**BERAT KANDİLİNİN İHYASI**

Cenâb-ı Allah, mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Allahü Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği mübarek geceleri teker teker idrak ediyoruz.

Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regâib gecesinde en değerli armağan paketlerine kavuştuk. Peygamberimizin, göklere seyahat mucizesinin gerçekleştiği Mi’rac gecesini bol bol namazla, bol bol ibadet ve dua ile günahlarımızdan arınarak, rabbimizin rızasını kazanmaya gayret ettik.

**24 Şubat Cumartesiyi Pazar gününe bağlayan gece** Yüce Yaratanımızın bizler için sunmuş olduğu mübarek bir geceye, günahların bolca bağışlandığı, hatalarının, kusurlarının bağışlanmasını dileyenler için affın sağanak bir şekilde yağdığı yeni bir fırsat gecesine Beraat gecesine kavuştuk. Rabbimize şükrediyoruz. Sevgili Peygamberimize O’nun Ehli Beytine ve Ashabına salat ve selam ediyoruz. Bu gecelerde Cenab-ı Hakk'ın kullarına maddî ikramları olduğu gibi manevî ihsanları da vardır. Bu ihsana eren kimseler, büyük bir mazhariyete nail olurlar.

Rabbimizin lütuf ve ihsanının bol bol aktığı, gönüllere nur kattığı bir geceyi yaşayacağız. Üç ayların tam ortasında bulunan Şaban ayının on beşinci gecesi, medeniyetimizde **Berat gecesi** olarak adlandırılır.

Bu gece üç ayların ikincisi olan **Şabanın 15. gecesi**. Bu gece Beraat gecesi. Bu gece kurtuluş gecesi. Bu gece mağfiret gecesi. Bu gece af dileyenlerin günahı ne kadar çok olursa olsun, İsterse binlerce koyunun üzerlerinde bulunan tüyler kadar bile olsa affedildiği gece. Bu gece Rızık isteyenler için rızkın bolca verildiği gece. Bu gece dua etmek isteyenler için duaların ret olunmadığı bir gece. Bu gece dertleri olanlar için dertlerine şifa gecesi. Bu gece gönülden niyaz gecesi.

**Berat,** [Arapça](https://www.mihraphaber.com/etiket/arapca) **berâe-berâet** kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâban’ın 15. gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir

Yollardaki işaretler gibi hayatımızda da önemli dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır. İşte bu gece de ömrümüzde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü Cenâb-ı Hak; kullarının ibadetlerini kat kat mükâfatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, tövbelerini kabul ederek, günahlarının bağışlanmasına imkân ve fırsat vermek üzere bazı zamanları daha faziletli kılmıştır. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Böyle geceleri ve günleri ihya etmek müstehab ve güzel adetlerimizdendir. İmanımızın kemaline, dünya ve ahiret saadetine vesiledir. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah (cc)’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Mevla’mız, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

**Kıymetli Mü’minler!**

Berat gecesi geldiğinde bizler, Ramazan-ı Şerifin müjdelendiğini, Şaban ayının yarısına gelindiğini, yaklaşan bir hazinenin habercisinin bize “Uyanık olun” diye seslendiğini hissederiz. Onun için bu geceleri birer fırsat kapısı görerek bizler için tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesi olarak tasavvur eder ve bu vesileyle böyle kıymeti haiz bir geceyi daha farklı ihya etmenin aracısı olarak düşünürüz.

Eğer kendimizde bir suç unsuru görüyor, bir kalbi onarma ve yıkılan bir duvarı tamir etme gibi bir his hâsıl oluyor ise berat gecesini fırsat biliriz. Kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşmaya vesile ediniriz. Camilerin yollarını tutar, hep bir ağızdan affımızı, beratımızı isteriz. Allah’a iltica ederiz.

Berat Kandili vesilesiyle her türlü kötülüklerin analizini yapar, acaba bizlerden sudur etti mi diye hayıflanırız. Eğer kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlik etiysek, onlardan uzaklaşarak helallik isteriz.

Rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bir mevsim olan Ramazan ayını hararetle ve iştahla bekler, onun için hem iç dünyamızı ve de hem de dış dünyamızı hazır etme gayreti içine gireriz.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesi idrak ede geldiğimiz Berat Kandili bir yönüyle de mahkeme-i kübrâya çıkmadan hak ve adalet terazisinde kendimizi tartmamıza vesile olması itibarıyla da önem arz eder. Bu sayede teraziye çıkmadan iç muhasebemizi yapmamıza fırsat tanır. Aklımızı başımızdan alan ve adeta bizleri madde sarhoşluğuna sürükleyen dünyalıklardan bir nebze olsun arınmamıza vesile olur. Özümüze dönme, kendimizi sorgulama, geçici olanla kalıcı olanı fark etme, kalp gözümüzü açma ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlama fırsatı verir.

