**Sayı: 16**

**Konu: FIKIH KÖŞESİ**

1. Dua ve duanın önemi İslam’da nedir?

Dua, ibadet etmek, yardım istemek, yalvarıp yakarmak, Allah’a rağbet etmek anlamlarına gelir. Dinimizde ise, Allah’a yönelerek O’na dua etmektir. Duanın içinde Allah’ı tevhîd (tek kılmak) ve senâ (övmek); Allah’tan af, rahmet ve Allah’a manen yak(ın)laşma ve yakınlık isteme ve dünya nimetlerinden bir şeyler talep etme gibi hususlar vardır.

Dua önemlidir. Çünkü dua başlı başına bir ibadettir. Allah (c.c.) buyuruyor ki, ***“(Resulüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?”*** **(Furkan, 25:77)** Peygamber Efendimiz (a.s.) ise, ***“Dua ibadetin özüdür, beynidir.”* (Tirmizi, H. No: 3371)** Zira duada kulun acziyetini itiraf, kulluk bilincinin ifadesi, verilen nimetlere şükretmek gibi güzellikler vardır. Kulun duadan maksadı, arzuladığı muradına ulaşması, kendisine dua edilmesindeki Cenab-ı Hakk’ın isteği ise, kullarına ihsanda bulunmasıdır.

1. Dua’nın birçok çeşitleri vardır; kavli, fiili vs. Bu dualar arasında fark

varmıdır?

İfade edildiği gibi duanın çeşitleri vardır. Fiilî dua, istenen şeyin elde edilmesi için gerekli olan şartları yerine getirmek, insan olarak üzerimize düşen şeyleri de yapmaktır. Biz buna sabır diyoruz. Sabır, hedefe ulaşmada çekilen sıkıntılara tahammül etme, katlanma ve nefsi, hoşlanmadığı şeye hapsetmektir. Allah (c.c.), ***“Ey iman edenler! Allah’tan sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”*(Bakara, 2:151)** buyuruyor ve buna işaret ediliyor. Yani fiilî olarak Allah’ın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa fiilî olarak dua edilmiş olunur. Kavlî (sözlü) dualar ise, fiilî duadan sonra sözlü olarak Allah’tan dilekte bulunmaktır. Sözlü duaların kabulü noktasında Kur’an-ı Kerim’de geçen ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bize ulaşan dua metinleri ile dua etmek güzel olur. İki dua arasında birbirini destekleme yönü ile kuvvetli bir bağ vardır.

1. Her dua kabul olur mu?

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’inde ***“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.”* (Gafir (Mümin), 40:60)** buyuruyor ve yapılacak duaları kabul edeceğini vaad ediyor. Bu demektir ki, Allah(c.c.) kendisine yapılan duaları kabul eder. Ancak ***“Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır.”*** **(Hud, 11:107)** âyetinde buyurulduğu gibi dilediğini yapmakta tam bir salahiyat sahibi olduğu için de dilediği zaman veya dilediği kullarının dualarını kabul eder. Fakat Peygamber Efendimiz (a.s.), bazı duaların mutlaka kabul edileceğini haber vermiştir. Mazlum insanların yapacağı dualar, anne ve babaların evlatlarına duası, misafirin ev sahibine duası, oruçlunun iftar zamanı yapacağı dua, âdil idarecinin duası, müslümanın müslümana yapacağı dua ve hastaların yapacağı dualar bunların bazılarıdır.

1. Dua ve kader ilişkisi nedir? Dua edip, umduğunu bulamayan bunu kaderle

ilişkilendirmeli midir?

İnsanın kaderi elbette kendi elinde değildir. Ancak kaderde ne var onun bilgisine de sahip değildir. Bizim görevimiz Allah’a kulluk etmektir. Dua da kulluğun çeşitlerinden birisi olduğuna göre, kul olarak dua etmeye devam ederiz. Eğer elde edeceğimiz bir şey duaya bağlı olarak elde edilecek bir husus idi ise, duamız buna sebep olmuş olur. Ama dua ettiğimiz halde o şeye nail olamamış isek, biz yine duaya devam ederiz. Neticeyi Allah (c.c.)’a havale ederiz. Peygamber Efendimiz (a.s.) buyuruyor ki, ***“Birr (iyilik)den başka birşey ömrü arttırmaz ve duadan başka birşey kaderi geri çevirmez. Şüphesiz adam işlediği günah yüzünden de rızkından mahrum kılınır.”*** **(İbn Mâce, Fiten, 22; Tirmizî, Kader, 6; Ahmed, V, 277, 280, 282)**