir. Bu; *"Rabbini tekbir et, yani O'nu büyük tanı ve büyüklüğünü bildir, söyle"* demektir. İşte namazın temeli ve esası bu cümledir.**

**Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: *"Onlar ki, Kitab'a sımsıkı sarılırlar ve namazı dosdoğru kılarlar; elbette Biz, salih olanların ecrini zayi etmeyiz."* (7/A'râf, 170) .**

**Tevbe edip mü'min olanlar için şöyle denilir: *"Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler."***

**(9/Tevbe, 11) *"İman eden kullarıma söyle: Namazı kılsınlar."* (14/İbrahim, 31)**

**Mü'min ile Kâfir Arasında Ölçü**

**Namaz; iman ile küfür arasında bir perde,**

**mü'min ile kâfiri birbirinden ayıran alâmet-i fârika (ayırıcı özellik),**

**cennete ya da cehenneme girme konusunda tayin edici faktördür.**

**Kısaca namaz, dinin olmazsa olmaz en birincil amelidir.**

***"Yalnız O'na yönelin ve O'na karşı gelmekten sakının; namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın."* (30/Rûm, 31).**

***"Sizi cehenneme sokan nedir?" "Biz namaz kılanlardan değildik derler."* (74/Müddessir, 42-43).**

***"Onlara Rahman'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.***

***Sonra onların arkasından öyle bir nesil geldi ki, namazı zâyi ettiler, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının cezasına uğrayacaklar (Cehennemin gayyasına=ateşine atılacaklar)dır."* (19/Meryem, 58-59).**

**Bu âyetlerde, namaz kılmamak müşrik olmanın, cehenneme girmenin ve azgınlaşıp bağy etmenin sebebi olarak zikredilmiştir.**

**Allah'ın Rasûlü, konuyla ilgili hadislerinde şöyle buyurur: *"Muhakkak ki namaz, insan ile küfür ve şirk arasında bir perdedir. Namazı terketmek bu perdeyi kaldırmaktır."* (Müslim, İman 134).**

**Nitekim bazı rivâyetlerde, namazı bilerek terkedenin *kâfir* *olacağı*, bazı rivâyetlerde ise *"Allah'ın zimmetinden uzaklaşacağı"* (Ahmed b. Hanbel, V/238; İbn Mace, 4034) ifâde edilmiştir.**

**Aşağıdaki hadis ve âyet, iman ile küfür arasındaki bu kesin çizgiyi belirlemede namazın ifâde ettiği anlamı apaçık ortaya koyuyor:**

***"Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehadet edinceye, namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundum."* (Buhârî ve Müslim). *"Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse, yollarını serbest bırakın."* (9/Tevbe, 5)**

**Şu halde; mü'min ile kâfiri, müşriği veya münafığı birbirinden ayıran en önemli alâmet-i fârika (ayırıcı özellik) namazdır.**

**Kişinin "inandım" demesi, meseleyi halletmemektedir. Bu imanını eyleme dönüştürmesi ve ilk olarak da namazla işe başlaması gerekmektedir. Aksi halde, mü'minlerin safına dahil olamayacak ve kendisiyle savaşılması gerekecektir. Ta ki, namazını kılıncaya kadar.**

***"Onlarla bizim aramızda alâmet-i fârika namazdır. Binâenaleyh namazı terkeden kâfirlere benzemiştir."* (Tirmizî, 2623; Nesâi, I/231; İbn Mâce, 1079).**

***"Namaz dinin direğidir. Onu terkeden şüphesiz dini yıkmış olur."* (Beyhaki).**

**İşte ölçü budur. Kişi nasıl ki, imanını namaz biçiminde eyleme dönüştürmeden dinini ayakta tutamıyorsa; namazını terkeden kişi de, dinini yıkmaya başlamış demektir.**

**Namazın Sürekliliği**

***“Amellerin Allah’a en sevimli geleni, az da olsa sürekli ve devamlı olanıdır.”* (Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 216,217, Münafıkıyn 78)**

**Namazı ikame edebilmek; ancak onu sürekli, kesintisiz ve devamlı kılmakla mümkündür. Yüce Rabbimiz’in namazla murad ettiği hikmet ve faydaların ortaya çıkması ve bunların bir ömür boyu kulun hayâtını süslemesi için namaza kesintisiz devam etmek şarttır.**