Berat Kandili bize, her türlü kötülükten beri olmayı öğretir; her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı; onlardan uzak kalmayı öğretir, telkin eder. Bu sayede bilincimizi açık tutar. Kul bu sayede Allah katında nasıl berat edeceğini öğrenir.

Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, insanlığa karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir.

Berat Kandili iyi düşünülür ve gerçek manada tasavvur edilecek olursa, kişi günah gibi bir bağımlılıktan kurtulmuş olacağından gerçek özgürlük beratına kavuşmuş olmayı da sağlar. Bu sayede arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza da ulaşmış oluruz.

Bu gün ferdi ve toplumsal hayatımızda, maddi ve manevi değerlerimizin dengesi bozulmuş, Müslümanlar arasında dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruh sağlığımızı bozmaya doğru hızla yol almış, günahlar çoğalmaya başlamış, insaflar gitmiş, Müslümanlar düşmanları tarafından kuşatılmış vaziyettedir. Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına önem vermiştir. İşte bu manada berat gecesi ve diğer mübarek gün ve geceler, ramazan geceleri bizler için büyük bir fırsattır. Bu manada Ramazan bizler için bir rahmettir. Bayram büyük buluşma günü, aydınlık yüzlerin sevinç günüdür. Gerçek berat da işte o gün olandır.

**Kıymetli Kardeşlerim!**

Kur'ân-ı Kerim, berat gecesinde Levh-i Mahfuz'dan alınmış ve bir bütün hâlinde dünya göğüne indirilmeye başlanmıştır. Bu gecenin mübarek oluşunun önemli sebeplerinden biri de budur. Allah (c.c) **Duhan Suresi 1-7.** ayetlerde şöyle buyurmaktadır:

حٰمٓۜ ﴿1﴾ وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينِۙ ﴿2﴾ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ ﴿3﴾ ف۪يهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍۜ ﴿4﴾ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَاۜ اِنَّاكُنَّا مُرْسِل۪ينَۚ ﴿5﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَۜ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُۙ ﴿6﴾ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۢ اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنينَ ﴿7﴾

**“*Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi******arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir*.”**

Kur'ân inmeden önce insanoğlunun efkârını dalâlet, kalbini küfür bulutları kaplamıştı, insan Rabbini bırakmış, taşlara, ağaçlara ve putlara tapmaya başlamıştı. İnsan denilen tabiri caizse insanlığını unutmuştu. Cinayet ve rezaletler, sayılamayacak kadar çok, yazılamayacak kadar bayağı idi.

İşte bu durumda olan yeryüzüne, **Kur'ân-ı Kerim'in inmesinin birinci kademesi, Şâbân-ı Şerifin 15. gecesine t**esadüf ettiğinden bu gece müstesna bir değer taşımaktadır. Bu gece hürmetine, birçok günahlar bağışlandığı için, Berat Gecesi adını almıştır.

**Peygamberimizin (as) hadislerinde** bu gecenin önemine vurgu yapılmıştır. Bu gecede beş büyük haslet vardır:

**BİRİNCİSİ:** Hikmetli her iş bu gece tefrik ve vazife sahiplerine tev­zi olunur. Levh-i Mahfuz'daki İlâhî takdirler arasından o sene içinde cereyan edecek, hadise ve olayların icrasına bu geceden itibaren başlanır ve Kadir Gecesinde tamamlanır.

Erzakla ilgili nüsha, Mikâil aleyhisselâma, harb, zelzele ve diğer felâketlerle ilgili nüsha, Cebrail aleyhisselâma; kulların işleriyle ilgili nüsha, Hazret-i Azrail'e verilir.

**İKİNCİSİ: Bu** gece yapılan ibadetin fazileti pek büyüktür. Hz. Âişe (r.ah) şöyle naklediyor: Bir gün Hz. Peygamber namaz kılmaya başladı. Bir ara secdede o kadar çok kaldı ki, endişelendim ve yoklarken elim ayağına dokunmuş olacak ki kımıldadı. Ben de hayatta olduğuna kanaat getirerek sevindim. Secdede şöyle dua ediyordu: **«Ya Allah, azabından afvine sığınıyorum, gadabından rızana il­tica ediyorum. Senden sana sığınıyorum. Hiçbir senayı, senin nefsine karşı olan senana denk saymıyorum». Sabah olunca durumu kendisine haber verdim. «Bunları hem öğren hem de başkalarına öğret. Bunları bana Cebrail öğretti»** buyurdu.

