**HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve**

**MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI**

 Mustafa ŞİMŞEK

 Antalya/Aksu İlçe Müftüsü

İnsan ömrü; “ezan ile namaz vakti arası kadar bir zamandır” diye ifade edilir. Bu kısa zaman dilimine insanoğlu acı tatlı birçok hatıra sığdırır. Bizler en tatlı hatıralarımızı nurlu Medine ve Mükerrem Mekke’de yaşamaktayız. Nasıl bir nimet denizinde yüzdüğümüzü buradan ayrılınca daha iyi anlayacağız. Hz. Allah burada iken anlamayı ve hakkını vererek yaşamayı cümlemize nasıp eylesin.

Hz. Allah elest bezminde ruhlarımıza hitaben***; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. (A’raf 172)***  O zaman söz verdik Cenabı-ı Hakk’a: “Allah’ım sana layıkıyla kulluk yapacağız” diye. Hz. Allah o sözümüzü hatırlatırcasına Hz. İbrahim’e, ***“yaya olarak veya bineklerle gelip Kâbe’yi tavaf etmeleri, kurbanlarını keserek tevhidi yeniden tesis etmeleri, günahlarından arınıp takvaya ulaşmaları için insanları hacca davet etmesini” emretmişti.(Hac, 22/27-30***)

Bizler de Hz. İbrahim tarafından yapılan ve Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yenilenen çağrıya;

*Lebbeyk Allâhümme lebbeyk!*

*Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk!*

*İnne’l-hamde ve’n-ni’mete*

*leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek!*

**“Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Buyur Allah’ım! Senin asla ortağın yoktur.**

**Buyur Allah’ım! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senindir, mülk de senin. Senin asla ortağın yoktur.”** diyerek koştuk, kayıtsız şartsız, Rabbimizin emrine teslim olduk.

Değerli kardeşlerim önce memleketimizden Medine-i Münevvere’ ye, sonra nurlu Medine’ den mükerrem Mekke’ye vasıl olduk. Her yolculuk için yapıldığı gibi, bu kutsal yol için de hazırlıklar yaptık. Kul haklarını ödedik, çevremizdekilerle helalleştik, tövbe ettik, dua ve niyazlarla Allah’a tevekkül ederek evlerimizden ayrıldık. Bizler, nasıl ki; kısa bir süre için çıkılan hac yolculuğu için hazırlık yapmışsak, çok daha fazlasını hayat yolculuğu için yapmamız gerekmektedir.

Hac yolculuğu ömrümüzün sadece 4-5 haftalık kısmını oluşturur. Bu yolun 4-5 haftalık kısmında sembolik olarak Kâbe’ye gidilirken, onun öncesinde ve sonrasında, Allah’a olan yolculuğumuz devam etmektedir. Bu nedenledir ki, inançlı ve bilinçli bir yolcu, asıl hazırlığını bu ebedî yolculuk için yapmalıdır. Hac yolcusu, aynı zamanda Hak yolcusu olduğunu anlamak durumundadır. Hac yolculuğu için 1 hazırlanıyorsak, Hak yolculuğu için 1000 hazırlanmalıyız.

Bir ayeti kerime de buyruluyor ki;

يَا اَيُّهَا الَّذينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

***(Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (59 / Haşr – 18***)

Sevgili Peygamberimiz de bir hadisi şeriflerinde;

**الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْت**

**"Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. : (Tirmizi. kıyame 25; İbn Mace, zühd 31)** buyurmaktadırlar.

Bizler burada sanki bir daha Beytullah’ı göremeyecekmiş gibi, dünyaya veda eden kişi gibi hazırlıklarımızı yapmalıyız. Buradaki zamanımızı nerede olduğumuzun, hangi nimetler içerisinde olduğumuzun idrakiyle geçirmeliyiz.

