**BUHARİ-MÜSLİM ORUÇ BÖLÜMÜ**

**RAMAZAN AY'ININ FAZİLETİ BÂBI**

* Bize Yahya b. Eyyüb ile Kuteybe ve İbn Hucr rivâyet ettiler. Dediler ki: Bize İsmâîl yani İbn Ca'fer, Ebû Süheyl'den, o da babasından, o da Ebû Hüreyre (ra)'dan naklen rivayet etti ki, Resûlullah (sav):

**«Ramazan geldi mi cennet kapıları, açılır; cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bukağılanır.»** **buyurmuşlar.**

* Bana Harmeletü'bnü Yahya rivayet etti. (Dedi ki): Bize İbn Vehb haber verdi. (Dedi ki): Bana Yûnus, İbn Şihâb'dan, o da İbn Ebî Enes'den naklen haber verdi; İbn Ebi Enes'e de babası rivâyet etmiş ki kendisi Ebû Hüreyre (ra)'ı şöyle derken işitmiş: Resûlullah (sav):

**«Ramazan geldi mi rahmet kapıları açılır, cehennem kapılan kapanır ve şeytanlar zincirle bağlanırlar.»** buyurdular.

Bu bâbda daha başka kaviller de vardır.

Cennet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapanması ve şeytanların bukağılanması hususunda Kâdı îyâz şunları söylemiştir: «Bu hadisten zahirî manası ve hakikati kastedilmiş olması muhtemeldir. Şu hâlde cennet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapanması ve şeytanların bukağılanması Ramazan ayının girdiğine bir alâmet ve hürmetini tazim olur. Şeytanların bukağılanması: Müminlere eza edememeleri içindir. Maamâfih bu sözlerden murad: Mecazî manaları da olabilir: Bu takdirde hadîs-i şerif Ramazan'da sevap ve afvın çokluğuna, şeytanların eza ve iğvâların azaldığına işaret olur. Yani şeytanlar bağlanmış gibi olurlarda, bazı şeylere ve bazı insanlara tasallut eder; bazılarına edemezler.

Hadisin ikinci rivayetinde: (Rahmet kapıları açılır) başka bir rivayette:

(Şeytanların azgın takımı bukağılanır.) buyurulmuş olması da bu ihtimâli te'yîd eder. Cennet kapılarının açılmasından murad: Bu ay'da umumiyetle sâir aylarda görülmeyen oruç, teravih ve sâir hayrat gibi tâatlara Allah'ın fütuhat vermesi de kastedilmiş olabilir. Çünkü bunlar cennete girmeye sebep ve âdeta cennete açılan kapılar mesabesindedir. Cehennem kapılarının kapanması ve şeytanların bukağılanması da günahlardan sakınmaktan ibaret olur.»

* Taberânî'nin Hazret-i Ubâde tü'bnü's-Sâmit (radıyallahü anh)'dan rivâyet ettiği bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Ramazan geldiğinde bir gün Resûlullah (sav):

**Size Ramazan geldi. Bu ay bereket ayıdır. Bu ayda Allah size yardım eder. Rahmetini indirir, günahları affeder, duaları kabul buyurur. Allah, sizin ibadet hususundaki yarışınızı görür de sizinle meleklerine iftihar eder. Binâenaleyh siz Allah'a hayır İşlediğinizi gösterin. Çünkü şakı bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir»** **buyurdular.**

* Taberânî, İbn Abbâs (radıyallahü anh)'dan şu hadîsi rivâyet etmiştir: Resûlullah (sav):

**«Size meleklerin en faziletlisini haber vereyim mi? O, Cibrîl Aleyhisselâm'dır. Peygamberlerin efdalı Âdem Aleyhisselâm, günlerin efdalı Cuma; ayların efdalı Ramazan, gecelerin efdalı Leyle-i Kadir, kadınların efdalı da Meryem binti Imrân Aleyhesselâmdır.»** **buyurdular.**

* Yine Taberânî, Hazret-i Abdullah İbn Ömer'den şu hadisi rivayet etmiştir. Peygamber (sav):

**«Şüphesiz ki cennet sene başından, gelecek seneye kadar Ramazan için süslenir. Ramazan’ın ilk gecesi oldu mu arşın altından bir rüzgâr eser... buyurdular.**

Bu hadisin ravilerinden Velîd b. Velîd'i Dârakutnî ile başkaları zayıf bulmuş; Ebû Hatim ise: «doğru söyler.» diyerek onu tevsik etmiştir.

