**ÜÇ AYLAR**

Cenab-ı Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Zamanlar içinde yarattığı mukaddes zamanlardan birisi de; Müslümanlarca “üç aylar” diye bilinen “Receb, Şaban ve Ramazan” aylarıdır.

Dinî literatürümüzde de “üç aylar”ın Müslümanlar için değeri büyüktür.

Hayatın çeşitli **sıkıntıları ile yorgun düşen ruhlarımızı** böyle gün ve geceleri de **ganimet** bilerek Cenab-ı Hakk’ın **kulluk** **kapısına** daha iştahlı ve daha heyecanlı olarak yaklaştırmalı ve yeniden tazelenmeliyiz.

Mümin bu gecede öncelikle Allah Teâlâ’nın şu âyetini düşünerek eğilmeli ve hayatı boyunca onu unutmayacak şekilde kendisine rehber edinmelidir. Cenab-ı Allah:

"Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, **yarın için** ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır."

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Görülüyor ki, Cenab-ı Hak, insana yaptığı işlerine **ve ibadetine göre değer** vermekte ve bu işleri ne maksatla yaptığına bakmaktadır.

Yani ceddimizin de dediği gibi “**Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz**”

“(Habibim) de ki: Eğer duanız ve ibadetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değer versin...”

قُلْ مَا يَعْبَؤُ۬ا بِكُمْ رَبّ۪ي لَوْلَا دُعَٓاؤُ۬كُمْۚ

**Milletimizin büyük çoğunluğu** asırlardır dînî gün ve gecelerimizi sevinçle karşılarlar, tebrikleşirler, camilere dolarlar ve üç aylara erişmenin manevî hazzını duyar, hatta birçok kardeşlerimiz de bu mübarek ayları oruçlu geçirmektedirler.

Enes b. Mâlik (R.A.)’den bir rivayete göre Peygamberimiz (S.A.V.) Receb ayı girdiğinde şöyle dua ederdi:

**“Ey Allahım! Receb ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”** (Ali el-Müttekî, Kenzü’l-Ummâl, 1/79, No:18049)

Bu **ayların mübarek olması** demek, içinde **mübarek ameller** yapılması demektir.

Mübarek geceler, dînî eserlerde geçen “**el-leyâlî el-mübâreke**” tabirinin tercümesi olup, kutlu geceler, dinî yönden özel önemi olan geceler demektir. Bu tabir, tekil şekliyle “**leyle-i mübâreke**” şeklinde **Kur’an-ı Kerim’de geçer.**

Yani zamanlar içinde mukaddes zamanlardan bahsedilmiş ve dikkate şâyân bir ifade ile; وَالْعَصْرِۙ denilmiştir.

Ülkemizde “Kandiller” denildiğinde **Regaib**, **Mirâc**, **Berat** ve **Kadir** geceleri kastedilir. Bunlar “leyl” (gece) kelimesi ile isim tamlaması yapılarak Leyle-i Mirac, Leyle-i Kadir şeklinde anılırlar. Bunların yanı sıra, her haftanın Cuma ve Pazartesi günlerine bağlayan geceler ile Mevlid gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban bayramı geceleri, Muharrem ayının ilk gecesi ve Aşûrâ gecesi gibi geceler de bu kapsamda kabul edilir.

Receb ayında; Regaib ve Mi’rac gecesi. Şaban ayında Berat gecesi; Ramazan ayında da Kadir gecesi mevcuttur.

1. **Regâib Gecesi:** “Regâib” rağbet olunan, bol ihsan ve değerli hediyeler demektir. **Receb’in ilk Cuma gecesi**dir.

Rasülullah’ın o gece annesinin rahmine düştüğü kaydedilirse de Receb ayının ilk Cuma gecesi olması sebebiyle de, ibadet ve itaatte özen gösterilmesi tavsiye edilen bir gecedir.

Toplum olarak kutlanmasına Hicrî 480 yılında başlandığı belirtilen bu geceye mahsus bir namaz yoktur.

1. **Miraç Gecesi**: Mirâc, çıkılan yer ya da çıkma aleti ve **merdiven** demektir.

سُبْحَانَ الَّـذ۪ٓي اَسْرٰى بِعَبْدِه۪ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَاۜ اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ

Hicretten bir yıl önce **(H.9)**, Allah’ın emri ile Mescid-i Haram’dan alınıp, Mescid-i Aksa’ya götürüldüğü, oradan semaları katederek Rabbine yükseltildiği Kur’an ve Sünnet’te anlatılan gerçek bir olaydır ve buna “mirâç” denir. İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğu Mirac’ın Recep ayının 27. Gecesi’nde gerçekleşmiş olduğu beyan ederler.