**ÜÇÜNCÜSÜ: Cenâb**-ı Hak bu gecede Benî Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca ümmet-i Muhammed'e rahmet eder.Hz. Âişe validemiz Peygamberimizi tanıtırken şöyle buyurmuştur:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ‏"‏ يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قَدْ قُلْتُ وَمَا بِي ذَلِكَ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ ‏"‏

"Bu gece (Şaban'ın 15. gecesi) Peygamber (s.a.v.)’i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O’nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: “Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun? dedim. Hz. Aişe validemiz “Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim” dedi. **Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15. gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar."** İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191.

**DÖRDÜNCÜSÜ** : Mağfiretin husulüdür. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

إنَّكَ ما دعوتَني ورجوتَني غفرتُ لكَ عَلَى مَا كَانَ فيكَ ولا أُبالي. يا ابنَ آدمَ لوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ استغفرتَني غفرتُ لكَ ولا أُبالي. يا ابنَ آدمَ إنَّكَ لوْ أتيتني بِقُرابِ الأَرْضِ خَطَايا ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشرِكُ بي شيئاً لأتيتُكَ **بِقُرابِهَا** مَغفِرةً".

Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah (sav) şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

**Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.**

**Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.**

**Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.” Tirmizî, Daavât 98, (V, 458); Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 172.**

Bu gecenin bereketinden istifade edemeyecek olanları da Peygamberimiz (as) şöyle anlatıyor.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِع فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ ‏"‏

Peygamber s.a.v.’den gelen bir rivayette ise **"Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar."** İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390

**BERATIMIZIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER**  
1. **Kin**: İnsanın aklını alan, mantığını zail eden, insaf dairesinden çıkmasına ve hata işlemesine sebep olan kin duygusu Müslümanda bulunmaması gereken duygudur. Müslüman kindar değil, dindar olmalıdır. Çünkü onun nefretinde de merhametinde de bir ölçü olmalıdır. Allah için sevmeli ve yine Allah için buğz etmelidir.  
  
2. **Nefret**: Gerek söylem ve gerekse eylem itibarıyla müslümanı mahveden duygu ve düşüncelerden biride nefret söylemi ve nefret eylemidir. Müslümanın işleri merhamet ve meveddet(sevgi) eksenlidir. Bundan dolayı müslüman nefret etmek için delil aramaz, bahane bulmaz. Tam tersine sevebilmek ve merhamet edebilmek için daima gayret eder.  
  
3. **Öfke ve kibir**: Yine bu da beratımızın önündeki en önemli düşmanlardan biridir. İnsan öfkelendiğinde kibir gibi bir bataklığa düştüğünde aklı nefsinin emrinde olur. Ve şuurla hareket edebilme kabiliyyetini yitirir.  
  
4. **Dünyevileşme**: Aşırı dünya ve dünya metaına düşkünlük müslümanın beratını zorlaştırmaktadır. Bu fiillerimizin istikametinde sapmalara yol açar ve dünya metaı hırsı gözleri kör eder. Ve insaf çizgisinden dışarı çıkmamıza vesile olur.

**BERAT GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER**

Rasûlüllah (s.a.v.), Berat Gecesi hakkında Hz. Ali b. Ebî Tâlib (r.a.)’ın naklettiği bir hadiste ise Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdular:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"***Şaban ayının yarısı (Berat Gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah güneşin batmasıyla dünya göğüne rahmetiyle tecellî eder ve şöyle der:***

***Benden af dileyen yok mu affedeyim. Rızık isteyen yok mu rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu şifâ vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle! der." Buyurmuştur***. *(İbn Mâce, İkâme, 191, (1388); D.İ.A.,Halit Ünal, “Berat Gecesi” mad., 5/475, İst. 1992)*

Bu gece mağfiret gecesidir. Ashab-ı kiramdan Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a.)’den Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

**- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» ،**

"***Muhakkak Allah Teâlâ Şaban ayının yarısı yani Berat Gecesi (kullarına rahmetle) bakar ve herkesi mağfiret eder. Yalnız Allah’a ortak koşan kimse ile düşmanlık eden, kin ve husûmet besleyen kimseyi mağfiret etmez."*** (*İbn Mâce, İkâme, 191, (*1390).

