# HACLA ALAKALI HADİSLER

## **Ka’be**

**1- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: ’’مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ واَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَة الْمُؤْمِنِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ خَيْرًا**  **‘‘**

Abdullah b. Amr (ra) anlatıyor: “Ben Resulullah’ı (sav) Kâbe’yi tavaf ederken gördüm, şöyle diyordu: ‘(Ey Kâbe)! Sen ne kadar hoşsun ve kokun ne kadar güzel! Şanın hürmetin ne kadar da yüce! Ama Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin ederim ki Mü’minin saygınlığı Allah katında senin saygınlığından daha büyüktür. Mü’minin malının, kanının ve onun hakkında hüsnü zan beslemenin kutsallığı senden daha üstündür.’” (İbn Mâce, Fiten, 2.)

## Kıble

**2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ اِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، فَتَوَجَّهُوا اِلَى الْكَعْبَةِـ**

İbn Ömer (ra) anlatıyor: “İnsanlar Kuba Mescidinde sabah namazı kılarken birisi geldi ve Allah, Hz. Peygamber’e (sav), Kâbe’ye yönelmesini emreden bir Kur’an ayeti indirdi. ‘Siz de Kâbe’ye yönelin’ dedi. İnsanlar da Kâbe’ye yöneldiler.” (Buhâri, Tefsir, (Bakara) 14)

## Haccın Ömürde Bir Defa Farz Oluşu

**3- عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا » فقَالَ رجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً . فَقَالَ رَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوجَبَتْ وَلَمَّا اسـْتَطَعْتُمْ » ثُمَّ قَالَ : « ذَرُونِي مَا تركْتُكُمْ ، فَإنَّمَا هَلَكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدْعُوهُ »**

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) bize hutbe verdi ve şöyle buyurdu: ‘Ey insanlar! Hac size farz kılındı, haccedin!’ Bunun üzerine bir adam ‘Her sene mi Ya Rasulallah!’ diye sordu. Hz. Peygamber (sav) cevap vermedi. Adam aynı soruyu ısrarla 3 defa tekrarlayınca suskunluğunu bozarak; ‘Evet deseydim her yıl haccetmeniz farz olurdu siz de buna güç yetiremezdiniz.’ Sonra devam etti: ‘Sizi serbest bıraktığım hususlarda beni rahat bırakınız. Sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiğince onu yerine getirin, bir şeyi yasakladığım zaman ise onu terk edin. ” (Müslim, Hac, 73; Nesai, Menasik,1.)

## Hac İçin Acele Etmek

**4- عَنِ**[**ابْنِ عَبَّاسٍ**](http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883) **عَنِ**[**الْفَضْلِ**](http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1543) **أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ’’ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ‘‘**

İbn Abbas’ın (ra), Fadl (b. Abbas)’tan (ra) ya da Fadl (b. Abbas)’ın (ra), İbn Abbas’tan (ra) naklettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya hacca gidecek vasıta/binek hayvanı kaybolur ya da (hacca gitmesini engelleyen) bir ihtiyaç ortaya çıkar.” (İbn Mâce, Menâsik, 1; Ebû Davud, Menâsik, 5)

## Haccın Günahların Affına Vesile Oluşu

**5- عَنْ**[**أَبِي هُرَيْرَةَ**](http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396) **رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ’’مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. ‘‘**

Ebu Hureyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim bu evi (Kâbe’yi) haccederken, (söz ya da eylemle) cinsel yakınlığa yeltenmez ve kötülük işlemez (ve çekişmeden uzak durursa), anasının onu doğurduğu günkü gibi (günahsız) hale dönmüş olur.” (Buhâri, Muhsar, 10, Hac, 4.)

## En Faziletli Hac

**6- عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قاَلَ اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ**

## Ebû Bekir’den (ra) rivayet edildiğine göre, Rasûlullah’a (sav) “hangi hac daha değerlidir ?” diye sorulunca şöyle buyurdu: “Bol bol telbiye getirilen ve kurban kesilerek yapılan hacdır.” (Tirmizi, Hac, 14; İbn Mâce, Menasik, 15)

## Haccın İslam’ın Beş Temel Esasından Biri Oluşu

**7- قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامِ الصَّلاَةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**

Abdullah b. Ömer’den (ra) nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Müslim, İman, 21.)

