|  |
| --- |
| NAMAZDA TADİL-İ ERKANA RİAYET ETMEK |
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيماتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ(Ankebût, 29/45):وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْوَصَلّوُا كَمَا رَأيْتُمُوني أُصَلّيِ(Buhârî, “Ezan”,18) |

**Muhterem Müslümanlar!**

İnancın hayata yansıması olan ibadetlerimiz, yüce yaratıcı ile aramızdaki en sağlam ve en güzel bağdır. Bu ibadetlerden biri de namazdır. Namazın da tadil-i erkâna riayet edilerek kılınması son derece önemlidir.

Tadil-i erkân, namazın içinde yer alan kıyam, kıraat, rükû, secde gibi rükünleri dikkatli bir şekilde, hakkını vererek yerine getirmektir. Sevgili Peygamberimiz “Ben namazı nasıl kılıyorsam, siz de öyle kılın.” [[1]](#footnote-1) buyurmuştur.

Bizim için en büyük örnek olan Peygamberimizin namazı nasıl kıldığını Hz. Aişe şöyle anlatıyor:

“*Kıyamda ağırlığını iki ayağının üzerine vererek dimdik durur, rükû ettiği zaman başını ne yukarıya diker ne de aşağıya eğer, ikisi arasında tutardı. Rükûdan kalktığı vakit iyice doğrulmadan secdeye gitmezdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman, iyice doğrulup oturmadıkça, ikinci secdeyi yapmazdı.*”[[2]](#footnote-2)

**Değerli Mü’minler!**

Dünya ve ahiretimiz için çok faydalar sağlayan namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır, güzel ahlâk sahibi kılar. Ahirette de manen yücelmeye, Cehennem azabından kurtulmaya ve Cennete girmeye vesile olur. Bütün bunları elde etmek ise usulüne ve şartlarına göre namazı kılmakla mümkündür.

Sevgili Peygamberimiz bir defasında ashabıyla sohbet ederken, en kötü hırsızlığın namazdan çalmak olduğunu söyledi. Orada bulunanlardan biri: “Ey Allah’ın Resûlü! Kişi namazından nasıl çalar?” diye sorduğunda; Peygamberimiz: “*Rükû ve secdelerini tam olarak yapmaz*” [[3]](#footnote-3) şeklinde karşılık verdi.

Yine Allah Resûlü bir gün mescidde tadil-i erkâna riayet etmeden namaz kılan birine:"*Dön yeni baştan kıl, çünkü sen namaz kılmadın.*" [[4]](#footnote-4) buyurdu.

**Değerli Mü’minler!**

Unutmayalım ki, şartlarına riayet edilerek kılınan namaz, Yüce Mevla’mızın ifadesiyle kötülük ve çirkinliklere karşı kalkandır.[[5]](#footnote-5) Samimiyet ve ihlâstan yoksun, hele hele gösteriş ve riyanın karıştığı bir ibadet, sahibine hiçbir fayda sağlamaz. O hâlde namazlarımızı bütün beden ve gönül varlığımızla Allah’a yönelerek huşu içinde kılalım. Namazda huşu; Yüce Rabbimizin huzurunda O’nun azametini kalbimizde hissederek, saygı dolu bir yönelişle bu ibadeti yerine getirmektir. Bu itibarla bir mü’min, huşuyu engelleyebilecek her şeye karşı önlem almalı, namazda elinden gelen dikkat ve gayreti göstermelidir. Unutmayalım ki namazlarını huşu içinde kılan mü’minler huzura ererler.[[6]](#footnote-6)

1. Buhârî, “Ezan”,18. [↑](#footnote-ref-1)
2. Buhârî, “Ezan”, 122. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muvatta, “Kasru's-Salât”, 72. [↑](#footnote-ref-3)
4. Buhârî, “Ezân”, 95, 122; Müslim, “Salât”, 45. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ankebut, 29/45. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mü’minun, 23/1-2. [↑](#footnote-ref-6)