**De islamitische oordelen**

Een islamitisch oordeel wordt in het Arabisch een ***h’okm shar’iyy*** genoemd. Op het moment dat je spreekt over een islamitisch oordeel dan sluit je daarmee alle andere soorten oordelen uit, zoals zintuigelijke oordelen (vuur brandt), de logische oordelen (een geheel is groter dan het deel) of alle andere soorten oordelen.

Een **islamitisch oordeel** kan je als volgt definiëren: **“*de bepaling van de islamitische wetgeving dat een moekallaf iets dient te doen, dient na te laten dat hij de vrije keuze heeft om iets te doen of na te laten, of dat iets behoort tot de ah’kaam al-wad3iyyah.”***

***Uitleg:***

***“De bepaling van de islamitische wetgeving”***: dit duidt op de Qor-aan en Soennah. Een bepaling wordt pas islamitisch genoemd op het moment dat het afkomstig is uit één van deze bronnen, eerder niet.

***“Moekallaf”***: een *moekallaf* is de persoon die bij verstande is, de volwassenheid heeft bereikt en wie de boodschap van de islaam heeft bereikt.[[1]](#footnote-1)

**“*dat een moekallaf iets dient te doen…”*:** *“En onderhoud het gebed.”* [Soerat Al-Baqarah, vers 43]. Dit is de bepaling van de islamitische wetgeving dat men het gebed dient te onderhouden. Dit is dus het verzoek om iets te doen.

***“dient na te laten...”:*** *“En nadert de ontucht niet.”* [Soerat al-Israa-e, vers 32].Dit is de bepaling van de islamitische wetgeving dat men de ontucht niet dient te naderen. Dit is dus het verzoek om iets na te laten.

***“de vrije keuze heeft om iets te doen of na te laten…”:*** Een voorbeeld hiervan is het handeldrijven. Dit is toegestaan; als een persoon dit wilt doen dan mag dit en als hij het wilt nalaten dan mag het ook. Dit is dus het geven van een vrije keuze.

***“Of dat iets behoort tot al-ah’kaam al-wad3iyyah”:*** Dit houdt in dat iets een voorwaarde (*shart*), aanleiding (*sabab*) of belemmering (*maani’*) is van iets, of dat iets correct (*sah’ieh’*) of juist incorrect (*baatil*) verklaard is.

- Als je goed kijkt naar de genoemde definitie van het *islamitisch oordeel* dan zie je dat deze enkel betrekking heeft op de uitspraken en handelingen van de *moekallafien*. De zaken van de geloofsovertuiging vallen hier niet onder. Daar spreken de *Oesoelieyyoen* en *Foqahaa-e* namelijk niet over.

**Een islamitische oordeel kan je in twee categorieën onderverdelen:**

1. *Al-Ah’kaam at-Takliefieyyah*  
2. *Al-Ah’kaam al-Wad’iyyah*

**1.2 Al-Ah’kaam at-Takliefieyyah**

Een *h’okm Takliefieyy* is de bepaling van de islamitische wetgeving dat een moekallaf iets dient te doen, dient na te laten of dat hij de vrije keuze heeft om iets te doen of dient na te laten.

Er zijn vijf *ah’kaam at-Takliefieyyah*:

1. Al-Waadjib – de verplichting  
2. Al-Mostah’abb (al-mandoeb) – de aanbevelenswaardigheid  
3. Al-Moebaah’ – de permissie  
4. Al-Makroeh – de afkeurenswaardigheid   
5. Al-H’araam – het verbod

- Als je goed kijkt naar bovenstaande oordelen dan zie je dat je bij de eerste twee oordelen wordt verzocht om iets te doen. Bij de laatste twee oordelen wordt je verzocht om iets na te laten. En bij het middelste oordeel heb je een vrije keuze (doe je het of laat je het na).