## Arefe Günü Yapılan Dua

**8- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ’’أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ .‘‘**

Talha b. Ubeydullah b. Keriz’den (ra) nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır.” (Muvatta’, Hac, 81)

## Allah’ın zikrini ayakta tutmak için

**9- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ’’إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ ‘‘**

Hz. Aişe’den (ra) nakledildiğine göre, Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Kâbe’yi tavaf, Safa ile Merve arasında yapılan sa’y ve şeytan taşlama ancak Allah’ın zikrini ayakta tutmak içindir.” (Ebû Davud, Menâsik 50; Tirmizi, Hac, 64.)

## Telbiye

**10- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ’’مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا.‘‘**

Sehl b. Sad’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir Müslüman telbiye getirdiğinde sağında ve solunda (eliyle işaret ederek) şuradan şuraya kadar yeryüzündeki taş, ağaç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir.” (Tirmizi, Hac, 14; İbn Mace, Menasik, 15.)

## Hac Arafat’tır

**11- عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقَفَ بِعَرَفَةَ.وَأَتَاهُ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ ؟قَالَ:(اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ.فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاة الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ . أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ.فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)**

Abdurrahman b. Ya'mur ed-Dîlî’den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle söylemiştir: "Resûlullah (sav) Arafat’ta vakfe yaparken Necid halkından insanların Rasulullah’ın yanına gelip ‘Ya Rasulallah (sav) hac nasıl yapılır?’ diye sorduklarına şahit oldum. Hz. Peygamber (sav) ‘Hac Arafat'tır, kim Cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, haccı idrak etmiş demektir. Mina günleri üç gündür. Kim ilk  iki günde acele davranırsa, herhangi bir günah terettüp etmediği gibi, erteleyene de bir günah terettüp etmez." (İbnu Mâce, Menâsik 37; Ebû Dâvud, Menâsik 68; Nesâî, Hac, 211.)

## Umrenin Hükmü

**12- عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ: ’’لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ.‘‘**

Cabir’den(ra) rivayet edildiğine göre, “Umre yapmak farz mı?” diye sorulunca Hz. Peygamber(sav) şöyle buyurmuştur: “Hayır, fakat umre yapmanız (yapmamanızdan) daha faziletlidir.”(Tirmizi, Hac, 88.)

## Hac ve Umrenin Fazileti

**13- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: ’’اَلْعُمْرَةُ اِلَي الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا يَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ‘‘**

Ebu Hüreyre’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İki umre, aralarında işlenen günahlara kefarettir. (Allah tarafından) kabul gören haccın karşılığı ise ancak cennettir.” (Buhari, Umre, 1; Müslim, Hac, 437.)

## Ramazan Umresi

**14- عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ’’عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً‘‘**

Ümmü Ma’kıl’in (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ramazan’da yapılan bir umre (sevap açısından) hacca denktir.” (Tirmizi, Hac, 95)

## Dualaşma

**15- عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ في الْعُمْرَةِ فَقَالَ:’’أَيْ أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ وَ لَا تَنْسَنَا.‘‘**

Hz. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre, umreye gitmek için izin isteyince Hz. Peygamber (sav) ona şöyle demişti:“Kardeşçiğim! Duana bizi de ortak et ve bizi unutma!”(Tirmizi, Deavat, 109; İbn Mace, Menasik, 5.)

## Zemzemin değeri

**16- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ’’مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ‘‘**

Cabir’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar.” (İbn Hanbel, III, 357; İbn Mace, Menasik, 78.)

## Zemzemin Çıkışı

**17- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ’’يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْلا أَنَّهَا لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا عَجِلَتْ**

İbn Abbas’ın (ra) rivayetine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, İsmail’in anasına (Hacer’e) rahmet etsin! Şayet o, (suyun etrafını çevirmede) acele etmeseydi, zemzem, akan bir pınar olurdu.” (Buhari, Ehadisü’l-Enbiya, 9.)