**Hiçbir şey, namazın kılınması için bir engel teşkil etmez: Ne meşgale, ne iş, ne eş, ne aş ve ne de savaş!**

**Namaz; her halde, her ortamda ve her durumda terkedilmemelidir:**

**Darlıkta da, bollukta da namaz!**

**Meşguliyette de, boşlukta da namaz!**

**Savaşta da, barışta da namaz!**

**Fakirlikte de, zenginlikte de namaz!**

**Yolculukta da, evindeyken de namaz!**

**İhtiyarlıkta da, gençlikte de namaz!**

**Özetle, hiçbir bahane ve hiçbir gerekçe namazı terketmeyi gerektirmez.**

**Su mu bulamadınız? O halde teyemmüm edeceksiniz.**

**Cami veya mescid mi bulamadınız? İşte tüm yeryüzü!**

**Yolculukta mısınız? O halde namazı kısaltacak ve iki vakti birleştirebileceksiniz.**

**Savaşta mısınız? O halde binekte, taşıtta, yahut yaya, yahut da nöbetleşe namaz kılacaksınız.**

**Hasta mısınız? O halde oturarak, yahut başınızla, yahut da gözünüzle namaz kılacaksınız.**

**Böylesi anlarda namaza devam edebilmek elbette bir sabır ve sebat işidir. Bu sebepledir ki Yüce Allah sadece namazı emretmekle yetinmemiş; ona devam etmeyi, onu muhafaza etmeyi ve onun güçlüklerine sabredip göğüs germeyi de emretmiştir.**

**Şu âyetler, namazla sabır arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından dikkate şayandır:**

***“Ehline, ailene namazı emret, kendin de o(nun güçlükleri)ne sabret.”* (20/Tâhâ, 132).**

***“(Lokman, oğluna) ‘Yavrum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ve (bu hususlarda) başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdendir.”* (31/Lokman, 17).**

***“Sabırla ve namazla yardım dileyin; şüphesiz bu, huşû duyanlardan başkasına ağır gelir.”* (2/Bakara, 45)**

**Namaz; bir anlamda irade ve sabır eğitimidir. Bitmeden, tükenmeden, bir ömür boyu, her türlü psikolojik hal ve ortamda namaza devam edebilmek, Allah’tan hakkıyla korkan salih kulların vasfıdır.**

**İşte böylesine kesintisiz bir namaz; mü’mini sabırlı, iradeli, azim ve sebat sahibi bir insan haline getirecektir.**

**Namaza devam etmek, sadece zor ve güç anlarda önem kazanan bir husus değildir. Huzur ve refah ortamında da namaza devam edebilmek, şüphesiz bir sabır ve sebat işidir.**

**Hatta diyebiliriz ki; rahat, huzurlu ve imkânların bol olduğu ortam ve zamanlarda namazı muhafaza edebilmek, sıkıntılı ve meşakkatli anlarda namaza devam etmekten daha güç bir iştir. Aşağıdaki âyetler, böylesi ortamlarda mü’minin namaz konusunda gösterebileceği gevşekliğe dikkatimizi çeker:**

***“Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleşik kılıp iktidar sahibi yaptığımız takdirde, namazı ikaame ederler.”* (22/Hacc, 41).**

***“Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, Allah’ı anmak, namazı ikaame etmek ve zekatı vermekten kendilerini alıkoymaz.”* (24/Nur, 37).**

**Allah Teâlâ, kullarının hangi hallerde gevşeyip namazı ihmal edebileceklerini en iyi bilendir. İşte bu âyetlerde, iktidar sahibi olmanın, maddî olarak kuvvetli olmanın, alışveriş ve ticaretle meşgul olmanın, Allah’ı anmayı unutturabileceğine ve namazı ihmale sebep olabileceğine işaret vardır.**

**Bu yüzdendir ki, Allah böyle ortada kalma ihtimali olan namazlara özellikle titizlik gösterilme-sini istemiştir:**

***“Namazların hepsini ve hele ‘salât-ı vustâ’yı muhafaza ediniz.”* (2/Bakara, 238) Âyette geçen “salât-ı vustâ”nın, ikindi namazı olduğu yolundaki görüş ve rivâyetler kuvvetlidir. Bu da, meşgalelerin daha çok ikindi vaktine denk gelmesi ve böylece bu namazın ortada kalma ihtimali-nin daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.**

**Namazın Korunması**

**Âyetlerde, mü’minlerin en belirgin vasıflarından biri olarak *“onlar namazlarını korurlar”* (70/Meâric, 34; 23/Mü’minûn, 9 ve 6/En’âm, 92. ) ifâdesi geçer.**

**Namazın dosdoğru kılınması, ayakta tutulması ve devamlılığına ilave olarak bir de “muhafaza”sı söz konusudur.**

**Meâric sûresi bu bakımdan ilgi çekicidir: *Namaz kılanlar; ki onlar namazlarında devamlıdırlar... Namazlarını koruyanlar; işte bunlar cennetlerde ikramlara mazhar kılınırlardır.”* (70/Meâric, 22-23, 34-35).**

**Dikkat edilirse; (namaz kılanlar)ın ilk vasfı olarak, namaza devamlılık zikredildiği halde, son vasfı olarak, bu kez’’namazı korumak’’ yer almıştır.**