**1.3 Al-Waadjib**

De definitie van *al-waadjib[[2]](#footnote-2)*:   
*“De bepaling van de islamitische wetgeving dat een moekallaf iets verplicht dient te doen.”*

**Deze definitie sluit een aantal zaken uit:**  
- de bepaling die afkomstig is van iets of iemand buiten de islamitische wetgeving. Denk aan het feit dat je broer je gebiedt om iets te doen: “ruim je kamer op!”  
- Het sluit uit wat aanbevelenswaardig is, aangezien er wordt gezegd “wat je verplicht dient te doen.”   
- Het sluit alle zaken uit die je moet nalaten, oftewel: wat verboden of afkeurenswaardig is.  
- Het sluit alle zaken uit waarin je een vrije keuze hebt.

Een andere bekende definitie van *al-waadjib* luidt[[3]](#footnote-3):   
*“Dat waarvoor je beloond wordt als je het doet met de intentie van gehoorzaamheid en waarvoor je in aanmerking komt voor een bestraffing als je het nalaat.”*

**Deze definitie noemt een aantal zaken:**  
- Je dient een verplichting uit gehoorzaamheid te verrichten, d.w.z. uit gehoorzaamheid aan Allah. Op het moment dat een persoon vanaf de dageraad tot zonsondergang niet eet of drinkt tijdens de maand Ramadan, maar dit niet met de intentie van het vasten heeft gedaan, dan wordt een persoon hier niet voor beloond.  
- We zeggen niet “je wordt bestraft als je het nalaat”, aangezien een persoon nog berouw kan tonen of dat Allah hem vergeeft.

**Voorbeelden van *al-waadjib*:**

Het verrichten van de vijf gebeden, het gaan op bedevaart, het goed zijn voor de ouders, een getuigenis afleggen met waarachtigheid, je kinderen rechtvaardig en gelijk behandelen enzovoort.

**Andere benamingen:**

Een *waadjib* wordt ook wel een *fardh* of *fariedhah* genoemd. Bij de meerderheid van de islamitische geleerden wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een *waadjib* en een *fardh*.

Binnen de H’anafitische wetschool is een *fardh* sterker dan een *waadjib*. Een *fardh* is bij hen: datgene dat bevestigd is met een bewijs dat *qat3iyy.* Een *waadjib*: datgene dat bevestigd is met een bewijs dat *dhanniyy* is.

**Zijn alle verplichtingen even zwaar?**

Niet alle verplichtingen zijn even zwaar. Het geloof in Allah, de Laatste Dag, de profeten, het verrichten van het gebed en het goed zijn voor de ouders hebben niet hetzelfde niveau als het ingaan op de uitnodiging van een *waliemah* (bruiloft). De eerstgenoemde verplichtingen komen dan ook voor in alle voorgaande wetgevingen en staat er op het verlaten ervan een grote zonde, terwijl dat niet het geval is in het geval van de laatstgenoemde verplichting.

**De verschillende categorieën van de verplichting**

Je kunt *al-waadjib* in verschillende categorieën verdelen:

**1. Een verplichting kan *Mo’ayyan* of *Mogayyar* zijn**

In dit geval wordt er gekeken vanuit het perspectief van de handeling; is een bepaalde specifieke handeling verplicht gesteld of is er een keuze gegeven?

*- Waadjib mo’ayyan: dit is de specifiek verplichte handeling. Je kunt deze verplichte handeling niet vervangen door een andere handeling.*

Denk hierbij aan de kleine wassing, de grote wassing of het gebed. Je kunt deze handelingen niet zo maar vervangen door iets anders. Wanneer de *adhaan* van *maghreb* gaat kan je bijvoorbeeld niet zeggen: ik ga het gebed vervangen door het lezen van de Qor-aan, of ik ga de kleine wassing vervangen middels het doen van *dhikr*. Er is dus een handeling die specifiek verplicht is die niet vervangen kan worden door iets anders.

*- Waadjib mogayyar: dit is de verplichte handeling waarin de mokallaf een keuze heeft gekregen tussen een beperkt aantal specifieke verplichtingen en waarbij de ene verplichting de plaats in kan nemen van een andere verplichting.*

Denk hierbij aan het doen van de boetedoening bij een eed. In dit geval kan je kiezen tussen het voeden van 10 mensen of het kleden van tien mensen of het vrijlaten van een slaaf. Op het moment dat je niet in staat bent om één van deze zaken te verrichten, dien je verplicht drie dagen te vasten.