## Zemzem içme şekli

**18- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَقَيْتُ النَّبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ**

 İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav)'e zemzem suyu verdim, ayakta içti." (Buhârî, Hacc 76, Eşribe 16; Müslim, Eşribe 117; Tirmizî, Eşribe 12)

## Haccın Fazileti

 **-19عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفضَلُ ؟ قَالَ : « إيمَانٌ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ» قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ » قِيلَ : ثمَّ ماذَا ؟ قَالَ : « حَجٌّ مَبرُورٌ »**

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Rasulullah’a (sav) ‘amellerin en faziletlisi hangisidir?’ diye sorulmuş, O (sav): “Allah’a ve Rasulüne imandır.” Diye cevap vermiştir. ‘Sonra hangisidir?’ diye sorulmuş, “Allah yolunda cihad etmektir.” Buyurmuştur. ‘Sonra hangisidir?’ diye sorulmuş, “Haccı Mebrurdur.” Buyurmuştur. (Buhari, Hacc 4, İman,18.)

## Kadınların Cihadı Hac

**20- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ ( لَا لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ )**

Müminlerin annesi Hz. Aişe’den (ra) rivayet edildiğine göre o Rasulullah’a "Ey Allah'ın Resulü! Cihadın amellerin en faziletlisi olduğunu görüyoruz, biz (kadınlar) da cihâd etmeyelim mi?" diye sormuş. Hz. Peygamber şu cevabı vermiştir: "Hayır! Ancak, (kadınlar için) cihadın en  faziletli olanı hacc-ı mebrûrdur." (Buhari, Hacc 4, Cezâu's-Sayd 26, Cihâd 1)

## Tavafın ciddiyeti

**21- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ اِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَتَكَلَّمْ بِالْخَيْرٍ**

İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Ka’be’yi tavaf etme, namaz gibidir. Ancak tavafta konuşabilirsiniz. Öyle ise, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun." (Tirmizî, Hac 112,; Nesâî, Hac 136)

## Haceru’l-Esved’e Saygı

**22- عَنْ عَابَّسِ بْنِ رَبِيعَةِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ**

Âbis b. Rebîa, Hz. Ömer’in Haceru’l-Esved’e gelerek onu öptüğünü ve "Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resûlullah (sav)'ı seni öperken görmeseydim, seni  asla öpmezdim" dedi." (Buharî, Hac, 49.)

## Telbiyenin Şekli

**23- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "**

Abdullah b. Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre : "Resûlullah’ın telbiyesi şu şekilde idi: **لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك** “*Buyur Allah'ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur* ” (Ebu Davud, Menasik,27.)

## Veda Tavafı

**24- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ. فقَالَ النَّبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ**

İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "İnsanlar (haccın bitmesiyle) her tarafa dağılıyordu. Resûlullah (sav):"Sakın kimse, son vardığı yer Beytullah olmadıkça (veda tavafı yapmadan) bir yere gitmesin" buyurdu." (Müslim, Hac 379; Ebu Dâvud, Menâsik 84; İbnu Mâce, Menâsik 82)

## Hayızlı Kadının Veda Tavafı Yapmadan Ayrılabilmesi

**25- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ:رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذَا اَحَاضَتْ**

İbnu Abbâs (ra): "Kadın hayızlı olduğu takdirde (veda tavafı yapmadan) geri dönmesine ruhsat verildi" demiştir. (Buhârî, Hayz 27, Hac 144; Müslim, Hac 380.)

## Hicr Gerisinden Tavaf

**26- عَنْ أَبِى السَّفَرِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّى مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاسْمِعُونِى مَا تَقُولُونَ، وَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ**

 Ebu's-Sefer Saîd İbnu Muhammed anlatıyor: "İbnu Abbâs (ra)'ı işittim, diyordu ki: "Ey insanlar, size söyleyeceğimi benden dinleyin, (bilahare) söyleyeceklerinizi de bana dinletin." "İbnu Abbâs şöyle dedi, İbnu Abbâs böyle dedi" diye  kafadan atmayın. Beytullah'ı kim tavaf edecekse Hicr'in gerisinden tavaf etsin. Oraya "Hatim" demeyin. Zira cahiliye devrinde kişi yemin edip kamçısını veya ayakkabısının tekini   yahut yayını atardı." (Buhârî, Menâkıbu'l-Ensâr 26.]