**Demek ki, namazın korunması; devamlılığın-dan çok daha farklı ve değişik anlamlar içermektedir.**

**23/Mü’minûn sûresinin 9. âyetinde ise *namazlarını koruyan mü’minlerin firdevs cennetlerine vâris olacakları* anlatılmaktadır.**

**Namazın devamlılığı, vakit açısındandır. Yani namazı terketmemeyi ifâde eder.**

**“Namazın korunması” ise; namazdan önce, namaz esnasında ve namazdan sonra, hal ve hareketlere dikkat etmek sûretiyle onu mükemmel hale getirmeye özen göstermektir.**

**Namazı korumak; namazı hakkıyla kılmaya mani olacak engelleri, etkenleri ve güçleri bertaraf etmek anlamını da içerir**

**Namaz ve Ruh Eğitimi**

**Namaz; mü’mini 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.**

**Namaz; mü’mini Allah katına yükseltip O’na kavuşturan bir miractır.**

**Namaz; kalbi pekiştiren ona kuvvet ve metanet kazandıran bir nurdur.**

**Namaz; gönülleri ferahlatan, ruhları aydınlatan bir şifadır.**

**Namaz, fani ve fena olan şu dünyadan, ebedî olan ilahî âleme açılan bir penceredir.**

**Namaz; mü’mini gerçek özgürlüğüne kavuşturan ruhî bir inkılaptır.**

**Namaz; ömür boyu, her türlü hal ve ortamda sürekli devam eden bir sabır eğitimidir.**

**Namaz; günlük hayâtın akışını beş kez durdurup düzenleyen, vakti en verimli ve en yararlı bir biçimde kullanmayı sağlayan bir hayât nizamnamesidir.**

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

**Namaz; duâ, tevbe, istiğfar, zikir, şükür, hamd, tesbih, tenzih gibi ögeleriyle mü’mini manen eğiten ve olgunlaştıran bir ibâdetler bütünüdür.**

**Namaz Kötülüklerden Arındırır**

**Namazın, bir mü’minin hayâtındaki en önemli etkisi; onu çirkin, fena ve kötü olan şeylerden, nahoş ve yüz kızartıcı davranışlardan uzak tutmasıdır.**

***"Muhakkak namaz, fahşâ ve münkerden ( kötü ve iğrenç şeylerden) vazgeçirir."* (29/Ankebût, 45)**

**Yalnızca Allah için namaz kılan bir mü'min, Allah'ın haram kıldığı ve münker saydığı şeylerden uzak durmaya ve onlara yaklaşmamaya çalışacaktır. Çünkü namazla bu tür olumsuzlukları bağdaştırmak mümkün değildir; ateşle barutu bir arada tutmak nasıl imkânsızsa, namazla fahşâ ve münkerin arasını telif etmek de öylesine imkânsızdır.**

**Özetleyecek olursak;**

**İslâm, insanın yalnızca Allah'a kulluk etmek için yaratıldığını beyan eder ve onu Allah'ın varlığını ve birliğini tanımaya çağırır.**

**Kur'an'ın tevhid'den sonra ikinci çağrısı namazdır. Çünkü namaz; dinin direği ve olmazsa olmaz kuralıdır. Namaz; imanla küfür arasında bir perdedir ve amellerin en faziletlisidir. Namaz; cennetin anahtarı; mü'minin mi'racı ve alâmet-i fârikasıdır.**

**Bu yüzdendir ki; "namaz kılınız" emri, Kur'an-ı Kerim'de en sık tekrarlanan emirlerdendir. Kur'an, sadece bu ifâde ile değil; "Allah'ı tekbir ediniz" , "O'nu hamd ile tesbih ediniz" , "O'na duâ ediniz" , "O'nun için kıyâm ediniz" , "rükû ediniz" , "secde ediniz" gibi ifâdelerle de sürekli namazı emreder ve hatırlatır. Zira namazda; duâ, zikir, hamd, tesbih, tekbir, tevbe, istiğfar gibi kalbî ve lisanî ibâdetler bulunduğu gibi; kıyâm, rükû, sücûd ve kuûd gibi fiilî ibâdetler de yer alır.**

**Şuurla ve huşû ile kılınan böyle bir namazın, mü'min üzerinde elbette çok önemli etkileri olacaktır. İşte bu namaz; mü'mini ruhen yüceltecek, onu maddî ve manevî kir ve paslardan arındıracak, fahşâ ve münkerden alıkoyacak, nefsin ve şeytanın esaretinden kurtaracak, kibir, gurur ve bencillikten uzaklaştıracaktır. Namaz; mü'minin kalbini pekiştirir, ona kuvvet ve metanet kazandırır.**