Een ander voorbeeld is het geven van *Zakaat al-Fitr*: je kunt vier handenvol gerst, dadels, rozijnen of iets anders geven.

**2. Een verplichting kan *Mowassa3* of *Modayyaq* zijn.**

- In dit geval wordt er gekeken naar de tijd; wat is de tijd die staat voor de verplichting?  
 *Waadjib Mowassa3 betekent dat je meer tijd hebt gekregen om de verplichting te verrichten dan dat je in feite nodig hebt.*   
  
Denk aan het feit dat je het *dhohr*-gebed kunt verrichten tot en met *‘asr*. Binnen dit tijdskader zou je in feite meerdere keren *dhohr* kunnen bidden. Dit betekent dus dat je je meer tijd hebt gekregen om de verplichting te verrichten dan dat je in feite nodig hebt om de verplichting (één keer) te verrichten. Een ander voorbeeld is het op bezoek gaan bij je oom of tante; hier staat geen specifieke tijd voor en kan je in de ochtend, middag of avond doen.

*Waadjib Modayyaq betekent dat je niet meer tijd hebt gekregen dan de tijd die je nodig hebt om de verplichting te verrichten.*   
  
Denk aan het vasten van de Ramadaan: dit moet gebeuren in de maand Ramadaan en kan niet de maand ervoor of maand erna plaatsvinden. We spreken uiteraard niet over de mensen die een geldig excuses hebben, dit behoort tot de uitzonderingen.

**Het profijt van deze categorisering:**

- Als de *mokallaf* een *waadjib mowassa’* uitstelt binnen de tijdskaders die de Wetgever hem heeft gesteld dan is hij niet zondig.

Het is wel in alle gevallen verplicht dat een persoon – in geval van uitstel – de sterke intentie heeft om de verplichting alsnog te verrichten (al dan niet later). Tevens dient men de grootste waarschijnlijkheid te hebben dat men, in geval van uitstel, alsnog de handeling kan verrichten.

De meerderheid van de islamitische geleerden is van mening dat wanneer een persoon een *waadjib mowassa’* uitstelt en binnen de gestelde tijdsperiode plotseling komt te overlijden dat er geen zonde op hem rust voor de uitstel.[[4]](#footnote-4) Bij een *waadjib modayyaq* is uitstel niet mogelijk (uitzonderlijke situaties daargelaten).

- De *Waadjib mowassa3* gaat met het verstrijken van de tijd steeds meer richting de *waadjib modayyaq*.

- Wanneer een verplichting die *mowassa’* is in gedrang komt met een verplichting die *modayyaq* is, dan de *modayyaq* voorrang. Daarom zeggen de islamitische geleerden ook dat wanneer het terugbetalen van een schuld is aangebroken, terwijl een persoon op h’adj wilt gaan, dat hij eerst de schuld dient af te betalen. Mocht er geld over zijn dan gaat een persoon pas op *h’adj*.

**3. Een verplichting kan *Kiefaa-ieyy* of *‘Ayniyy* zijn.**

- In dit geval wordt er gekeken vanuit het perspectief van de persoon; naar wie is de verplichting gericht?

*Waadjib ‘Ayniyy: de individuele verplichting: de handeling die de islamitische wetgeving verplicht heeft gesteld voor iedere mokallaf - ieder individu – en waarbij men niet elkaars plaats kan innemen.*   
  
Denk hierbij aan de vijf gebeden, het doen van de kleine wassing, het vasten van de Ramadaan: er is geen enkele persoon die deze handeling voor jou kan verrichten en jouw plaats hierin kan innemen.

*Waadjib Kiefaa-ieyy: de collectieve verplichting: de handeling waarvan het verrichten ervan verplicht is gesteld door de islamitische wetgeving, maar waarbij de verplichting niet rust op het individu persoon maar op de handeling.*

Denk hierbij aan het verrichten van de *adhaan* en *iqaamah*, het wassen van de overleden smoslim en het bidden over hen, het rechtspreken in de rechtbanken enzovoort. Niet ieder individu hoeft deze handelingen te verrichten. Het gaat erom dat het collectief deze zaken realiseert.