* Taberânî «El-Evsat» nâm eserinde Hazret-i Ömeru'-bnu'l-Hattâb (ra)'dan da şu hadisi rivayet etmiştir:

**«Ramazan’da Allah'ı zikreden Kimsenin günahı affolunur. Allah’tan dileyen mahrum kalmaz.»**

* Taberânî'nin, Hazret-i Ebû Ümâme'den rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulmaktadır:

**«Her iftar zamanı Allah'ın cehennemden azâd ettiği kimseler vardır.»** Hadisin ravileri mütemetdirler.

* Taberânî «Es-Sağir» adlı eserinde Hazret-i Ebû Saîd-i Hudrî'den şu hadisi rivayet etmiştir:

**«Gerçekten Ramazan ayının ilk gecesinde gök kapıları açılır. Bunlar Ramazan'ın son gecesine kadar kapanmazlar.»**

Bu hadisin ravileri arasında Muhammed b. Mervân Es-Sa'dî namında zayıf bir zât vardır. Hazret-i Ebû Saîd'den Bez-zar dahi şu hadisi rivayet etmiştir:

**«Şüphesiz ki Allah-u Teâlâ’nın Ramazan’da her gün her gece azad ettiği kulları vardır. Ve her Müslüman’ın her gün her gece kabul buyurulan bir duası olur.»** bu hadîsin isnadında zayıf bir râvî olan Ebân b. Ebî Ayyaş vardır. Tabarânî yine Hazret-i Ebû Saîd'den şu hadîsi rivâyet etmiştir:

**«Seneden seneye tutulan Ramazan oruçları, aralarındaki günahlara kefarettir.»**

* Nesâî, Hazret-i Âişe (ra)'dan' şu hadisi rivayet etmiştir: **Resûlüllah** (sav) azimetle emretmek sizin halkı Ramazan'da Teravih kılmaya teşvik buyurur ve:

**“Ramazan’da iman ve ihtisapla teravih kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur” derdi.**

* Taberânî'nin, Ümmü Hanî (ra)'dan rivayet ettiği bir hadis de şöyle buyurulmaktadır:

**«Ümmetim Ramazan ayını ibadetle ihya ettikçe asla kepaze olmayacaklardır.»** Ashab’dan:

— Ramazan ayını boşuna geçirmek de ümmetinin ne kepazeliği olur Ya Resûlallah? diyenler bulundu. Peygamber (sav):

**“Onun hürmetini çiğnemek...” buyurdular.**

Aynı hadis de:

Binâenaleyh Ramazan ayından korunun. Zira o ayda işlenen hayırlı ameller başka aylarda görülmedik bir şekilde katlanır. Kötülükler de öyledir.» ifadesi de vardır.

Hadisin isnadına İsa b. Süleyman El-Curcâni vardır. Bu zâtı İbn Hibbân mevsuklardan, İbn Maîn ise zayıflardan saymıştır.

Rivayetlerin bazılarında «Gök kapıları açılır.»; diğer bazılarında «Cennet kapılan açılır.» buyurulmuştur. Zahiren bu rivayetler birbirlerine muarız gibi görünürlerse de hakikatte aralarında hiçbir zıddiyet ve münâfaat yoktur. Zira gök kapılan semadadır, cennet semanın üstünde olduğu için ona bu kapılardan çıkılır.

