**Mubarek noći nisu praznici u pravom smislu te riječi, već su to noći tijekom kojih su se desili važni događaji za islam, te se vjeruje da se molitva i učenje Kur ana u njima posebno nagrađuje.**

**Lejlet al-regaib (Noć želja i nadanja)​4. Redzeb**

**Lejlet al-miradž (Noć uznesenja Muhamedova)​ 26. Redžeba**

**Lejlet al-berat (Noć praštanja)​ 14. šabana**

**Lejlet al-kadr (Noć sudbine)​ 27. Ramazana**

### Ramazanski bajram(1.-3 Sevvala)

### Kurban bajram(1.-4. Zu al Hidze)

[Dan Arafata](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dan_Arafata&action=edit&redlink=1) 9. zu al-hidžea

[Dan Ašure](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dan_A%C5%A1ure&action=edit&redlink=1) 10. muharema

[Islamska Nova godina](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamska_Nova_godina&action=edit&redlink=1) se obilježava 1. [muharema](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Muharem&action=edit&redlink=1" \o "Muharem (stranica ne postoji))

**Samo se najveća od njih (Lejlet al Kadr ili Noć sudbine)**

**obilježavala za života Poslanika Muhameda a.s., i samo nju svi muslimani obilježavaju. Ostale tri noći su utemeljene nakon Muhamedove a.s. smrti, pa ih ne obilježavaju svi muslimani u svijetu.**

**Lejlet al-regaib (Noć želja i nadanja)​**

* **Lejletul- regaib (Noć želja i nadanja) se obilježava prvog četvrtka u redžebu, sedmom mjesecu islamskog kalendara. Tu noć muslimani provode u molitvi Allahu dž.š  da im ispuni želje i nade. Navodno, te je noći začet Miljenik Allahov Muhamed a.s. Noć se počela obilježavati nakon Muhamedove a.s  smrti i obilježava se do danas, iako za Muhamedova života muslimani nisu dobili nikakve upute u vezi s tim danom.**
* **Lejlet al-miradž (Noć uznesenja Muhamedova)​**
* **Ova noć se obilježava 26. redžeba. Islamska tradicija tvrdi da je sedme godine svog poslanstva, tačno 26. redžeba 618. god. Poslaniku Muhamedu Allah omogućio posjet drugom svijetu. Na nebo je uznesen na rajskoj životinji Burak (koja je, prema predaji, brža od munje), a vodičem mu je bio osobno melek Džibril Njegovo je putovanje nazvano Miradž. Prethodi mu noćno putovanje Isra, a to je Muhamedovo putovanje iz Meke u Jeruzalem, odakle je uznesen do Allahova prijestolja, ​**
* **Miradž je opisan u Kuranu, te je stoga dužnost svih muslimana da u njega bespogovorno vjeruju. Ipak, islamski znanstvenici do danas se spore oko pitanja je li Miradž bio samo duhovno, ili i tjelesno putovanje.**

**Lejlet al-berat (Noć praštanja)​**

* **Ova noć se obilježava 14. šabana, osmog mjeseca islamskog kalendara. To je noć na polovini mjeseca šabana, a njeno obilježavanje se temelji na Muhamedovoj izreci (hadisu) koju je zabilježio islamski učenjak Taberani:​**
* **​**
* **"Allah se u noći koja pada sredinom šabana obavještava o svim Svojim stvorenjima, i oprašta svima osim mnogobošcu i mrzitelju".​**
* **Zato se ova noć i naziva Lejlet al-berat - Noć praštanja. Spomenuta Muhamedova izreka (hadis) i njoj slične su osnova obilježavanja ove noći. Hadisi o ovoj noći sporni su kod islamskih stručnjaka za Poslanihove izreke (muhadisa) sa stanovišta njihove autentičnosti, pa je i obilježavanje ove noći sporno među učenjacima.**
* **Lejlet al-kadr (Noć sudbine)​**
* **Ova noć se službeno i simbolično obilježava 27. ramazana, devetog mjeseca islamskog kalendara, ali nije izrijekom kazano koja je točno noć Lejlet al-Kadr, sa sigurnošću se zna samo da je u posljednjoj desetini mjeseca ramazana, najvjerojatnije u neparnim noćima. To je najvažnija svetkovina muslimana. Kuran za ovu noć kaže:​**
* **​**
* **Noć sudbine je bolja od tisuću mjeseci. (Al-Kadr,)​**
* **Noć sudbine značajna je jer je u njoj započela objava Kurana Muhamedu, a još je važnije vjerovanje muslimana da u toj noći anđeli otvaraju knjigu sudbine svakog pojedinog čovjeka. Iskreno pokajanje u ovoj noći, vjeruju muslimani, donosi oprost od grijeha i blagoslov za godinu koja slijedi. 27. ramazana, u džamijama diljem svijeta čitavu noć do zore muslimani provode u molitvi i čitanju Kurana.​**