Diğer bir hadiste de Rasûl-i Ekrem (s.a.v.):

"***Allah Teâlâ Şabanın on beşinci gecesi (Berat Gecesi) tecellî eder ve ana-babaya âsî olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar***."Buyurmuşlardır*. (İbn Mâce, İkâme, 191;Tirmizî, Savm, 38; Durak Pusmaz, Şâmil İslâm Ansik., 1/226, İst. 1990)*

**Beratını almak isteyen müminler hemen günahlarından uzak durmalıdır**.

**Günahlar, Gönül Dünyamızı Kirleten Davranış ve Eylemlerdir.**

Rasûlüllah (s.a.v.):

***عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ» {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14] »***

"***Kul, bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet el çeker, mağfiret diler ve tevbe ederse kalbi cilalanır. Eğer (bunu yapmayarak) dönerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini istila eder. İşte Allah (c.c.)’ın, "gerçek şu ki onların kazanmış oldukları günahlar, kalplerini örtmüştür.***" *(Mutaffifin, 83/14****)*** **diye zikrettiği örtü budur*."*** *(Tirmizi, Tefsir, 74, (3334); Ahmed, 2/297, (7939); Nesâî, Sünenü’l-Kübrâ, 1/328, (11594); İbn Mace, Zühd, 29, (4244); İbn Hibban, 7/27, (2787).*

Hadisiyle bu duruma işaret etmektedir.

**Kulun Allah'a Tevbe Etmesi, Her Yerde, Her Zaman Mümkündür**

***وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.***

"***Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz***." *(Nur, 24/31)*

***وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.***

***Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur***. *(Şûrâ, 42/25).*

Rasûlüllah (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:

***عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »***

"***Bütün insanlar çok hata işler. Hata edenlerin en hayırlıları ise tevbe edenler (pişman olarak hatalarından dö nenlerdir)”*** (*Ahmed, 1/383; 3/198; Tirmizî, Kıyamet, 49)*

**Tevbe,** Allah Teala'nın, günah işleyen insanla­rın, işledikleri günahlardan kurtulmaları için onla­ra tanıdığı bir imkandır. İnsan ne kadar çok günah işlerse işlesin ümitsizliğe düşmemeli, Allah Teala'nın ona tanıdığı bu imkandan yararlanmalıdır. İnanan insan Allah 'tan ümit kesmez. Allah'ın rah­metinden ancak inanmayanlar ümit keserler. Suyun kiri temizlediği gibi, samimi tevbe de günah­ları temizler. Bakınız Allah ne buyuru­yor:

*وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ(\*) أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ*

***Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlaya bilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir***! *(Al-i İmran, 3/135-136)*

**Son olarak diyeceğimiz şudur ki**; bu mübarek geceler bizlere bir şeyler kazandırmalı, yeni kararlar ve fikirlere sahip olmamıza vesile olmalı. Eğer geceye girişimizle çıkışımız bir olmuşsa, yani ondan evvelki halimizle, sonraki halimiz aynı ise geceyi hakkıyla ihya edememişizdir.

* Bu gecede nefsimizin ve hayatımızın muhasebesini yapalım.
* Her gün artan günah yükünden kurtulmak için Allah'ın bizlere bahşettiği Berat gecesi lütfundan istifade edelim ve tövbe edelim.
* Uyanık bir kalple Allah'a dua ve niyazda bulunalım.
* Yüce Rabbim ramazan ayının müjdecisi Beraat kandilimizi mübarek eylesin.
* Günahlarımızın affına vesile eylesin.
* Habibinin şefaatine bizi nail eylesin.
* Sevdiklerimizle beraber nice mübarek geceleri, manen en üst seviyede yaşamayı bizlere nasip eylesin.
* Filistindeki, Gazzedeki, Doğu Türkistandaki, Arakandaki ve adını hatırlayamadığımız nice beldelerdeki Müslüman kardeşlerimize Yüce Rabbim imdad eylesin. Kafirlere karşı galip eylesin. Düşmanlarını kahreylesin.

Vatanımıza dirlik, milletimize birlik nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Geçmişlerimize rahmet geleceğimize hayırlar ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ve borçlu olan kardeşlerimize borçlarını ödeme kolaylığı nasip etsin.

Bu temenniler ile mübarek Beraat Kandilinizi tebrik eder, Milletimiz ve Tüm İslam Alemi için hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim. Allah’a emanet olun. Geceniz hayırla, kalbiniz imanla, gönlünüz O’nun ve Rasulullah’ın sevgisiyle, mideniz helal lokmayla dolsun.

**İBRAHİM DEMİR**

**BAYRAMÖREN İLÇE VAİZİ**