**Topic**: Salah – The Ascension of a Believer

**Dear brothers and sisters,**

All praise belongs to Allah ﷻ, who gave us the gift of Ramadan, and now calls us to protect what we gained through our connection with Him. And what greater rope ties us to our Creator than **Salah**?

For the believer, Salah is not simply a duty—it is **an ascension**, a **Miʿrāj**. It is the moment when we leave behind the noise of the world and enter the presence of the Most Merciful.

The Prophet ﷺ said: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» “The coolness of my eyes was placed in prayer.” (Sunan al-Nasā’ī)

We speak of Salah as an obligation. But the Rasullullah ﷺ saw it as relief. It was his comfort, his sanctuary. And if we let it, it can be ours too.

**Salah is not a break from life—it is life.**

When we raise our hands and say Allāhu Akbar, we are not just starting a ritual—we are **stepping into the Divine Presence**. With each takbīr, we remind ourselves that nothing is greater than Allah, and nothing deserves our focus more than Him.

Allah ﷻ commands: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ﴾ “Establish prayer for My remembrance.” (Surat Ṭāhā: 14)

This remembrance is not just of the tongue—it is of the heart, the soul, the body, the breath.

**Salah is the believer’s ascension.**

Just as the Rasullullah ﷺ was gifted Salah during his night journey, we too are gifted a personal miʿrāj **five times a day**. Every time we enter sujūd, we come the closest we can be to Allah.

The Prophet ﷺ said: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» “The closest a servant is to his Lord is while he is in prostration.” (Ṣaḥīḥ Muslim)

What is Salah, then, if not an invitation to intimacy? What is sujūd, if not the resting place of the soul?

In those moments, we are not simply reciting—we are whispering to our Lord. We are **laying down our burdens**, our regrets, our hopes, and our gratitude.

**Let us prepare for that moment like we are preparing for a meeting with the King of kings.**

Even our wudu becomes meaningful. When we wash our face, hands, and limbs, we are **cleansing not just the body, but the heart**. We are saying: “I am ready to stand before You, Ya Rabb.”

The believer who walks to Salah walks to peace. The one who bows and prostrates finds clarity, healing, and forgiveness.

Allah ﷻ describes the people of Salah in the most honored terms: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ “Successful indeed are the believers—those who humble themselves in their prayer.” (Surat al-Mu’minūn: 1–2)

We all know how easy it is for our mind to wander in Salah. But humility is not about perfection—it is about presence. It’s about returning to Allah over and over, even when we get distracted.

**So, how do we turn Salah into an ascension?**

By treating it like more than just a task. By protecting its times. By walking slowly to the masjid. By making wudu with intention. By entering prayer with longing.

It’s not about the length of the prayer, but the **depth** of the prayer.

Let us stop measuring our prayers by how long they take—and start measuring them by how **deeply they connect us to our Lord**.

Dear brothers and sisters,

After Ramadan, the best way to hold on to what we gained is **through Salah**. It is the bridge between us and Allah. It is the light in our hearts, the compass in our day, and the nourishment of our soul.

«الصَّلَاةُ نُورٌ» “Salah is light.” (Ṣaḥīḥ Muslim)

Let us not pray out of habit—but out of **hunger** for that light. Out of love. Out of need. Out of longing.

Let us rise every day knowing: today is another chance to meet my Lord. Today is another Miʿrāj.

**اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُصَلِّينَ الْخَاشِعِينَ**
O Allah, make us among those who pray with humility.

**اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ ضَيَّعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ**
O Allah, do not make us among those who neglect their prayers and follow desires.

**اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَنَا نُورًا وَرُقِيًّا وَمِعْرَاجًا إِلَيْكَ**
O Allah, make our Salah a light, a rise, and an ascension toward You.