Bajrami

### Ramazanski bajram

Ramazanski bajram počinje 1. [ševala](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0eval&action=edit&redlink=1" \o "Ševal (stranica ne postoji)), dan nakon prestanka [posta](https://hr.wikipedia.org/wiki/Post_u_islamu" \o "Post u islamu) tijekom mjeseca [ramazana](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ramazan" \o "Ramazan), i uključuje prva tri dana tog mjeseca. Obilježavanje počinje klanjanjem [bajram namaza](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajram_namaz&action=edit&redlink=1" \o "Bajram namaz (stranica ne postoji)), koji se klanja nakon završetka molitve u zoru - [sabah namaza](https://hr.wikipedia.org/wiki/Sabah_namaz" \o "Sabah namaz), oko pola sata nakon izlaska sunca.

### Kurban bajram

Kurban bajram se obilježava prva četiri dana mjeseca [zu al-hidže](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zu_al-hid%C5%BEe&action=edit&redlink=1" \o "Zu al-hidže (stranica ne postoji)), posljednjeg mjeseca u islamskom kalendaru. Za vrijeme tog blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju [hadž](https://hr.wikipedia.org/wiki/Had%C5%BE" \o "Hadž), hodočašće u [Meku](https://hr.wikipedia.org/wiki/Meka" \o "Meka), petu [praktičnu dužnost islama](https://hr.wikipedia.org/wiki/Prakti%C4%8Dne_du%C5%BEnosti_islama" \o "Praktične dužnosti islama),

* Islam veliku pažnju poklanja društvenom životu muslimana koji se ostvaruje u okvirima zajednice.​
* Zagovara zajednicu utemeljenu na vjeri u Jednog Boga i organiziranu prema uputi Uzvišenog Allaha i Njegovog poslanika.​
* Dolaskom objave i prvim primanjem islama počinje se formirati zajednica muslimana-džemat

Džemat je zajednica vjernika čiji članovi pripadaju ​  
različitim uzrastima, spolu, naciji, boji kože ili rasi.

Ummet je skup svih muslimana koje povezuje očitovanje vjere u Jednog Boga bez obzira na mjesto, vrijeme, porijeklo ili jezik.

* Muslimani u Mekki nisu mogli živjeti kao zajednica vjernika – džemat. ​
* Nisu mogli da slobodno ispovijedaju svoju vjeru zbog  zlostavljanja mekkanskih mušrika, tako da su se muslimani morali iseliti iz svog grada Mekke u drugi grad Medinu.​
* To se zove Hidžra.

Muslimani koji su iselili iz Mekke nazivaju se Muhadžiri, a stanovnici Medine koji su primili i pomogli doseljenike iz Mekke, nazivaju se  Ensarije.

Preseljenje Muhammeda,as. i prvih muslimana iz Mekke u Medinu naziva se Hidžra.

* Muhammed a.s. je posljednji učinio hidžru zajedno sa svojim najboljim prijateljem Ebu Bekrom r.a. ​
* Radi potjere koja je pokrenuta za njima, tri dana su se skrivali u pećini Sevr. Hidžra se dogodila 622. Godine
* Muhammed a.s. i Ebu Bekr r.a. su prvo stigli u predgrađe Medine, koje se zove Kuba, i tu je počela izgradnja prve džamije.​
* Muhammed,a.s. je tu klanjao prvu džumu.
* Nakon hidžre u Medinu, muslimani su postali slobodni da ispovjedaju svoju vjeru. Kada je džemat  postao dovoljno snažan i jedinstven, Muhammed,a.s., formira veću zajednicu u Medini.

Kako bi osnažio zajednicu muslimana Muhammed a.s. je u Medini:  Pobratimio muslimane Muhadzire I Ensarije.Napravio dzamiju koja je bila centar zajednickog zivota.Napisao prvi ustav na svijetu – “Medinsku povelju”

USPOSTAVA  HILAFETA (632-661. godine)​  
HULEFAUR-RAŠIDIN - PERIOD PRAVEDNIH HALIFA

Nakon smrti Muhameda a. S. Ashabi su se sastali da se dogovore ko ce zamijeniti Poslanika a. S. Na celu nove muslimanske drzave.Za prvog halifu izabrali su Ebu Bekra Es sidika.