Beşeriyetin kurtarıcısının fevkalâde taltiflere ve manevî hediyeler mazhar olduğu (Amenerrasulü, Namaz) böyle bir zaman dilimine Müslümanların çok değer vermeleri tabiidir ve bu gece 1400 yıldır “Mirac Gecesi” adıyla kutlanagelmiştir.

**Mirac gecesi Hz. Peygamber’in ve ashabının tevhid mücadelesi uğrunda katlandıkları eziyet ve sıkıntılar hatırlanmalıdır.**

Rasûlullah’ın **örnek hayatı** gözden geçirilmelidir, **sosyal yardımlaşma** ve dayanışmaya özel bir önem verilmeli, **Namaz**, **Kur’an** tilaveti, zikir, tesbih ve **istiğfar** sadece bir gecemizi değil**, ömrümüze sinmeli ki, temiz bir suya daldırılan sünger gibi, sıkıldığında da/can verdiğimizde ruhumuz tertemiz olsun.**

**عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوٰىۙ** **﴿﴾ ذُو مِرَّةٍۜ فَاسْتَوٰىۙ** ﴿﴾ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰىۜ ﴿﴾ **ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰىۙ** ﴿﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰىۚ ﴿﴾ **فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِه۪ مَٓا اَوْحٰىۜ** ﴿﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤٰادُ مَا رَاٰى **﴿﴾ اَفَتُمَارُونَهُ عَلٰى مَا يَرٰى** ﴿﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰىۙ ﴿﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿﴾ **عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰىۜ** **﴿﴾** اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰىۙ ﴿﴾ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿﴾** **لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿﴾**

**“Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri (Cebrâil) öğretti**. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. **Sonra yaklaştıkça yaklaştı**. Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu. **Böylece Allah, kuluna vahyini iletti**. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. **Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz?** Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. **O an sidreyi bürüyen bürümüştü.** Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. **Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü.”** [Necm, 5-18]

1. **Berat Gecesi**: Berât, berâet; aklanma, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.

“Leyle-i Berât” gecesinde büyük faziletlerin bulunduğu alimler tarafından genellikle kabul edilegelmiştir.

حٰمٓۜ ﴿﴾ وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينِۙ ﴿﴾ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ ﴿﴾

“Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.” [Duhân, 1-3]

Gecenin manevî değerine binaen, **Namaz, Kur’an tilâveti, Zikir, Tesbih ve İstiğfarlarla** geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.

**4. Kadir Gecesi:** “Kadir” kelimesi sözlükte, güç yetirmek, hüküm, takdir, şeref, ululuk ve tazyik gibi anlamlara gelir.

اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ ﴿١﴾ وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِۜ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍۜ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۙ﴿٤﴾ سَلَامٌ۠ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” [Kadir, 1-5]

Kuran’ın, **Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi**nde inmeye başladığında ittifaka yakın bir kanaat mevcuttur. 1000 ay demek, 83 yıla tekabül eder. Kişi, iradesini bu gece Hakk’a yönlendirirse, Allah ona bir ömre tekabül edecek lütuflarda bulunacaktır.

Hz. Muhammed (sav) “Kim inanarak ve sadece Allah rızası için Kadir gecesinde kalkarsa (o geceyi ihya eder, **değerlendirirse**) geçmiş günahları bağışlanır.” buyurur.

Hz. Muhammed (sav) “Ondan mahrum olan çok büyük şeyden mahrum olmuştur” buyurur.

Üç aylarda, üç hususun vurgulandığını görmekteyiz ki, bunlar; Gece, Peygamber ve Kur’an’dır. Yani **“Geceyi, Peygamberi örnek alarak Kuran ile geçir!”**

**“O’ân” Çok Önemli !** O ânımız bu gecemiz olsun.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

“Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?” [Kamer, 17]

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَٓاءَكُمُ النَّذ۪يرُۜ

“Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?” [Fâtır, 37]

**Bugün Mescid-i Aksa, en azından tefekkürümüzde olmalıdır.**

“Ey örtüsüne bürünen (sarılan) Peygamber! Kalk ve azı hariç, uzun uzun ibadet et.”