Rahmet kapılarından murâd da: Cennet kapılarıdır.

Tıybî diyor ki: «Bu kapıların açılmasının faydası: meleklere oruç tutan kulların fiillerini göstererek o fiilleri beğendirmek ve bunun Allah indinde pek büyük bir mertebe olduğunu bildirmektir.

Bir de Peygamber (sav)’in haberlerine istinaden gök kapılarının açılacağına inanan mükellef bir kulun neşâtı artar. lîu hakikati hulûs-i kalple kabul eder.»

Şeytanların bukağılanması hususunda Huleymî şunları söylemiştir: «İhtimâl ki şeytanlardan murad: Semadan meleklerin sırlarını çalanlardır. Bunların Ramazan günlerinde değil de sadece Ramazan gecelerinde bağlanmaları muhtemeldir. Çünkü şeytanların bu güruhu Kur'ân-ı Kerîm inerken sır çalmaktan menedilmişlerdi. Binâenaleyh muhafazada mübalağa göstermek için bağlanmaları artırılmış olabilir. Bu sözden şeytanların Müslümanları başka aylarda olduğu gibi adam akıllı ifsat edememeleri de kastedilmiş olabilir. Çünkü Müslümanlar Ramazan’da oruçla, Kur'ân okumak ve zikretmekle meşgul olurlar. Bu gibi şeyler ise şeytanları inkisâr-ı hayâle uğratır.» Bazıları şeytanlardan murâd: Onların azgın takımı olduğunu söylemişlerdir.

Bu takdirde: «Şeytanlar Ramazan’da bağlanıyor da neden yine birçok kimseler günah işliyorlar?» şeklinde bir suale meydan kalmaz. Çünkü bağlanmayan birçok şeytanlar vardır, asileri yoldan çıkarmaya onlar kafidir.

Hadisten maksat: Ramazan ayında kötülüklerin azalmasıdır. Nitekim bunu hepimiz müşahade etmekteyiz; kaldı ki bütün şeytanlar Ramazan'da bağlanmış bile olsa insanları yoldan çıkaracak başka sebepler yine mevcuttur. Nefs-i emmâre ile kötü âdetler ve insan şeytanları bunlardandır.

**RAMAZÂN ORUCUNU İNANARAK, SEVABINI ALLAH'TAN UMARAK VE (TAM İHLÂSLA) NİYET EDEREK TUTAN KİMSE BABI (**VE AİŞE (R), PEYGAMBER'İN: "ONLAR NİYETLERİ ÜZERE DİRİLTİLİRLER." BUYURDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR.)

* Ebû Hureyre (ra)'den: Peygamber (sav): **"Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'nde kalkar ibadet ederse, geçmiş günahları onun lehine mağfiret olunur. Her kim de Ramazan orucunu inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan umarak tutarsa, onun geçmiş (küçük) günahları mağfiret olunur" buyurmuştur.**

**ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ BABI**

* Ebû Hureyre (r.a)'den (şöyle demiştir): Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: **"Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın (yani Cahiliyet fiillerinden bir şey yapmasın). Eğer herhangi bir kimse kendisiyle dövüşmeye yahut sövüşmeye girişirse, ona iki defa 'Ben oruçluyum' desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlu ağızın kokusu, Yüce Allah katında misk kokusundan daha temizdir.”**

Yüce Allah: **“Oruçlu kimse benim için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu terk eder. Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riya karışmayan) bir ibadettir. Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Hâlbuki diğer güzel amellerin hepsi on misli ile ödenir". Buyurmuştur.**

* (Dedi ki): Bize A'meş, Ebû Salih'den, o da Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)'den naklen rivâyet etti. Ebû Hüreyre şöyle dedi: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem):

**«Âdem oğlunun her ameli katlanır. Bir iyilik on mislinden yediyüz misline kadar katlanır. Allah** (azze ve celle) **(Yalnız oruç müstesna. Çünkü o, benimdir, onun mükâfaatını verecek olan da benim. Kulum şehvetiyle taamını (yemeğini) benim için bırakıyor.) buyurmuştur. Oruçlu için İki ferah vardır: Biri iftar zamanındaki sevinci, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Emîn olun oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir.»** buyurdular.