## Sa’y ’da Yapılacak Dua

**27- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَينَ الرُّكْنَيْنِ: رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الأخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**

Abdullah İbnu Sâib anlatıyor: "Safâ ile Merve arasında sa’y esnasında Resûlullah (sav)'ın şöyle dua ettiğini işittim: "Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru." (Ebu Dâvud, Menâsik 51.)

## Allah’ın Misafirleri

**28- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ. إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ**

Ebu Hureyre (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Hacca gidenler ve Umreye gidenler Allah’ın (evini) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, O’ndan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.” (İbn Mace, Menasik 5.)

## Arafat’ta Vakfe

**29- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}**

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "(cahiliye devrinde) Kureyş ve onun dinine mensup olanlar, Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı ve kendilerine hums denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat’ta vakfe yapıyorlardı. İslâm dini gelince, Allah, Peygamberine (sav), Arafat'a gidip orada vakfe yapmalarını, sonra da oradan topluca ayrılmalarını emretti. Şu âyet bu hususu beyan eder: "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin..." (Bakara 199). (Buhârî, Tefsir, (Bakara) 35, Hac 91; Müslim, Hac 152; Tirmizî, Hac 53; Ebû Dâvud, Menâsik 58; Nesâî, Hac 202.)

## Vekaleten Hac

**30- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** **أنَّ امرَأَةً قالَتْ : يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأْحُجُّ عَنهُ ؟ قَالَ : « نعم ».**

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre bir kadın:

- Ey Allah'ın Resulü! Hac farîzası hakkındaki Allah'ın emri, babamın hayvan üzerinde duramayacak kadar yaşlı olduğu bir döneme denk geldi. Onun yerine ben haccedebilir miyim? dedi. Hz. Peygamber:

- "Evet, haccedebilirsin" buyurdu. (Buhârî, Hac 1; Ebu Davud, Menasik,25.)

##  İfaza

**31- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:اَنَّهُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَضَرْباً لِابِل فَأَشَارَ إلَيْهِمْ بِسَوْطِهِ. فقَالَ: أيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِاِيضَاعٍ**

İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) Arafat'tan yola çıkmıştı, arkasından birisinin (koşturmak için) devesine şiddetle bağırıp, vurduğunu işitti. Bunun üzerine kamçısıyla (etrafındakilere kulak verin diye) işaret edip, şöyle buyurdu: "Sakin olun. Allah'ı razı edecek iyi davranış (birr) acelede değildir." (Buharî, Hac 93, Müslim, Hac, 45)

## Hacda Telbiyenin Süresi

**32- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ**

İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Hz. Üsâme (ra) Arafat'tan Müzdelife'ye kadar Resûlullah (sav)'ın terkisinde idi. Sonra Müzdelife'den Mina'ya kadar da Fadl İbnu Abbâs'ı terkisine aldı. Her ikisi de: "Resûlullah (sav) büyük şeytanı (Cemretu'l-Akabe) taşlayıncaya kadar telbiyeyi bırakmadı" demiştir." (Buhârî, Hac 21, 100;  Müslim, Hac 45; Ebu Dâvud, Menâsik 28; Nesâî, Hac 216, 229.)

## Umrede Telbiyenin Süresi

**33-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ "**

Abdullah b. Abbas’tan rivayet edildiğine göre Nebi (sav) şöyle buyurmuştur: “Umre yapan kişi Haceru’l-Esved’i selamlayıncaya kadar telbiyeye devam eder.”

## Şeytan Taşlamanın Şekli

**34- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اِسْتَبْطَنَ الْوَادِي وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ . وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ . ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ . يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حُصَاةٍ . ثُمَّ قَالَ ( مِنْ هَهُنَا وَالَّذِي لَاإِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ**

Abdurrahman b. Yezîd (r.a.) şöyle demiştir: “Abdullah b. Mes’ûd, Akabe cemresi denilen yere gelince vadinin orta yerinde durdu, Kâbe’ye yönelerek cemreyi sağ kaşı hizasına aldıktan sonra yedi taş attı. Her taş atışında tekbir getirdi ve şöyle dedi: Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki kendisine Bakara Suresi indirilen Rasûlullah da (sav); taşları buradan atmıştır.”(İbn Mâce, Menasik: 64.)