- Wanneer de *Waadjib Kiefaa-ieyy* wordt gerealiseerd dan komt de verplichting voor de hele groep te vervallen, maar wanneer zij dit niet doen dan komt de hele groep in aanmerking voor een zonde.

- Een *waadjib ‘ayniyy* is beter en belangrijker dan een *waadjib kiefaa-ieyy*. Aldus dient men de eerste boven de laatste voor te trekken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een kleermaker zegt: *“Ik verricht het gebed niet of later omdat ik bezig ben met het naaien van kleding waarmee men hun ‘awrah kan bedekken.”*

- Een *waadjib Kiefaa-ieyy* kan een *Waadjib ‘Ayniyy* worden in bepaalde gevallen. Denk aan het feit dat er *idjtihaad* gedaan moet worden in een bepaalde kwestie en dat er enkel één persoon in staat is die dat kan doen: in dit geval dient hij dat dan ook verplicht te doen.

**Waaraan kan je een verplichting herkennen?**

Een verplichting kan je op verschillende manieren herkennen:

**- De gebiedende wijze.** De islamitische geleerden gebruiken ook wel de stelregel: *“Het gebod (of: de gebiedende wijze) duidt op de verplichting.”*

Denk aan de Uitspraak van Allah: *“En geef de wezen hun rijkdom…”* [Soerat an-Nisaa-e, vers 2], zo ook: *“En onderhoud het gebed en geef de Zakaat…”* [Soerat al-Baqarah, vers 110], zo ook: *“O jullie de geloven, komt de beloftes na…”* [Soerat al-Maa-idah, vers 1].

Zo ook: *“Allah gebiedt jullie om het toevertrouwde (terug) te geven aan de bezitters ervan…”* [Soerat an-Nisaa-e, vers 58]. Zo ook de Uitspraak: *“En gebied jouw gezinsleden het gebed (te verrichten) en volhard daarin…”* [Soerat Maryam , vers 132].

**- Er wordt gezegd in een vers of overlevering dat er sprake is van een verplichting.**

In de profetische overlevering, waarin Mo’aadh gestuurd is naar Jemen, staat: *“En bericht hen ervan dat Allah hen vijf gebeden op een dag verplicht heeft gesteld…”* [Al-Boekhaarie en Moesliem].

**- Er wordt een bestraffing of waarschuwing genoemd voor het nalaten ervan.** Denk aan het feit dat het hellevuur wordt genoemd, het ongeldig worden van alle handelingen, het krijgen van een specifieke bestraffing, het ongeldig worden van het geloof enzovoort.

*“Wat heeft jullie in het Hellevuur doen terechtkomen? Zij zeiden: wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichtten…”* [Soerat al-Moedatthir, vers 42-43].

*“Tussen een man en het polytheïsme en het ongeloof staat het verlaten van het gebed.”* [Moesliem]

**- Er wordt een bewoording gebruikt waaruit de verplichting begrepen kan worden, zoals: *koetiba (voorgeschreven)*, *7aqq* (recht) of *3alaa.***

*“O jullie die geloven, het vasten is voorgeschreven voor jullie…”* [Soerat al-Baqarah, vers 183].

*“Allah heeft de bedevaart voor jullie voorgeschreven, verricht deze dus…”* [Moesliem]

*“O Mo’aadh, weet jij wat het recht is van Allah over Zijn dienaren…”* [Al-Boekhaarie en Moesliem]

**Vragen bij het paragraaf:**

**1.** Wat is het verschil tussen een verplichting en een aanbevolen zaak?

**2.** Iemand geeft 50 euro als cadeau aan een arme en heeft hier een dag later spijt van. Hij besluit achteraf om het als Zakaat te rekenen. Mag dit? Waarom wel/niet? Op welk punt van de les heeft dit betrekking?

**3.** Stel je voor dat 40 mensen het gebed van *al-Maghrib* hebben verricht. Komt de verplichting nu te vervallen voor de resterende mensen in de moskee? Om wat voor soort verplichting gaat het dus?

**4.** Stel je voor dat er een kast valt op een man in de moskee. Zijn alle moskeebezoekers verplicht om hem te helpen? Wat voor soort verplichting is dit dus? Wat als niemand opstaat om hem te redden?