يَٓا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُۙ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلاًۙ ﴿٢﴾ نِصْفَهُٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَل۪يلاًۙ ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْت۪يلاًۜ ﴿٤﴾

“Geceleyin -birazı dışında- namaza kalk! Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur’an’ı tane tane, hakkını vererek oku.” (Müzzemmil, 1-4)

اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍۙ ﴿١٥﴾ اٰخِذ۪ينَ مَٓا اٰتٰيهُمْ رَبُّهُمْۜ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِن۪ينَۜ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَل۪يلاً مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَف۪ٓي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّٓائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Allah’a saygısızlıktan sakınanlar ise rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı.” [Zariyat, 15-19]

**Özetle** olgun müminler, **Kur’an**, Hz. **Peygamber** ve **Gece** üçlüsüyle tanışmak, hemhâl olmalıdır. Ki bu ermenin ve olmanın da yoludur. İşte “üç aylar” ile verilmek istenen asıl mesaj budur.

**ÜÇ AYLAR BİZİ DÜŞÜNMEYE SEVKETMELİ** Ben neyim? Kimim? Niçin bu âleme gönderildim? Ölümle beraber nereye gideceğim? Bize kitap ve elçi gönderen Yaratan bizlere neler emrediyor?

**ÜÇ AYLAR BİR MAHASEBE AYIDIR**

Dindarlığımız, davranışlarımıza yansımıyorsa kendimizi sorgulamalıyız!

Peygamberi seviyorum diyen ben! Onu, ahlâkını yaşıyor muyum?

Kitabım Kur’an’dır diyen ben! Kitabımdan ne kadar haberdarım?

**HAYATIMA HANGİLERİ HâKİM ?**

İlim / Cehâlet; Tevbe / Günahta Israr; Şükür / Nankörlük; Sabır / İsyan; Hidayet / Dalalet; Takva /Fâsıklık

Nefsi Emmare / Nefsi Mutmainne; Ölüm.; Cennet / Cehennem; İyi Bir Muhasebe, Tevbe ve İstiğfar:

“Hiç düşünmez misininiz?” [En-âm, 50]

قُلْ لَٓا اَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَٓائِنُ اللّٰهِ وَلَٓا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَٓا اَقُولُ لَكُمْ اِنّ۪ي مَلَكٌۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحٰٓى اِلَيَّۜ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَص۪يرُۜ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۟

**“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz”**

لَٓا اِكْرَاهَ فِي الدّ۪ينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰىۗ لَا انْفِصَامَ لَهَاۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ

“Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.” [Bakara, 256]

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُٓوا اٰيَاتِه۪ وَلِيَتَذَكَّرَ اُو۬لُوا الْاَلْبَابِ

 “Sana indirdiğimiz mübarek kitap ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” [Sa’d, 29]

**KUR’AN RAMAZAN’A HASREDİLMESİN!**

**Ne demek Kur’an okumak? Kur’an okumak onu anlamak; mesajlarını, ilâhi mesajı algılamaktır.**

Allah bu kutsal mektubu bir cemaate, bir millete değil; tek tek her insana göndermiştir.

**“Allahım! Şüphesiz sen affedicisin, affı seversin. Beni affet” [Tirmizi, Deavât, 84]**

**ALLAH’IN DAVETİ VAR!**

وَاللّٰهُ يَدْعُٓوا اِلٰى دَارِ السَّلَامِۜ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌۜ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌۜ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۜ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًۜ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

“Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. \* Güzel yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır, kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. \* Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar.”

Bu itibarla;

**Hz. Muhammed (S.A.V.)’i Daha İyi Tanımaya Yönelik Gayretimiz Olmalı.**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يراًۜ

“İçinizden Allah’ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.” [Ahzab, 21]

فَسَبِّـحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِد۪ينَۙ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينُ ﴿٩٩﴾

“Sen rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol! Ve sana yakîn gelinceye kadar Rabbine ibadete devam et.”[Hicr, 98]

 “Amellerin en sevimli olanı az da [5 vakit farz] olsa devamlı yapılanıdır.”

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةًۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

“Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla.” [Âl-i İmrân, 8]

**YARATILIŞ MAKSADIMIZ UNUTULMAMALI**

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Ben cinleri de insanları da ancak beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım” [Zâriyât, 56]

**RAHMAN’IN KULLARI;**

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْناً وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴿٦٣﴾

وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴿٦٤﴾

وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۗ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماًۗ ﴿٦٥﴾

وَالَّذ۪ينَ اِذَٓا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً ﴿٦٧﴾

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَاُو۬لٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَاتٍۜ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَح۪يماً ﴿٧٠﴾

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَاباً ﴿٧١﴾

“Rahmânın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, "selâm" deyip geçen kullardır. **\*** Gecelerini rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. **\*** "Ey rabbimiz" derler; "Bizi cehennem azabından uzak tut; çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. **\*** Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur. **\*** Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir**.\*** Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah’a yönelmiş olur.” [Furkan Suresi’nden]