**Benim Kalbim Temiz, Namaz Kılmasam da Olur!**

“Şu adam çok iyidir, çok iyidir de bir kusuru var, namazını kılmaz! Ben çok iyi bir insanımdır. Kalbim çok temizdir, kimseye kötülük düşünmem. Tek kusurum varsa o da namaz kılma­maktır! Kardeşim, Müslümanlık, sadece namaz kılmak oruç tutmak değildir. Sen benim kalbime bak. Kalbim temiz, içimde hiçbir kötülük yok, çevreme iyi davranıyorum, bol bol hayır, hasenat yapıyorum.”

Laf piyasasında dolaşan bu sözlerin hakikatla alâkası olmadığı gibi, bu sözleri söyleyenlerin de hiçbir ilmî da­yanakları, mahtıkî delilleri yoktur. İsterseniz tahlil edelim, görelim:

“Bu adam iyidir, hiçbir kusuru yoktur da sadece na­mazını kılmaz.” demek neye benzer biliyor musunuz? Şu televizyon çok iyidir, çok kalitelidir ama görüntü vermez. Şu tavuk çok iyidir de yumurtlamaz. Şu inek çok iyidir de sağılmaz. Şu çocuk çok iyidir de, anasının babasının sözünü dinlemez! İşte böyle demeye benzer. Yahu be kardeşim; televizyondan beklenen görüntüyü aksettirmesi, tavuktan beklenen yumurtlaması, inekten bek­lenen süt vermesi, çocuktan beklenen de anaya, babaya itaat etmesidir. Bir televizyon görüntüyü vermiyorsa, bir tavuk yumurt­lamıyorsa, bir inek sağılmıyorsa, bir çocuk anaya, babaya itaat etmiyorsa iyi olabilirler mi? Olamazlar. Çünkü kendile­rinden asıl bekleneni vermemektedirler. İnsan da kendisinden bekleneni vermezse, o da iyi ola­maz. İnsandan asıl beklenen na­mazdır. Çünkü insan sadece ve sadece Allah’ı tanısın, onun emirlerini yerine getirsin, O’na ibadetten/itaatten, dürüst­lükten ayrılmasın diye yaratılmıştır. Başka gâyesi yok­tur. İnsan asıl vazifesini yerine getirmeden ne yaparsa yapsın abesle iştigal etmiş olur, boşuna yaşamış olur. Halkın naza­rında iyi olsa da Hakk’ın nazarında iyi olamayacak, iyilerin gittiği yere de gidemeyecektir.

Müslümanlık, elbette sadece oruç tutmak, namaz kıl­mak değildir. İslâmiyet, geçmiş ve geleceği kucaklayan, dünya ve ahiret hayatını tanzim eden yüce bir dindir. Allah’ın kanunudur. Müslümanlıkta şahıs hukûku, aile hukûku, ticaret hukûku, miras hukûku, cezâ hukûku, devlet teşkilâtına ait hukûk ve devletler arası hukûk vardır. Bunlara ek olarak bir de dünyada eşi ve benzeri ol­mayan üstün ahlâk sistemi mevcuttur. Biz müslümanlar, İslâm ahlâkını yaşayamadığımız ve başkalarına örnek olamadığımız gibi; maalesef İslâm Huku­kunu teorikte fikirsel olarak dahi bilmiyoruz. Bu bir tarafa.

Gelelim herkesin çok rahat bir şekilde yapabilece­ği İslâm’ın beş şartından olan namaz ve oruç gibi ibadet­lere. Bunları da “Sen benim namaz kılmadığıma, oruç tutmadığıma bakma, benim kalbim temiz.” demekle ge­çiştiriyoruz. Geriye kalıyor, “Çevreye faydalı olmak, hayır hasenat yapmak.” Ne garibdir ki müslüman olmayanlar da bunu yapıyor. Onlardan da çevrelerine faydalı olanlar hayır, ha­senat yapanlar çıkıyor. Bir müslüman olarak onlardan far­kımız ne? Onlar da İslâm Hukûkunu bilmiyor ve İslâm Ahlâkını yaşamıyor, biz de. Onlar da namaz kılmıyor, oruç tutmuyor biz de. Onlar da Allah’ın yasaklarını çiğniyor biz de. Peki, öyleyse onlardan farkımız ne?

Biz insanın insan olması, Müslüman olması için tek şart; iyiliksever, hayırsever olmak değil ki. Bir insanın Mü­min olabilmesi için İman’ın altı şartı, Müslüman olabilmesi için de İslâm’ın beş şartı lâzım ve zaruridir. İyi olmak, hayır yapmak Allah’ın emri, İslâm Ahlâkının gereğidir ama önce Allah’a iman, ibadet; sonra çevreye iyilik, insanlığa hizmet. İşte dinimizin istediği budur.

Eğer imansız, namazsız, oruçsuz Cennet’e gidilseydi, eğer sadece iyi olmakla Cennet’e gidilseydi; Arılardan, ineklerden, koyunlardan ve benzeri varlık­lardan daha iyiliksever, kimi bulacaksınız? Arı kilometre­lerce yol uçuyor, binlerce çiçek dolaşıyor, bal yapıyor, bize ikram ediyor. İnekler, koyunlar dağı taşı dolaşıyor, ağzını yerlere sürterek otu dikeni yiyor; eti, sütü bize takdim edi­yorlar. Bundan daha büyük iyilik olur mu?

Demek ki iyilik yapmak sadece, “Benim kalbim temiz, bol bol hayır hasenat yapıyorum.” diyenlere mahsus değil; Müslüman olmayanlar ve hayvanlar da iyilik yapabilmekteler. Onların yaptığı bu iyilikler onları kur­taramıyor ve cennetlik yapamıyor.

Kalbi hepimizden temiz olan sahabiler ne yapmışlar biliyor musunuz? 5 vakit namazı kılmakla kal­mamış, gece kalkıp teheccüd namazı da kılmışlar. Ramazan orucu­nu tutmakla kalmamış, her ayın birkaç gününü nafile oruç­la geçirmişler. Mallarının zekâtını vermekle iktifa etmemiş, diğer sadaka ve yardımlarıyla güçsüzlerin yardımına koş­muşlar. Kendisinin de ihtiyacı olduğu halde, başka ihtiyaç sahiplerini gözetmişler. Maddi imkânlara sahip olduğu zamanlarda da sade bir hayat yaşamışlar, kendisi için bir şey biriktirmemişler. Elindekileri muhtaçlara dağıttıklarından aç olarak uyudukları zamanlar çok olmuş. İşte kalbi temiz müslümanlar bunlar...

EN SON OLARAKTA ŞUNU DİYELİM:

**NAMAZ KALBİ TEMİZ OLANLARA DA FARZDIR...!**