**2. Al-Mandoeb**

**De definitie van *al-Mandoeb*:**

De definitie van *al-mandoeb[[5]](#footnote-5)*:   
*“De bepaling van de islamitische wetgeving dat een moekallaf iets dient te doen, maar niet verplicht.”*

**Deze definitie sluit een aantal zaken uit:**  
- de bepaling die afkomstig is van iets of iemand buiten de islamitische wetgeving.   
- Het sluit uit wat verplicht is, aangezien er wordt gezegd “maar niet verplicht.”   
- Het sluit alle zaken uit die je moet nalaten, oftewel: wat verboden of afkeurenswaardig is, aangezien er wordt gezegd dat de moekallaf iets dient te doen.  
- Het sluit alle zaken uit waarin je een vrije keuze hebt.

Een andere bekende definitie van *al-mandoeb* luidt[[6]](#footnote-6):   
*“Dat waarvoor je beloond wordt als je het doet met de intentie van gehoorzaamheid maar waarvoor je niet bestraft wordt als je het nalaat.”*

**Deze definitie noemt een aantal zaken:**  
- Je dient een aanbevelenswaardige handeling uit gehoorzaamheid te verrichten, d.w.z. uit gehoorzaamheid aan Allah. Op het moment dat een persoon uit gewoonte zittend drinkt, maar niet met de intentie van gehoorzaamheid jegens Allah, dan wordt een persoon hier niet voor beloond.

Zo ook degene die de moskee met de rechtervoet betreedt, een douche neemt op vrijdag of met de rechterhand iets aangeeft: hij wordt hier pas voor beloond op het moment dat hij dit doet met de intentie van gehoorzaamheid en overgave jegens Allah.

**Voorbeelden van *al-Mandoeb***

Het gebruiken van de *siwaak*, het bidden van de *Rawaatib,* het vasten van de maandag en donderdag, het geven van liefdadigheden buiten de *Zakaat,* het opheffen van de handen bij de openingstakbier, het reciteren van al-Qor-aan buiten het gebed enzovoort.

**Andere benamingen:**

Een *mandoeb* wordt ook wel *moestah’abb, soennah, tatawwo3,* of *naafilah* genoemd. Al deze termen duiden op de aanbevelenswaardigheid, hoewel binnen een specifieke wetschool de ene term kan duiden op een sterkere *soennah* dan de andere.

Wees wel waakzaam op het feit dat de bewoording *soennah* op meerdere manieren gebruikt kan worden. Soms wordt de *soennah* als bewijsbron bedoeld en niet *soennah* in de zin van aanbevolen (wat een oordeel is).

**De aanbevelenswaardige handelingen zijn niet van hetzelfde niveau**

Niet alle aanbevelenswaardige handelingen zijn van hetzelfde niveau. Sommige aanbevelenswaardige handelingen zijn sterk aanbevolen. Deze worden *soennah mo-akkadah* genoemd. Dit is een *soennah* die de profeet immer verrichtte, die hij niet naliet en waartoe hij sterker heeft aangespoord.

Voorbeelden hiervan zijn het verrichten van *al-Witr*, de twee raka’aat voor *Fadjr* alsook de *Rawaatib* (de 12 vrijwillige *raka’aat* gedurende de hele dag): de profeet heeft sterker aangespoord tot deze *soenan*.[[7]](#footnote-7)

Daarnaast heb je ook soenan die je kunt verrichten op het moment dat je er extra energie voor hebt, zoals het reciteren van Qor-aan en het doen van *dhikr*.

Het beste is dat als je bepaalde aanbevelenswaardige handelingen verricht dat je hier altijd mee blijft doorgaan. Het is namelijk overgeleverd dat *“als de profeet een handeling verrichtte dat hij hiermee doorging.”* [Aboe Daawoed met een authentieke keten].