**ORUÇTA İKEN YALAN SÖYLEMEYİ VE YALAN İLE AMEL ETMEYİ TERKEYLEMEYEN KİMSE BABI**

* Ebû Hureyre (ra) şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: **“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah için hiçbir ihtiyaç yoktur."**

**ORUÇLUNUN DİLİNİ TUTMASI BÂBI:**

* Bana Züheyr b. Harb rivâyet etti. (Dedi ki): Bize Süfyân b. Uyeyne, Ebû'z - Zinâd'dan o da A'rac'dan, o da Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’dan rivâyeten tahdîs eyledi. **Resûlüllah** (sallallahü aleyhi ve sellem):

**«Biriniz bir gün oruçlu olarak sabahlarsa kötü söz söylemesin ve cahillik etmesin. Şayet biri kendisine söğer yahut döğerse:**

**— Ben oruçluyum, ben oruçluyum, deyiversin.»** buyurmuşlar.

Bu hadisi Buhari, Ebû Dâvud ve Nesâî «Kitâbu's-Savm» da tahrîc etmişlerdir.

Buhârî'nin rivayetinde:

«Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun nefesi Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir. (Teâla Hazretleri): Oruçlu yiyip içmesini ve şehvetini benim için terketmektedir. Oruç benim için tutulur, onun mükafatını verecek olan da benim. İyi amel on misli katlanacaktır (buyurmuştur)» ziyadesi de vardır.

Bu bâbda Tirmizi’nin yine Hazret-i Ebû Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste: **Resûlullah** (sav) şöyle buyurdular: Rabbiniz diyor ki:

İşlenen her iyi amel, on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Oruç benim için tutulur, onun mükâfatını verecek de benim. Oruç cehenneme karşı bir kalkandır. Hiç şüphe yok ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir. Sizden birinize oruçlu iken bir kimse cahillik ederse ben oruçluyum, deyiversin» buyrulmuştur.

Tirmizî: Bu hadis hasen sahih ve bir vecihden garîbdir.» demiştir.

Tirmizî bu babda Muâz b. Cebel, Sehl b. Sa'd, Ka'b b. Ucrâ, Selametü'bnü Kayser ve Beşîr b. Hasâsiyye (ra) hazeratından da hadisler rivâyet olunduğunu söylemiştir:

Muâz hadîsini Tirmizî, İbn Mâce ve «Sünen-i Kübrâ» nâm eserinde Nesâî tahric etmişlerdir. Hazret-i Muâz şöyle demektedir: «Bir seferde Peygamber (sav) ile beraber idim. Bir gün yolda giderken kendisine yaklaşarak:

— Bana bir amel söyle ki onu yaptığım takdirde cennete girmeme sebep olsun, dedim. Sonra Resûlullah

— Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır,» buyurdular...

Tirmizî: «Bu hadis hasen sahihtir.» demiştir. Sehl b. Sa'd hadisini yine Tirmizî ile İbn Mâce tahric etmişlerdir. Mezkûr hadis de Resûlullah (sav):

«Cennette Reyyan adı verilen bir kapı vardır. Bu kapıdan oruçlular davet edilecektir. Oruç tutanlar zümresinden olanlar ondan gireceklerdir. Ondan giren ebediyen susamayacaktır.» buyurmuşlardır.

Ayni hadisi Süleyman b. Bilâl tarikiyle Buhârî ve Müslim dahi rivayet etmişlerdir.

Ka'b b. Ucrâ hadisini Tirmizî tahric etmiştir. Bu hadiste:

«Oruç mükemmel bir kalkandır.» buyurulmuştur.

Tirmizî hadis hakkında «Hasen garîb» tabirini kullanmıştır.

