**TARİH : 27.01.2017**

**KONU : AMELLERDE İHLAS**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة

قَالَ رَسُولُ اللهِ

وَجْهُهُ بِهِ وَابْتُغِيَ خَالِصًا لَهُ كَانَ مَا إِلاَّ الْعَمَلِ مِنَ يَقْبَلُ لاَ اللهَ إِنَّ

**Aziz Müminler!**

İhlâs kelimesi, “**Bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak**” anlamına gelir. İslami bir kavram olarak ise, “**Yapılan her türlü ibâdet ve iyilikleri riyâdan ve çıkar hesaplarından arındırıp sadece Allahın rızasını kazanmak için yapmak**” demektir. Diğer bir ifadeyle; yapılan iyilikleri menfaat temin etmek ya da insanlara kendini beğendirmek düşüncesiyle yapmamaktır.

**Muhterem Müminler!**

Amellerin geçerli olması için şekli bir takım kuralları vardır. Ancak, bu şekli kurallardan daha önemlisi amelleri ihlasla yapmaktır. Buna göre, amellerin geçerli olabilmesinin iki şartı vardır. **Birincisi**, Allahın emrettiği şekilde yerine getirilmiş olması; **ikincisi** ise yalnızca Allahın rızasını kazanmak amacıyla yapılmış olmasıdır. Bu iki şartı birlikte taşımayan hiçbir amel Allah katında kabule şayan değildir.

İhlâsın zıddı ise riyâ’dır. Riyâ; “**Sırf Allah rızâsı için yapılması gereken amele gösteriş katmak**” anlamında kullanılır. Riyâ, amelleri dünyevî maksatlarla, insanlar görsün diye yapmaktır. Bu bir nevi şirktir. Zira Peygamber Efendimiz **“Şüphesiz riya şirktir”** buyuruyor.[[1]](#endnote-1)

**Değerli Müminler!**

İhlas, ibadetin hem ruhu ve hem de özüdür. İhlastan uzak ibadet; cansız ceset ve kuru bir ağaç gibidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v): **“Şüphesiz Allah, ancak samimiyetle sadece kendisi için ve kendisinin rızâsı gözetilerek yapılan bir ameli kabul eder.”[[2]](#endnote-2)** buyurmuştur.

Ebu Hureyre (ra) den rivayet edilen bir başka hadisi şerifte ise kıyamet günü ilk çağrılacak kişilerden Kur’an-ı ezberleyen, Allah yolunda öldürülen ve bir de çok malı olan üç kişinin hallerinden bahsedilerek riyakârların ahiretteki durumu şöyle anlatılıyor:

**“Allah u Teâlâ, önce Kur'ân okuyana: "Ben Rasûlüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?" diye soracak. Adam: "Evet yâ Rabbi!" diyecek. "Bildiklerinle ne amelde bulundun?" diye Allahu Teâlâ tekrar soracak.**

**Adam: "Ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum" diyecek. Allâh u Teâlâ: "Yalan söylüyorsun!" diyecek. Melekler de ona: "Yalan söylüyorsun!" diye çıkışacaklar. Allahu Teâlâ ona: "Bilakis sen, "Falanca Kur'an okuyor" densin diye okudun ve bu da söylendi" der.**

**Sonra, mal sahibi getirilir. Allahu Teâlâ: "Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?" der. Zengin adam, "Evet yâ Rabbi" der. "Sana verdiğimle ne amelde bulundun?" diye Allahu Teâlâ sorar. Adam: "Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim" der. Allâhu Teâlâ: "Bilakis sen: "Falanca cömerttir" desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi" der.**

**Sonra da Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah Teâlâ Hazretleri: "Niçin öldürüldün?" diye sorar. Adam: "Senin yolunda cihatla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım" der. Allahu Teâlâ ona: "Yalan söylüyorsun!" der. Ona melekler de: "Yalan söylüyorsun!" diye çıkışırlar. Allah Teâlâ ona tekrar: "Bilakis sen: "Falanca cesurdur" desinler diye düşündün ve bu da söylendi" buyurur.**

**Sonra Peygamberimiz, Ebû Hüreyre'nin dizine vurup: "Ey Ebû Hüreyre! Bu üç kimse, Kıyamet günü, cehennemin, aleyhlerinde kabaracağı Allah'ın ilk üç mahlûkudur!" dedi."[[3]](#endnote-3)**

**Aziz Kardeşlerim!**

Naklettiğimiz bu Hadis-i Şeriften de anlaşılıyor ki, Mü’minler bütün söz ve fiillerinde Allah’ın rızâsını gözetmek zorundadırlar. Eğer insanların hoşlarına gitmek niyetiyle amelde bulunurlarsa, kendi kendilerini helâk ederler.Kulluk görevlerimizi yaparken Allah’ın rızasından başka bir şey düşünmemeli, Yüce Allah’ın rızasını, insanların övgüsüne tercih etmeyi hayat prensibi haline getirmeliyiz.

Hutbemi başta okuduğum Ayet-i Kerimenin mealiyle bitirmek istiyorum.

**"Hâlbuki onlar, Allah'a, O'nun dininde muhlis ve muvahhid olarak ibadet etmekten; namazı dosdoğru kılmaktan ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. En doğru din de işte budur."[[4]](#endnote-4)**

1. *İbn Mace, Fiten, 16* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Neseî, Cihad, 24* [↑](#endnote-ref-2)
3. *Müslim, İmâret 152* [↑](#endnote-ref-3)
4. *Beyyine suresi, 5*  [↑](#endnote-ref-4)