يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ 26.89\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلٖيمٍ
كَانَ رسولُ اللَّه :يُكْثِرُ أنْ يَقولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلى دِينِكَ

**KALB-İ SELİM (III)**

**Değerli Müminler!**

Sahabeden Nu’man b. Beşir’den rivayet edildiğine göre Allah Resulü (s.a.s) şöyle buyurmuştur: **“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”**

**Değerli Kardeşlerim!**

Bugün… Hemen şimdi… Kalbinizi elinizle sımsıkı tutun… Beden ülkenizin sultanını yeniden düşünün. Bedeninizdeki bu et parçası neden bu kadar değerlidir?

Kalbimizi sadece vücutta kan dolaşımını sağlayan bir organ olarak görmek gerçekten eksik olur. Bizim geleneğimizde *kalp* imanın, hakikatin, bilginin, hikmetin ve ahlakın merkezinde yer alır. Maddi varlığımızın sultanı olan kalp, gönül dünyamıza da yön veren ilahî bir cevherdir. ‘Nazargâh-ı ilâhî’dir.Hakk’ın aynasıdır.

**Kardeşlerim!**

Kalbinize dikkatle bakın. Mutlaka Rahman’dan bir iz görür, O’ndan bir ses duyarsınız. Göğe ve yere sığmayan Allah, mümin kulunun kalbindedir.Kalplerin imar ve ıslahı bu yüzden önemlidir. Kâmil insanı inşa edecek gönül terbiyesi kalpte düğümlenmektedir.

**Kıymetli Kardeşlerim!**

Bir hadis-i şeriften öğrendiğimize göre bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda, katılaşmış, hakikatin önünde perdelenmiş kalpleri açmakla, karanlıklara gömülen marazlı kalplere şifa dağıtmakla görevlendirilmişlerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey insanların kalbi olmuştur. Resul-i Ekrem için en çok kullandığımız sıfat da “tabîbu’l-kulub” yani gönüllerin doktoru olmuştur.

Allah Resulü’nün kalbe şifa dağıtan sünnetlerinden biri de, kalbimizi perdeleyen kin, nefret, düşmanlık, kıskançlık, fesatlık ve samimiyetsizlik türünden her türlü kötü duygu ve düşünceden sıyrılıp arınmaktır. Temiz bir kalbe ve arı-duru bir gönle sahip olmak Peygamberimizin sünnetlerindendir. Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre Resûlullah (s.a.s) kendisine şöyle buyurmuştur. **“Yavrucuğum! Eğer kalbinde kimseye karşı kötü ve aldatıcı duygular barındırmadan sabaha ve akşama erişmeye güç yetirebiliyorsan bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.”**

**Değerli Müminler!**

Kalbimiz bir yandan olumlu ve yüksek değerlerin mahalli olduğu gibi, aynı zamanda şeytanın insana vesvese ve şüphe vermek için fırsat kolladığı ve kötülük tohumlarını yerleştirdiği bir yerdir. Kalp hem çok sâbit, azimli ve kararlı; hem de çok değişken, dönüşken ve kararsızdır. Ulvî güçler kalbimizi arındırmayı, yüceltmeyi ve anlamlı değerler üzerinde sabitlemeyi amaçlarken; süflî güçler onu değiştirmeyi, kirletmeyi ve yıkmayı hedefler. Kur’an-ı Kerim ve onun tebliğcisi Peygamberimiz kalbin çeşitli hastalıkları üzerinde durur ve bu hastalıklara karşı müminlere uyarılarda bulunur. Zira kalp bazen işlenen günahların ağırlığı altında paslanma, sapma, hastalanma, katılık, perdelenme, körleşme, mühürlenme, kilitlenme gibi bir dizi manevî hastalığa maruz kalabilmektedir. Oysa insanın âhirette selâmete ermesi ancak kalbin şirk, küfür, nifak gibi hastalıklardan salim olmasıyla mümkündür.Dünyevî arzularımızın çepeçevre sararak bizleri ilâhî güzelliklerden alıkoymaya çalıştığı durumlarda kalbimizi salih amellerle, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle, Allah’ı çokça zikirle ve duayla mamur ve selim kılmak gerekmektedir. Allah katında değerli olan da bu değil midir? Rabbimiz şöyle buyurur: **“O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selim ile gelenler başka.”**

Kalb-i selim, Allah’a teslim olup selâmet bulmuş olan hastalıksız kalptir. Müminin kalbi, selim bir kalptir. Allah Resûlü’nün Rabbinden niyazı da kalb-i selim bahşetmesi şeklinde olmuştur. Ümmü Seleme validemizin naklettiği bir rivayete göre ise Allah Rasulü’nün en çok yaptığı dua: **“Ey kalpleri bir halden diğer bir hale çeviren Rabbim! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.”** duasıdır. Bitmek bilmeyen insani zaaflarımızın kuşatması altında, ruhen ve bedenen tükenmenin eşiğine geldiğimizde,kalbimize mukayyet olabilmek için; insana, eşyaya, kâinata kalp gözü ile bakabilmekiçin; gönül dili ile konuşabilmek için en çok yapacağımız dua bu olsa gerektir.