* Selâmetü'bnü Kayser hadisini Taberanî «El-Kebîr» nâm eserinde rivâyet etmiştir. Mezkûr hadîsde Selâme (ra) ben Resûlullah (sav):

**«Bir kimse Allah'ın rızasını dileyerek bir gün oruç tutarsa, Allah o kimseyi uçan karga gibi cehennemden uzaklaştırır...» buyururken işittim, demektedir.**

* Beşir hadisini Bağavî ile Taberâni «Mu'cem» lerinde rivâyet etmişlerdir. Hadisi şerifte Allah-u Teala hazretlerinden rivayeten:

**«Oruç benim için tutulur, onun mükâfaatını verecek olan da benim.» buyurulmaktadır.**

Yine bu bâbda Ebû Saîd-i Hudrî, Ali b. Ebî Tâlib Âişe , İbn Mes'ud,Osman b. Ebî-Âs, Enes, Câbir, Ebû Ubeyde, Huzeyfe, Ebû Umâme ve Ukbetü'bnü Âmir (ra) hazerâtuıdan hadisler rivâyet olunmuştur.

* Ebû Ubeyde hadisini Nesâî rivâyet etmiştir. Yukardaki cümleler bu hadisde dahi zikredilmiştir.

Huzeyfe hadisini İmâm Ahmed b. Hanbel «MÜsned»inde rivâyet etmiştir. Hazret-i Huzeyfe şunları söylemiştir:

«Peygamber (sav)'i göğsüme yaslandırdım da buyurdu ki:

— Allah'tan başka Allah yoktur. Her kimin ölürken son sözü bu olursa cennete girer. Her kim Allah'ın rızasını dileyerek bir gün oruç tutarsa son nefeste bunu söyler ve cennete girer. Ve her kim Allah'ın rızasını dileyerek bir sadaka verirse son nefesinde bu sözü söyler ve cennete girer.»

* Ebû İmâme hadisini İbn Adiyy «El-Kâmil» adlı eserinde rivayet etmiştir. Mezkûr hadiste Resûlullah (sav):

**«Her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah o kimse ile cehennem arasında derinliği yerle gök arası kadar bir hendek halk eder.» buyurmuşlardır.**

Ukbetü'bnü Âmir hadisini Nesâî tahric etmiştir. Bu hadiste Resûlüllah (sav):

**«Her kim Allah-u Teâlâ'nın yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah cehennemi o kimseden yüz yıllık yol mesafesinde ırak eyler.»** **buyurmuştur.**

**ORUÇ TUTMAK (GÜNAHLARA) KEFARETTİR**

* Huzeyfe (R) şöyle demiştir: Umer ibnu'l-Hattâb: Peygamber (sav)'den fitne hakkındaki hadisi kim ezberinde tutuyor? dedi.

Huzeyfe dedi ki: Ben onu Peygamber'den işittim: **"İnsanın ehli, malı, komşusu yüzünden uğrayacağı fitneye namaz kılması, oruç tutması, sadaka vermesi kefaret olur"** buyuruyordu.

Umer: **Sormakta olduğum, bu fitne değildir. Ben denizin dalgalanışı gibi dalgalanacak olan büyük fitneden soruyorum, dedi.**

Huzeyfe: **Muhakkak bunun önünde kilitli bir kapı vardır, dedi.**

Umer: **O kapı açılacak mı, yoksa kırılacak mı? dedi.**

Huzeyfe: **Kırılır, dedi. Umer: Bu kırık kapı kıyamet gününe kadar kilitlenmemeye lâyıktır, dedi.**

**Çünkü sağlam kapı bir daha kilitlenebilir. Kırık kapı ise yerinde duramaz ki kilit vurulabilsin. Kapının kırılması Usmân'ın şehâdetidir. Bu fitne Usmân’ın şehîd edilmesiyle başlayıp, Muhammed Ümmeti'nin birbirine girmesine sebep olan büyük fitnedir ki, o günden bugüne kadar sönmemiştir.**