* Ebu Bekr r.a. je nazvan 'halifa – zamjenik', i otud naziv halifet. U tom periodu vladali su četiri halife:  Ebu Bekr Es-sidik, Omer ibn El-Hattab,  Osman ibn Affan,  i Alija r.a. Tokom ovog perioda zajednica muslimana postaje najjačom zajednicom zahvaljujući ​

pravednosti i odanosti Uzvišenom Allahu.

* PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA​  
  od 661. do 750. godineEmevijska dinastija je prva dinastija u islamu, koju je osnovao Muavija ibn Sufjan. ​
* On je uveo pravo na prijesto putem nasljeđivanja (dinastijom), a ne putem izbora ili dogovora (šura)​
* Vladali su od 661. do 750. godine​
* Središte hilafeta je premješteno ​

   iz [Medine](https://bs.wikipedia.org/wiki/Medina" \t "_blank) u [Damask](https://bs.wikipedia.org/wiki/Damask).

* U vrijeme Emevija, muslimani su osvojili Pirinejsko poluostrvo (Španija i Portugal). ​
* Izgradili su mnoge džamije, medrese, puteve, bolnice.​
* Izgradili su [flotu](https://bs.wikipedia.org/wiki/Flota" \t "_blank). ​
* Osnovali su prvu [poštu](https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%A1ta&action=edit&redlink=1" \t "_blank) na ovim područjima. ​
* Vladavina Emevija je zaustavljena 750. godine vojnom pobunom porodice Abbasija.

PERIOD ABBASIJSKOG HILAFETA​  
od 750. do 1258. godine​

* Nakon što su preuzeli vlast Abbasije umjesto Damaska, prijestonicu prenose na tlo Iaka, u Bagdad.​ Abasije su druga dinastija u islamu.​
* Preuzimanje vlasti karakteriše politički rascjep, do tada, jedinstvenog islamskog svijeta.
* ​
* Prva tvornica papira osnovana je u Bagdadu 794. godine.
* Sam hilafet iz ovog perioda nije zapamćen po velikim osvajanjima, ali je prepoznatljiv po ekonomskom, kulturnom i naučnom procvatu. Postigli su značajna otkrića na polju medicine.​
* Proučavali su ljudsku anatomiju i uzroke bolesti, bavili su se astronomijom, razvili algebru itd.​
* Izgradili su mnogo džamija i medresa. ​
* Izgrađene su mnoge biblioteke, i druge obrazovne i kulturne insitucije.

Vladavina Osmanlija​  
od 1300 -1928. godine​

* Slabljenje Abbasija dalo je prostora novoj snazi koja je dolazila iz Male Azije, Seldžučkim Turcima.​
* Osmansko carstvo osnovalo je pleme Turaka Oghuza sa zapadnih područja današnje Turske, kojim je vladala Osmanska dinastija

Razdoblje vladavine Sulejmana I - Veličanstvenog (1520-1566) može se smatrati vrhuncem moći Osmanskog carstva.

* Uprkos brojnim reformama Osmansko carstvo doživjelo svoju propast.​ ​
* U Prvom svjetskom ratu hilafet gubi sve posjede i ostaje mu samo Turska.​
* ​
* [Kemal Atatürk](https://hr.wikipedia.org/wiki/Kemal_Atat%C3%BCrk) službeno proglašava republiku 29. oktobra 1923., a zadnji sultan zauvijek napušta zemlju.

**Zašto nam je potrebna zajednica?**​

Čovjek ima potrebu da živi i sarađuje sa drugima.​

Musliman ne može u potpunosti izvršavati ni propise islama kao pojedinac.

Dužnosti koje ne možemo izvršiti bez zajednice:​

* džuma-namaz ​
* zekat​
* sadekatu-l-fitr​
* dženaza...

**Ummet – zajednica muslimana cijeloga svijeta**​

Ummet je jedinstvena zajednica muslimana cijeloga svijeta. U prošlosti je na čelu ummeta bio halifa.​

Nakon Austro-Ugarske okupacije mi muslimani u Bosni i Hercegovini više nismo bili pod direktnom halifinom upravom. ​

Tada smo svoj vjerski život organizovali kroz Islamsku zajednicu (IZ). Ova zajednica je bila vezana za hilafet, do njegovog ukidanja 1924. godine. ​

Halifa je davao dokument o postavljenju bosanskom reisu-l-ulemi.