Abdullah b. Ömer'in, babası Hz. Ömer'den naklettiği bir hadiste şöyle buyrulur:

"**Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru Peygamber (s.a.s.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve:**

**"Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir" buyurdu. O zat: "Doğru söyledin" dedi. Babam dedi ki: "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu."**

**"Bana imandan haber ver" dedi. Rasûlüllah (s.a.s.): Âllah’a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır" buyurdu. O zât yine:**

**"Doğru söyledin" dedi. Bu sefer:**

**"Bana ihsandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.):**

**"Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür" buyurdu (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1).**

Kâbe hac ibadetinin yapıldığı mekânların merkezidir. Kendisi için herhangi bir mekân söz konusu olmadığı hâlde, Rabbimiz, Kâbe için “Evim” buyurmak suretiyle orayı şereflendirmiş, çevresini de çeşitli yasakların geçerli olduğu bir “Harem Bölge” ilan etmiştir. Kâbe’yi gördüğümüzde, Hz. Peygamber’in “ihsan” derecesinden söz ederken

**“Sen O’nu göremesen de O seni görür”**dediği gibi âdeta Kâbe’nin Rabbini, Rabbimizi görüyormuşçasına tazim etmeliyiz.

**Beyazıt Bestami diyor ki:** “Üç hac yaptım. İlkinde evi gördüm, evin Rabbini göremedim. İkincisinde hem evi gördüm hem evin Rabbini gördüm. Üçüncüsünde evin Rabbini gördüm evi göremedim.” Hz. Allah o marifeti bizlere de nasıp eylesin.

Birkaç gün sonra Arafat yolculuğumuz başlayacak ve haccın rükünlerini eda edeceğiz. Bu vazifelerin ifasından önce Hz. Allah’ın bizlere lütfedeceği nimetleri ve alacağımız dersleri bilgilerinize arz etmek istiyorum.

Önce makamdan, mevkiden ve tüm imtiyazlardan soyunmanın simgesi olan ihram giyeceğiz. “İhram”, aslında yapılmasına müsaade edilen bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve Resûlü’nün getirdiği yasaklar çerçevesinde “haram kılınması” demektir. İhram bize ölümü, dirilişi ve mahşeri hatırlatacak. Sonra;

*Lebbeyk Allâhümme lebbeyk!*

*Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk!*

*İnne’l-hamde ve’n-ni’mete*

*leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek!*

**“Buyur Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur! Davetini duydum, emrine uydum, huzuruna geldim, bütün benliğimle ve içtenliğimle emrindeyim!”** diyerek Rabbimizin huzurunda olduğumuzu hissedeceğiz. İhsanı yaşayacağız.

Arafat’a koşarken, ba’sü ba’de-l mevti, ölümden sonra tekrar dirilmeyi düşüneceğiz. Arafat’ta akşama kadar,

**وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون**

***“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler” (2 / Bakara – 186)*** müjdesinden ümitlenerek gözyaşları içerisinde dua edeceğiz.

**قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ**

***(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!....” (25 / Furkan – 77)*** ayeti kerimesinde belirtildiği gibi Allah katında değerimizin, duamız, yalvarışımız sayesinde olduğunu unutmayacağız.

**Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki;**

**“Yüce Allah’ın Arafe gününden başka kullarını cehennemden daha fazla azad ettiği hiçbir gün yoktur.”(Müslim Hac,436)**

Bizler de“Duanın en hayırlısının, Arefe günü yapılan dua” olduğunun idrakiyle,  Rabbimizi unutup işlediğimiz günahları gözümüzün önüne getirecek, hem onların affı için hem de bir daha o hatalara düşmemek için Adem (A.S) ile Havva Validemizin yalvardığı gibi Cenab-ı Hak’ka yalvaracağız. Onların şöyle dua ettiğini haber veriyor Kur’an-ı Kerim:

*قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين*

***“Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz” (7 / A’raf – 23***)

Vakfe yaparken, kıyamette Allah’ın huzurunda bekleyeceğimiz anı hatırlayacağız. Resûlüllah’ın Veda Hutbesi’nde emanet ettiği değerlere ne kadar sahip çıkabildiğimizin muhasebesini yapacağız.

Kıbleye yönelerek güneşin batışına kadar dua ve niyaz ettikten sonra Allah’a yaklaşmaya çalışmak ve bir sonraki gün Şeytana ve taraftarlarına karşı yapılacak sembolik protestoda atılacak küçük taşları toplamak için Müzdelife’ye hareket edeceğiz. Burada ikinci kez duracağımız vakfe ile, Allah’ın huzurunda olma bilincimizi pekiştireceğiz.