En hij was ook gewoon te zeggen: *“De meest geliefde handeling bij Allah is de handeling die altijd doorgaat, al is het weinig.”* [Al-Boekhaarie en Moesliem]

De aanbevelenswaardige handelingen zorgen ervoor dat een persoon in rang wordt stijgt bij Allah en zijn beloning doet toenemen. Daarnaast vullen zij ook de tekortkomingen in de verplichtingen op en dienen zij een buffer: op het moment dat een persoon verzwakt dan vallen als eerste de aanbevelenswaardige handelingen weg en gaat men niet (meteen) snijden in de verplichtingen. Tevens duiden de aanbevelenswaardige handelingen op de grote liefde voor Allah en de profeet.

Er zijn van de geleerden die aan hebben gegeven dat een persoon verweten kan worden voor het constant nalaten van de sterk aanbevolen zaken (*Soenan Mo-akkadah*). Daarom is het overgeleverd dat imaam Ahmad zei degene die (constant) geen *Witr* bidt: *“Hij is een slechte man, zijn getuigenis (in de rechtbank) wordt niet geaccepteerd.”*

De reden dat hij dit zei is dat *Salaat al-Witr* in slechts één *raka’ah* verricht kan worden en dit kost minder dan drie minuten tijd. Desalniettemin laat deze persoon de *Witr* na. Dit laat dus zien dat hij het goede nalaat (verlaat) en gemakzuchtig omgaat met de *Soennah*. Sommige van de geleerden hebben zelfs het bewijs gebruikt: *“En degene die mijn Soennah verlaat, hij hoort niet bij mij.”* [Al-Boekhaarie en Moesliem].

**Wat komt vaker voor: *al-mandoeb* of *al-waadjib*?**

De mandoebaat zijn groter in aantal dan de waadjibaat. De reden hiervan is dat een *waadjib* verplicht verricht dient te worden en het nalaten ervan een zonde oplevert. Dit brengt aldus een moeilijkheid mee voor de mensen. Uit Genade van Allah zijn de *waadjibaat* aldus minder dan de *mandoebaat*.

Daarnaast is een *mandoeb* iets van de volmaaktheid; men laat de beloning en het niveau ermee stijgen. Om deze reden komt deze ook vaker voor.

**Wat is geliefder bij Allah: *al-waadjib* of *al-mandoeb*?**

*Al-Waadjib* is geliefder bij Allah, daarom is deze ook verplicht gesteld (en krijg je er ook een grotere beloning voor t.o.v. *al-mandoeb*). Dit is een verstandelijk bewijs dat erop duidt dat al-waadjibaat geliefder zijn bij Allah dan al-mandoebaat.

Wat betreft het tekstueel bewijs, dat is dan de Uitspraak van Allah in de h’adieth qodsiey: *“En de dienaar komt niet dichterbij Mij met iets dat geliefder is bij Mij dan wat Ik verplicht heb gesteld.”* [Al-Boekhaarie].

Aldus is het beginpad naar de tevredenheid van Allah: het verrichten van alle *waadjibaat* en het wegblijven bij *al-moh’arramaat*. Hierna doet men de aanbevelenswaardige handelingen en blijft men weg bij de afgeraden zaken.

**Waaraan kan je een aanbevelenswaardige handeling herkennen?**

**- Elke zaak waarin het gebod wordt afgezwakt:**

De profeet zei: *“Bid voor al-Maghreb, bid voor al-maghreb en daarna zei hij: voor degene die wilt.”* [Al-Boekhaarie]

De profeet heeft ook gezegd: *“Wanneer een van jullie het vrijdagsgebed heeft verricht, laat hem daarna dan vier (raka’aat) verrichten.”* [Moesliem]. Deze overlevering lijkt op een verplichting te duiden omdat er een gebiedende wijze wordt gebruikt. Echter, dit gebod wordt afgezwakt doordat de profeet deze handeling soms wel verrichtte en soms niet.

Het is verhaald op gezag van ‘Abdoellaah ibn ‘Omar: *“De profeet was gewoon om pas (raka’aat) na het vrijdagsgebed te verrichten als hij wegging; en hij verrichtte dan twee raka’aat thuis.”* [Moesliem].

**- Het feit dat de profeet een aanbidding verrichtte zonder dat er een bewijs is dat duidt op de verplichting.**

Denk hierbij aan het vasten van drie dagen van elke maand. Het verrichten van *al-i’tikaaf* in de maand Ramadan enzovoort.