## Aşırılıktan Kaçınma

**35- عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ ـ**

İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav), Akabe (taşlaması) sabahı, bineğinin üzerindeyken: "Bana (taş) toplayıver!" dedi. Ben de (şehadet ve başparmaklarla atılabilecek büyüklükte) ufak taşlardan onun için topladım. Avucuna koyduğum sırada: "İşte bunlar gibi. Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri, dinde aşırılığı helâk etmiştir!" dedi." (Nesâî, Hac 216.)

## Saçları Kökten Tıraş / Kısaltma

**36- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا يَا رَسوُلَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ. قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ .**

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre "Resûlullah (sav): "Ey Allah’ım, şaçlarını kökten tıraş edenlere mağfiret et!" demişti, yanındakiler: "Ey Allah'ın Resûlü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dediler. Resûlullah (sav) yine: "Ey Allah’ım şaçlarını kökten tıraş edenlere mağfiret et!" buyurdu. Yanındakiler: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dediler.  Resûlullah (sav): "Ey Allah’ım, şaçlarını kökten traş edenlere mağfiret et!" dedi. Yanındakiler:  "Ey Allah'ın Resûlü! Kısaltanlara da (dua ediver)" dediler. Resûlullah (sav) (bu üçüncü talepte): "Kısaltanlara da!" dedi." (Buhârî, Hacc 126; Müslim, Hac, 55.)

## Tertibe Uyma

**37- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ**

Abdullah b. Amr İbni'l-Âs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) Veda haccında Mina'da, halkın meselelerini kendisine sorması için durmuştu. Bir adam gelip: "(Ben kurbanın tıraştan önce olacağını) bilemedim ve kurbandan önce tıraş oldum?" dedi. Resûlullah (sav): "(Şimdi de kurbanını) kes, burada bir beis yok" cevabını verdi. Bir başkası daha gelip: "(Taşı kurbandan önce atmak gerektiğini) bilemedim ve taşlamayı yapmadan kurban kestim" dedi. Buna da: "Şimdi taşını at, bunda bir mahzur yok!" diye cevap verdi. O gün Resûlullah (sav)'a "Şunu önce, yaptık"; "Bunu sonra yaptık" şeklinde takdim  te'hirle ilgili her ne soruldu ise hepsine: "Yap  bunda bir mahzur yoktur!" diye cevap verdi." (Buhari, İlm 23; Muvatta, Menasik, 55.)

## Çocuğun Haccı

**38- وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَقِيَ ركْباً بالرَّوْحَاءِ فقال: «مَنِ الْقوْمُ ؟ » قالُوا : المُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قال : «رسولُ اللَّه» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلَهَذَا حَجٌّ ؟ قال : « نَعمْ وَلَكِ أَجْرٌ »**

İbni Abbas’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), Ravha mevkiinde bir deve kervanına rastladı ve:

– “Sizler kimlersiniz?” dedi. Onlar:

– Biz Müslümanlarız, sen kimsin? diye sordular.

Peygamber Efendimiz:

– “Ben Allah’ın Resulüyüm” dedi. İçlerinden bir kadın, küçük bir çocuğu Peygamberimiz’e doğru kaldırarak:

– Bu çocuğun haccı olur mu? diye sordu. Resûlullah Efendimiz:

– “Evet, ayrıca sana da sevap vardır” buyurdu. (Müslim, Hac 409; Ebu Dâvûd, Menâsik 7)

##  Hz. Peygamber’i (sav) Ziyaret

**39- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ مَوْتِى كَانَ كَمَنْ زَارَنِى فِى حَيَاتِى .**

Abdullah b. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kim hac yapar da ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur.” (Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, V, 403)

## Hz. Peygamber’in Kabrini Ziyaret Etmenin Fazileti

**40- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي "**

Abdullah b. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur.” (Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, V, 402)