**TARİH: 20.01.2017**

**KONU: HAYÂ İMANDANDIR**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

 [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‬‎‬‬‬‬‬‬](https://www.google.com.tr/search?q=%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85&biw=1367&bih=562&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTu8GEurjRAhUlCcAKHTi7AD4QsAQIJw)اِنَّ مِمّاَ اَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كَلاَمِ النّبُوَّةِ الاُولى اِذاَ لَمْ تَسْتَحْى فاَصْنَعْ ماَ شِءْتَ

Aziz Müminler!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “**Kitap'tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah'ı anmak en büyük şeydir! Allah Yaptıklarınızı bilir”[[1]](#endnote-1)** Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor; **“İnsanların ilk peygamberden beri öğrene geldikleri sözlerden biri de; ‘utanmadıktan sonra dilediğini yap!’ sözüdür.”[[2]](#endnote-2)**

Aziz Kardeşlerim!

Hayâ; utanmak anlamına gelip, Türkçemizde ‘ar’ kelimesiyle de ifade edilmektedir. Terim olarak, nefsin çirkin davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesidir. Hayâ söz ve davranışımızdan giyim kuşamımıza hatta her türlü alış verişimize varıncaya kadar bütün hayatımızı ilgilendiren bir davranış biçimidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “**Her dinin kendine mahsus bir ahlakı vardır İslam’ın ahlakı ise hayâdır.”[[3]](#endnote-3)**

Bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz: **“Allah’u Teâla’dan gerektiği gibi hayâ ediniz”** buyurdu. **“Ya Resulallah, elhamdülillah hayâ ediyoruz”** denildiğinde Peygamberimiz şöyle devam etti: **“O (sizin anladığınız hayâ) değil! Fakat Allah’tan hakkıyla hayâ etmek; başınızı ve başınızda yer alan organları, karnınızı ve karnınıza bağlı organları haramdan korumanız, dünya hayatının süsüne kendinizi kaptırmamanız, ölümü ve sonrasını unutmamanızdır. Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır.**

**Kim bunu yaparsa gerçekten Allah’tan gereği gibi hayâ etmiş olur.”[[4]](#endnote-4)**

Aziz Müminler!

Hayâ sahibi insan diğer insanların hukukunu çiğnemez, onlara zarar vermez onları incitmez, sözleriyle, davranışlarıyla, bakışlarıyla onları rahatsız etmez. İnsan hayâ duygusunu kaybetmemeli, ruh ve beden güzelliğini, yaratılış güzelliğini ahlaksız davranışlarla çirkinleştirmemelidir. Efendimiz **“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”[[5]](#endnote-5)** buyurmaktadır.

İnsan her organıyla hayâlı olmalıdır. Kalbin hayâsı, Allah’ı zikretmesi, haset ve kin gibi kötü duygulardan arınması; kulağın hayâsı, haram ve çirkin sözleri dinlemekten uzak durması; gözün hayâsı, harama bakmaması; dilin hayâsı, çirkin sözlerden, yalandan ve gıybetten uzak durması; elin hayâsı, harama uzanmaması, harama dokunmamasıdır.

Muhterem Müminler!

Hayâ ile iman arasında sıkı bir bağ vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: **“İman yetmiş küsur şubedir. En üst derecesi Allah’tan başka ilah yoktur demek. En alt derecesi de yoldan geçenlere zarar verecek şeyleri gidermektir. Hayâ da imandan bir şubedir.”[[6]](#endnote-6)**

Peygamber Efendimiz, hayâ sahibi kişilere ayrı bir değer vermiştir. Sahabe içerisinde hayâ duygusuyla ön plana çıkan Hz. Osman’ın Peygamberimiz tarafından taltif edilmesi bunun bir örneğidir.**[[7]](#endnote-7)**

Muhterem Müminler!

Hayâ, nerede ve kimde olursa olsun onu güzelleştirir. Hayâsızlık ise, nerede ve kimde olursa olsun sahibini çirkinleştirir. Yüce Rabbim, hepimizi hayâsızlıktan ve iffetsizlikten muhafaza eylesin.

1. *Ankebut, 45.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Buhari, Edeb 78 Hadislerle İslâm, C.III s.215* [↑](#endnote-ref-2)
3. *İbn Mace, Zühd, 4321* [↑](#endnote-ref-3)
4. *Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyâme, 2575.* [↑](#endnote-ref-4)
5. *Hakim El Müstedrek 11. 670* [↑](#endnote-ref-5)
6. *Müslim İman 58*  [↑](#endnote-ref-6)
7. *Tirmizi Menakıb 32* [↑](#endnote-ref-7)