**- Een zaak waarover gezegd is in de teksten dat het Soennah is**

**- Het feit dat de bewoordingen (enkel) aansporen, de beloning noemen en motiveren en geen verplichting noemen op welke manier dan ook.**

Voorbeelden hiervan zijn: *“Degene die Laylat al-Qadr bidt uit geloof en hopende op de beloning: al zijn voorgaande zonden worden vergeven.”* [Al-Boekhaarie en Moesliem].

***“****Degene die Ramadhaan vast en dat laat opvolgen met de zes dagen van Shawwaal: het is alsof hij het hele jaar heeft gevast.”* [Moesliem]

*“Allah houdt ervan dat de dienaar voedsel eet en Hem daarvoor prijst en dat hij iets drinkt en Hem daarvoor prijst.”* [Moesliem]

*“Degene die een vastende voedt, krijgt een beloning die gelijk is aan die van hem.”* [At-Tirmidhie en hij zei: h’asan-sahieh’]

*“Het beste vasten na het vasten van de Ramadhaan is (in) de maand van Allah: al-Moh’arram. En het beste gebed na het verplichte gebed is het nachtgebed.”* [Moesliem]

De profeet werd gevraagd over het vasten van ‘Arafah en hij zei: *“Het wist de zonden uit van het vorige jaar en het komende jaar.”* [Moesliem]

Hij werd ook gevraagd over het vasten van ‘Aashoeraa-e en hij zei: *“Het wist het voorgaande jaar uit.”* [Moesliem].

**Vragen bij het paragraaf:**

**1.** Wat is het verschil tussen *al-waadjib* en *al-mandoeb*?

**2.** Geef drie voorbeelden van handelingen die *mandoeb* zijn.

**3.** Mag je met een *mandoeb* stoppen nadat je ermee bent begonnen?

**4.** Wat is de functie van *al-mandoebaat*?

**5.** Waaraan kan je *al-mandoeb* herkennen?

**Verdieping:**

Op het moment dat je een gebod of verbod tegenkomt op het gebied van *al-aadaab* (etiketten) dan duidt dit gebod of verbod doorgaans op de aanbevelenswaardigheid of de afkeurenswaardigheid en niet op de verplichting of het verbod.

Voorbeelden hiervan zijn het eten en drinken met rechts, het beginnen met rechts bij het aankleden, het beginnen met links bij het uitkleden, het doen van een middagdutje, het zaken aangeven met rechts en dergelijke. Over het algemeen zeggen alle wetscholen (of de meerderheid) dat in deze gevallen geen sprake is van een gebod of verbod, maar dat deze zijn afgezwakt naar de aanbevelenswaardigheid of afkeurenswaardigheid.

1. Een van de voorwaarden van at-Taklief is tevens dat een persoon in staat moet zijn om hetgeen dat hij geboden/verboden is uit te voeren. De islamitische geleerden hebben ook uitgebreid gesproken over mawaani3 at-taklief, d.w.z. de zaken die at-taklief doen opheffen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dit is de definitie op basis van de werkelijkheid (*al-h’aqieqah*); d.w.z. wat de verplichting is. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dit is de definitie op basis van het oordeel (*al-h’okm*) of de vrucht (*ath-thamarah*). [↑](#footnote-ref-3)
4. Er wordt wel gezegd: als een persoon zijn dood zag aankomen en de verplichting alsnog niet heeft verricht, terwijl hij dat wel kon, dat hij zondig is. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dit is de definitie op basis van de werkelijkheid (*al-h’aqieqah*); d.w.z. wat de aanbevelenswaardigheid is. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dit is de definitie op basis van het oordeel (*al-h’okm*) of de vrucht (*ath-thamarah*). [↑](#footnote-ref-6)
7. Deze *soenan mo-akkadah* zijn niet allen even sterk. De profeet was gewoon om *Witr* en de twee *raka’aat* van *fadjr* immer en altijd te verrichten, zelfs tijdens zijn reizen, terwijl hij dat niet deed met *ar-Rawaatib*. [↑](#footnote-ref-7)