**ER-REYYÂN (KAPISI) ORUÇ TUTANLAR İÇİNDİR**

* Sehl (ra)'den: Peygamber (S) şöyle buyurdu: "**Cennette er-Reyyân denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer; ondan oruç tutanlardan başka hiç kimse girmez. (Kıyamet gününde:) Oruç tutanlar nerede? denilir. Oruç tutanlar kalkarlar ve o kapıdan girerler. Onlardan başka hiçbir kimse buradan girmez. Onlar girdiği zaman kapı kapatılır, artık bu kapıdan hiçbir kimse girmez"**
* Ebû Hureyre (ra)'den: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: **"Her kim Allah yolunda çift sadaka verirse, cennet kapılarından: Ey Allah'ın kulu! (Buraya gel!) Bu kapı hayırlıdır! diye çağırılır. Çok namaz kılanlardan olan kimse de (cennetin) namaz kapısından çağrılır. Cihad ehlinden olan kimse de cihâd kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse de er-Reyyân kapısından çağırılır. Sadaka sahiplerinden olan kimse de sadaka kapısından çağırılır."**

Bunun üzerine Ebû Bekr:

**— Babam, anam sana feda olsun yâ Rasûlallah! Bu kapılardan çağırılan kimse üzerine bir zarar var mıdır? Bir kişi bu kapıların hepsinden davet olunur mu? diye sordu.**

Rasûlullah:

**"Evet, hepsinden davet olunur. Ve ben, senin onlardan olmanı ümit ediyorum" buyurdu.**

**PEYGAMBER (SAV) 'İN EN CÖMERT OLDUĞU ZAMAN RAMAZAN AYI OLURDU**

* İbn Abbâs (ra) şöyle demiştir: **Peygamber (sav) hayırda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da Ramazan da Cibril'in kendisine çokça kavuştuğu zamandadır. Cibril aleyhi's-selâm Ramazan’ın her gecesinde onunla buluşur, gündüz geceden sıyrılıp çıkıncaya kadar -veya ramazan ayı çıkıncaya kadar- Peygamber Kur'an’ı ona arz ederdi. Cibril, Peygamber'e kavuştuğu zaman da Peygamber hayırda, eserken maniaya uğramayan rüzgârdan daha cömert olurdu.**

**SAHUR YEMENİN FAZİLETİ, BİTTE'KİD (ÖNEMLE VURGULANMASI) MÜSTEHAB OLUŞU, SAHUR’U TEHİR VE ÎFTARI ACELE YAPMANIN MÜSTEHAB OLUŞU BÂBI**

* Bize Kuteyebtü'fanü Said dahi rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ebû Avâ-ne, Katâde ile Abdülazîz b. Süheyb'den, onlar da En es (ra)’dan naklen rivayet etti, Enes şöyle dedi: Resûlullah (sav):

**«Sahur yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır.»** buyurdular.

* İbn Abbâs (ra) hadîsini İbn Mâce tahric etmiştir. Mezkûr hadiste Resûlüllah (sav):

**«Sahur yemeğinden gündüzün orucu kaylûleleden de gecenin namazı için istifade edin.»** buyurmuşlardır.

Bu hadisi Hâkim de «Müstedrek» inde tahrîc etmiştir.

* Abdullah b. Amr (ra) hadisini İbn Hibban «Sahih» inde rivâyet etmiştir. Bu rivayette dahi: Resûlullah (sav):

**«Bir yudum suyla olsun sahur yapın, buyurdular.»** denilmektedir.

* Abdullah b. Ömer (ra) hadisini yine İbn Hibbân tahric etmiştir.