Müzdelife’den sonra Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in, Allah’a kulluklarının sınandığı, baba-oğul Allah’ın emrine teslim olmanın mükâfatına eriştikleri Mina’ya hareket edeceğiz. Burası can, mal, mülk, evlat, eş, kardeş, ticaret, makam, mevki, rütbe gibi fani sevgilerin aşıldığı, Allah sevgisinde zirveye ulaşıldığı mübarek bir mekândır. Burada taşlama yaparken her bir taşı, nefse, şehvete ve şeytana karşı fırlatacağız. Şeytan bizi hangi zayıf noktalarından aldatıyorsa, onları düşünerek taşlama yapacağız.

Hz. Allah Kur’an-ı Kerim’de şeytanın şöyle söylediğini haber veriyor:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي ﻷ َقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَثُمَّ ثُمَّ ﻵ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَيْمَانِهِم وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وﻻ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

***“İblis; ‘Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın’ dedi***”(***A’râf, 7/16-17).***

Herkes kendi ayıbını, açığını ve günahını daha iyi bileceği için, attığımız her bir taşı; nefse, şehevî arzulara, bizi günaha sokan bitmek bilmez isteklere atacak, Hakk’a giden yolda şeytanın aldatmalarına karşı tedbirlerimizi alacak, şeytana karşı sürekli teyakkuz hâlinde olacağız.

Allah’a bağlılığın, fedakârlığın bir göstergesi olarak ve hac görevlerini yerine getirebilmenin şükrünü eda etmek için keseceğimiz kurbandan sonra, tevazuyu temsil eden ve dökülen her saç telinin varlığımızdan dökülen günahı simgelediği tıraşımızı olacağız.

Arafat’ta mahşeri yaşamış; Mina’da malıyla, canıyla, bütün varlığıyla Allah’ın yolunda olduğunu göstermiş nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşı kazanmış biri olarak, hayatının geri kalan kısmında da sürekli bu hâlde olacağımızı, **ziyaret tavafında** bütün içtenliğimizle tekrar edeceğiz ve Kâbe’nin huzurunda Allah’ü Teala’ya ruhlar âleminde iken verdiğimiz “kul olma” vaadini yerine getireceğimize dair tekrar söz vereceğiz.

Allahü Teala’nın, Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği mübarek sudan; zemzemden midemiz temizleninceye kadar, haram lokma, şüpheli rızık girmeyecek hâle gelinceye kadar, nefsimizin aç gözlülüğünü doyuracak kadar içeceğiz.

Sa’y ederken, manen kurtuluşu aramak için tıpkı, Hz. Hacer validemizin telâşıyla, Yüce Allah’ın kendimize ne derece yakın olduğunu hissederek koşacağız.

Veda tavafımızı yapıp Allah’ın evinden kendi evimize dönerken, bunun aslında yine Allah’a yapılan bir dönüş olduğunu bilecek **وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ إِنَّا لِلّهِ** ***“Biz Allah içiniz ve yine Allah’a döneceğiz” (Bakara, 2/156)*** şuuruyla hareket edeceğiz.

Değerli Kardeşlerim

Bizler burada Rahmân’ın misafirleriyiz. Bunun için bu kıymetli zaman dilimini Rabbimize misafir olduğumuz bilinci içerisinde geçirelim. Dolayısıyla hem hane sahibine; Rabbimize karşı, hem de O’nun diğer misafirlerine karşı saygı ve hürmette kusur etmeyelim.

Yunus Emre ne güzel ifade etmiş;

Ak sakallı bir koca

Bilinmez hâli nice

Emek vermesin hacca

Bir gönül yıkar ise!

Hz. Allah bizleri gönül yıkmaktan muhafaza eylesin. Mebrur ve makbul bir hac yapmamızı nasıp eylesin.

 ***Not: Vaaz hazırlanırken, bazı cümlelerde Haccı Anlamak isimli kitaptan istifade edilmiştir.***