**Namaz; ömür boyu tekrarlanan bir sabır eğitimidir. Namaz; mü'mini gerçek özgürlüğüne kavuşturan bir ruhî inkılaptır.**

**Namazlar dirilmedikçe, ölü canlara ruh üflenmeyecektir. Canlanmak için, diriliş, uyanış ve ayağa kalkmak için namazı ikame etmek/ayakta tutmak şarttır.**

**\* Not: Namaz konusundaki bu yazı, yer yer Abdullah Yıldız'ın Namaz Bir Tevhid Eylemi adlı kitabından özetlenerek oluşturulmuştur.**

**Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi, c. 2, s. 54**

**Ebu'l-Hasen Ali El-Hasenî En-Nedvî, Dört Rükûn, s. 38-39**

**Hak Dini Kur’an Dili, c. 1, Bakara, 238. âyetin tefsiri.**

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nisa, 4/142 [↑](#footnote-ref-4)
4. Enfal, 8/3-4 [↑](#footnote-ref-5)
5. Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 4.I, 478. Ebû Davut, Salat, 27. II, 7. [↑](#footnote-ref-6)
6. Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 52, I, 490. Buhârî, Taksîrü’s-salâti, 13, II.39. [↑](#footnote-ref-7)
7. Peygamberimiz (a.s.), “*ma’siyetle emredilmesi hariç, müslüman kişinin sevdiği ve sevmediği her konuda söz dinlemesi ve itaat etmesi farzdır. Eğer bir ma’siyet* ( dinen suç/günah olan bir söz ve fiil) *ile emredilirse bu konuda söz dinlemez ve itaat etmez*” buyurmuştur. **Tirmizî,** Cihad, 29. No:1759. IV,209. **Müslim**, İmare, 38. II,1469. Bir başka hadisinde ise “*Allah’a isyan konusunda kula itaat olmaz. İtaat ancak maruf olan şeylerde olur*” buyurmuştur. **Müslim,** İmare, 8. II, 1469. [↑](#footnote-ref-8)
8. Tirmizî, Ebvâbü’s-Salati, 434. II, 516. Ahmed, V, 251. [↑](#footnote-ref-9)
9. Müslim, Tahâre, 14-15. I, 209. Ahmed, II, 229. [↑](#footnote-ref-10)
10. Müslim, İman, 1, 5,7,8,19 I, 7,39,40,41,45. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nesâî, Salat, 9. I, 231-233. [↑](#footnote-ref-12)
12. Aclûnî, *Keşfü’l-Hafâ*, II, 39-40. [↑](#footnote-ref-13)
13. Aclûnî, II, 40. [↑](#footnote-ref-14)
14. Buhârî, Mevâkît, 5. I, 134. [↑](#footnote-ref-15)
15. Buhârî, Mevâkîtü’s-Salati, 5. I, 134; Müslim, İman, 137. I,89. [↑](#footnote-ref-16)
16. Tirmizî, İman 8…… [↑](#footnote-ref-17)
17. Buhârî, Mevâkîtu’s-Salâti, 6. I, 134. [↑](#footnote-ref-18)
18. İsmail KARAGÖZ a.g.m. [↑](#footnote-ref-19)
19. Buhârî, Mevâkît, 16. I, 139. [↑](#footnote-ref-20)
20. Müslim, Tahâre, 16. I, 209.Ahmed, II, 229**.**  [↑](#footnote-ref-21)
21. Ebû Dâvûd, Salat, 9. I, 295-296. [↑](#footnote-ref-22)
22. **Nesefî**, Ebû’l-Berakât, Abdullah b. Ahmed, *Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl*, IV, 168. (*Mecmûatün Mine’t-Tefâsîr*) Çağrı yay. İst. 1971. **Kurtubî**, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed*, el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân*, XI, 125. Kahire, 1935. [↑](#footnote-ref-23)
23. Buhârî, Mevâkîtü’s-Salâti, 15. I, 138. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmed, VI, 421. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmed, II, 169. [↑](#footnote-ref-26)
26. Celâlüddîn es-Süyûtî, *Sünen-i Nesâî Şerhı*, I, 231-233. Nesâî’nin Sünen’i ile birlikte. Alâüddîn Abidîn el-*Hediyyetü’l-Alâiyye*, s.74. Kahraman Yay. İst. 1984. Seyyid Sabık, *Fıkhu’s-Sünne*, I, 90-91 Mısır, tarihsiz [↑](#footnote-ref-27)
27. Buhârî, Mevâkît, 37. I, 148. Müslim, Mesâcid, 309. I, 471. Ebû Dâvûd, Salat, 11. I, 303. Nesâî, Mavâkît, 52-54. I, 293, 295-296. .İbn Mâce, Salat, 10. I, 227.. Ahmed, III,1000. [↑](#footnote-ref-28)
28. İsmail Karagöz, a.g.e. s. 10-11. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ankebut, 29/43 [↑](#footnote-ref-30)
30. Mutaffifîn, 83/14. [↑](#footnote-ref-31)