Mezkûr rivayette Hazret-i Abdullah şöyle demektedir: Resûlüllah’ı (sav):

**«Şüphesiz ki Allah ve melekleri sahur yiyenlere salat eylerler.»** buyurdu.

* Ebû Ümâme (ra) hadisini Taberâni «Müsned» inde tahrîc etmiştir. Hazret-i Ebû Ümâme şöyle demiştir: Resûlullah (sav)'i:

**«Ya Rabbi, Ümmetime sahur yemeğinde bereket ver. (Ey ümmetim), bir yudum suyla, bir hurma tanesiyle, birkaç kuru üzüm tanesiyle de olsa sahur yapın. Zira melekler size Salât eylerler, buyururken işittim.»**

* Âişe (ra) hadîsini Ebû Ya'la -Müsned» inde tahrîc etmiştir. Mezkûr rivâyette Hazret-i Âişe şunları söylemiştir. «Resûlullah (sav):

**“Bize mübarek yemeği yani sahuru getir, buyurdular. Halbuki çok defa bu yemek iki hurma tanesinden ibaret olurdu.”**

* Meyserâ hadisini Ebû Nuaym-ı İsfahani tahrîc etmiştir. Meyserâ (ra) Şöyle demiştir; Resûlullah (sav):

**«Bir lokma veya bir kaşık çorba ile olsun sahur yapın. Çünkü o, bereket yemeğidir. Sahur sizin orucunuzla Hristiyanların orucu arasında huduttur.»** **buyurdular.**

* İsmi bilinmeyen sahabenin hadisini Nesâî tahrîc etmiştir. Bu hadiste: Peygamber (sav)'in yanına girdim, sahur yemeği yiyordu:

— Bu yemek berekettir, bu size Allah'ın verdiği bir berekettir. Onu bırakmayın, buyurdular.» denilmektedir. Raviler, mutemetdirler.

Resûlullah (sav)'in «Sahur yiyin, emri bir umum nedib ifâde eder.

Sahur kelimesi: «Suhur» şeklinde de rivayet edilmiştir.

Bereket kelimesini ulemâ muhtelif şekillerde tefsir etmişlerdir. Şöyle ki:

**a)** «Bereket» den murâd: Az olan yiyeceğe oruca yardımı olank şekilde kuvvet bahşetmektir. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in:

«Bir yudum suyla, bir hurma tanesiyle de olsa...» buyurması bunu delâlet eder. Bu, Allah'ın halk ettiği bir hususiyettir.

**b)** «Bereket» den murâd: Muâhaza olunmamaktır. Nitekim Hazret-i Ebû Hüreyre'den rivayet olunan bir hadiste:

— «Uç şey vardır ki bunlar üzerine kul hesaba çekilmez: Sahur yemeği, iftar yemeği ve din kardeşleriyle birlikte yenilen yemek.» buyurulmuştur.

**c)** Bereketten murâd: Oruç vb. gibi gündüz amellerine kuvvet kazanmaktır.

**d)** Bereket'den ruhsat ve sadaka manası kastedilmiştir.

Bu ruhsat iftar zamanında yemek üzerine yemekten ibaretti, sonra nesh olundu.

Bereket lugatta «Ziyade- ve «Artış» manasına gelir.

Kâdi Iyâz: «Bu bereket sahura kalkan kimsenin zikir, namaz istiğfar vb. gibi ziyâde amellerinden ibaret de olabilir. Zira insan sahura kalkmasa bunları yapamaz, onları terketmiş olur.» diyor.

Ulemânın ihtilâfından çıkmak için her gün oruca ayrı ayrı niyetlenmeyi de bunlar meyânında zikrediyor.

İbni Dakiki’l-îd'e göre burada ki bereket uhrevî amellere ve dünyevî amellere de âit olabilir.