**آمِين، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

### ****Konu: Namaz – Müminin Miracı****

**Aziz kardeşlerim,**

Allah’a hamdolsun ki bizleri Ramazan ayına ulaştırdı, ardından da kulluk yolculuğumuzu sürdürmemiz için en kıymetli emaneti elimizde bıraktı: **Namaz.**

Namaz, sadece bir ibadet değil, bir **bağlılık ve yakınlık halidir**. Müminin günde beş kez Rabbine yükseldiği, gönlünü arındırdığı, yolunu doğrulttuğu bir **manevî yolculuktur**. Rasulullah ﷺ şöyle buyurur: **«جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»** “Gözümün nuru namazda kılındı.” (Nesâî)

Bu ifade, bize namazın Efendimizin ﷺ hayatında ne kadar derin bir yer tuttuğunu gösterir. O, dertliydi, yorulmuştu, tehdit edilmişti… Ama namazla huzur bulurdu. Biz de öyleyiz. Günümüz ne kadar yoğun, zihnimiz ne kadar dağınık olursa olsun, **sükûneti bulacağımız yer secdedir.**

**Kardeşlerim,**

Namazı sadece bir görev olarak değil, **bir randevu** olarak görmeliyiz. Zira Rabbimiz şöyle buyuruyor:

**﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ﴾** “Şüphesiz Ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. O hâlde Bana ibadet et ve Beni anmak için namazı dosdoğru kıl!” (Tâhâ: 14)

Sevgili Peygamberimiz ﷺ şöyle buyurur: **«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ»** “Sizden biri namaza durduğunda, Rabb’iyle gizlice konuşur.” (Buhârî)

Secde, sadece alnın yere değmesi değildir; kalbin yere eğilmesi, nefsin teslim olmasıdır. **«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»** “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdededir.” (Müslim)

**Hazırlığımız abdestle başlar.**

O sadece su değil, bir temizlik niyetidir. Eller yıkanırken kalpteki dünya tutulur. Yüz yıkanırken mahcubiyet dökülür. Ayaklar yıkanırken yanlış yollardan dönüş yapılır.

**Allah Teâlâ şöyle buyurur: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾** “Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir; onlar ki namazlarında huşû içindedirler.” (Mü’minûn: 1–2)

**Namazda huşû**, sadece yavaş kılmak değil, gönlün hazır olmasıdır. Dış dünya ile değil, iç dünyayla ilgilenmektir. Namazı kaçıran değil, huzuru kaçırandır.

**“Namaz, insanı her yönüyle Allah’a yaklaştıran bir miraçtır. Kulu maddî âlemden sıyırıp maneviyata yükselten bir kanattır.”** (F. Gülen, Namaz, s. 10)

**“Namazsız bir hayat, pusulasız bir gemiye benzer. Rüzgârlar onu sürükler ama nereye gittiğini bilmez.”**
(Namaz, s. 29)

**“Namaz, ruhun gıdası, kalbin cilâsı, aklın nuru, hayatın hayatıdır.”** (Bediüzzaman, 9. Söz)

**“Kalbin huşû olmadan namazı, şekilden ibarettir. Hakikî namaz, kalbin de kıyamda, rükûda ve secdede olmasıdır.”** (İmam Gazzâlî)

Aziz kardeşlerim,
Ramazan’da kazandığımız manevî duyguyu diri tutmanın en güçlü yolu **namazdır**. O bizi istikamette tutar, duygularımıza yön verir. Hayatın ortasında kaybolmamamız için bizi Rabbimize bağlar.

Efendimiz ﷺ buyuruyor: **«الصَّلَاةُ نُورٌ»** “Namaz bir nurdur.” (Müslim)

**اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُصَلِّينَ الْخَاشِعِينَ**
Allah’ım! Bizi huşû içinde namaz kılanlardan eyle.
**اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ ضَيَّعُوا الصَّلَاةَ**
Bizi namazlarını terk eden gafillerden eyleme.
**اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَنَا نُورًا وَمِعْرَاجًا إِلَيْكَ**
Namazımızı bize bir nur ve Sana doğru bir miraç kıl.
**آمِين، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**