 Nakon 1924. godine reisu-l-ulemu potvrđuju predstavnici ​

bosanskohercegovačkih muslimana.​

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini  i dalje je neodvojivi dio Ummeta.

IZ u BiH čine muslimani Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske, Slovenije i Srbije, muslimani Bošnjaci izvan domovinskih zemalja i drugi muslimani koji je prihvataju kao svoju.​

Islamsku zajednicu predstavlja i zastupa reisu-l-ulema.​

Danas je reisu-l-ulema dr. Husein-ef. Kavazović.

Organizacija i rad Islamske zajednice definisani su Ustavom Islamske zajednice.​


​

Organizacione jedinice su:​

* džemat - na nivou mjesne zajednice​
* medžlis - na nivou općine/grada​
* muftijstvo, odnosno mešihat - na nivou regije​
* Sabor, Reisu-l-ulema, Rijaset, Vijeće muftija i Ustavni sud na vrhu.​

​

Sabor, Reisu-l-ulema, Rijaset, Vijeće muftija i Ustavni sud su najviši organi Islamske zajednice.



Sjedište IZ u Bosni i Hercegovini​

je u Sarajevu.

Cilj IZ je da svi njeni pripadnici:​

* žive u skladu sa islamskim propisima​
* imaju islamski odgoj i obrazovanje​
* imaju uvjete za izvršavanje islamskih dužnosti (da se poštuju prava vjernika/sloboda vjere, npr. namaz, odijevanje, vjeronauka, ...)​
* imaju kvalitetne društvene i materijalne uslove života ...
* IZ u Bosni i Hercegovini je osigurala da na ovim prostorima muslimani zadrže svoju vjeru i u najtežim vremenima (u vrijeme okupacije, ratova, raznih režima, progona ...)​
* I danas je IZ mnogim muslimanima društveni oslonac u suočavanju sa svakodnevnim poteškoćama. ​
* Zbog toga je važno da svi mi svojim vlastitim angažmanom jačamo IZ. ​
* Počnimo kroz aktivnosti u našem džematu.

U tradiciji muslimana sredisnje mjesto za duhovna okupljanja je dzamija.Pored dzamija gradene su medrese I tekije za potrebe odgoja I obrazovanja,te turbeta I musalle.

Dzamije su objekti u kojima se vjernici okuplaju radi zajednickog namaza,ucenja I izucavanja Kur’ana,Poslanikovog sunneta,hairli odluka za korist Islama I muslimana.

“Dzamije su Allahu najdraza mjesta” (hadis)

U BiH postoje razliciti tipovi dzamija

Potkupolne dzamije su prostrane,kamenom ziane I uz njih su vitke kamene munare.

Cetvorovodne dzamije su manjih dimenzija sa malim,uglavnom rvenim munarama.Po uzoru na Kabu one su kvadratnog oblika.

Na potkupolnim dzamijama vrata su udubljena u gradevnu masu I ukrasena stalaktitima I levhama.Prostor pred vratima je obicno nadsvoden.

Unurasnjost je ukrasena lukovima,glavicama,bazama I mnostvom stalaktita.Na unutrasnjim zidovima su arabeske,biljni I geometrijski motivi.

Potkupolne dzamije su bile central dzamije u kojima se klanjala duma,gdje su dolazili stanovnici obliznjih sela.

Na cetverovodnim dzamijama krov je prilicno visok I pokriven crijepom.Ispred dzamije su, po uzoru na Poslanikovu,a.s. dzamiju gradene sofe,natkrivene djelom krova koji bi se oslanjao na drvene stupove.

Medrese su srednje vjerske skole muslimana.Danas u BiH djeluje 6 medresa.Gasi Husrev Begova u Sarajevo koja je najstarija.Sagradena 1537.Sagradio je u casti svoje majke pa se isto zvala Seldzukija.

Tekije su vjerski objekti u kojima se uglavnom okupljaju dervisi radi raznih ibadeta:zikra,namaza,ucenja Kur’ana,mevluda.U BiH je podignuto vise od 40 tekija.tekija na Buni u Blagaju I Hadzi Sinanova tekija u Sarajevo

Turbeta su poput mauzoleja,natkriveni mezari,poznatijih ljudi kao stosu vladari,sejhovi,dobrotvori.