* Bize Kuteybetü'bnü Saîd rivâyet etti. (Dedi ki): Bize Leys, Mûsa b. Uley'den, o da babasından, o da Amrü'bnü’l-As'dan naklen rivâyet etti ki, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem):

**«Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu orasında hudut, sahur yemeğidir.» buyurmuşlar.**

* Bize Yahya b. Yahya rivâyet etti. (Dedi ki): Bize Abdülaziz b. Ebi Hâzim, babasından, o da Sehlü'bnü Sa'd (radıyallahü anh) dan naklen haber verdi ki, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem):

**«İnsanlar iftarı acele yapmaya devam ettikleri müddetçe hayırla yaşamakta daimdirler.»** **buyurmuşlar.**

**RAMAZAN’IN ARKASINDAN ŞEVVAL'DEN ALTI GÜN ORUÇ TUTMANIN MÜSTEHAP OLUŞU BÂBI**

* Bize Yahya b. Eyyûb ile Kuteybetü'bnü Saîd ve Aliy-yü'bnü Hucr toptan İsmail'den rivayet ettiler. İbn Eyyûb

(Dedi ki): Bize İsmail b. Ca'fer rivayet etti. (Dedi ki): Bana Sa'd b. Saîd b. Kays, Ömer b. Sabit b. Haris El-Hazrecî'den, ona da Ebû Eyyûb El-Ensari (ra) rivayet etmiş olmak üzere haber verdi ki, Resûlullah (sav):

**«Her kim ramazan orucunu tutar da sonra Şevval'den altı günü eklerse bu bütün sene oruçlu gibi olur.»** **buyurmuşlar.**

* (Dedi ki): Ben, Ebû Eyyûb (ra): **Resûlullah** (sav) buyurdu... diyerek yukardaki hadisin mislini rivayet ederken işittim.

Nevevî diyor ki: «Bu hadis İmam Şafiî ile İmam Ahmed, Dâvud-u Zahirî ve onlara muvafakat eden ulemânın mezheplerine açık delildir. Onlara göre Şevval'den altı gün oruç tutmak müstehabdır.

İmâm Mâlik ile Ebû Hanîfe'ye göre bu oruç mekruhtur. İmam Mâlik «El-Muvatta» nâm eserinde: (Ehl-i ilimden bu orucu tutan hiçbir kimse görmedim.) demiştir. Bu zevata göre Şevval orucunun mekruh olması farziyeti zannedilmesin diyedir. İmam Şafiî ile ona muvafakat edenlerin delili sahih ve sarih olan bu hadistir. Bir sünnet sabit oldu mu bazı kimselerin yahut ekseriyetin veya herkesin terketmesi sebebiyle bırakılamaz.

Mezkûr zevatın (Farziyeti zannolunur.) sözleri arafe, aşûra ve diğer mendûb oruçlarla nakzolunur. Ulemâmıza göre efdal olan Ramazan Bayramı’nı müteâkib altı gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Maamafih bu orucu muhtelif günlerde tutan yahut Şevvâl'in ortasına veya sonuna bırakan dahi peşi peşine tutmuş gibi fazilete nail olur. Çünkü böylesine de Ramazan orucuna Şevval'den altı gün ekledi, denilebilir. Ulemanın beyanına göre Ramazan orucuna Şevval'den altı gün eklemekle tutulan orucun bütün sene orucu gibi olması, yapılan taatler on misli katlandığı içindir:

Ramazan’ın on misli on ay eder, altı günün on misli de altmış gün yani iki ay olur. Bu suretle oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Bu cihet Nesâî'nin kitabında merfû bir hadîs ile beyân olunmuştur.»

Lâkin Nevevî'nin Ebû Hanîf e'ye nisbet ettiği kavil Hanefîiler'in mezhebi değildir. Hanefîyye kitaplarında: **«Ramazan Bayramından sonra Ramazan orucuna şevval’den altı gün oruç eklemek mendûbdur.**

Bazıları bu orucun aralıksız tutulmasını mekruh görmüş, bazıları mekruh olmadığını söylemişlerdir.

İnam Mâlik kerahete kaail olanlardandır. Bu orucu Şevvâl'in muhtelif günlerinde tutmak kerahetten ve Hristiyanlar'a benzemekten uzaklaştırır.» denilmektedir.