İnsan ömrünün esası, zamandır. Geçen her saniye , insanın ömrünü tüketir. insanoğlu boş geçen zamanı kendisi için kazanç zanneder Halbuki, İnsanın en kıymetli sermayesi olan ömür, geçen her saniye ile beraber tükenen bir hazinedir. Zaman sermayesini en iyi ve verimli bir şekilde kullanmak için, gücümüz nispetinde devamlı çalışmalıyız. Hayatımızda, kaybettiğimiz pek çok şeyi telafi edebilir, yeniden mal-mülk ve servet sahibi olabiliriz. Fakat boşa geçirilen zamanı asla geri getiremeyiz.

Bizlere bazen uzun gelse de, hayallerin peşinden -daha zaman var diyerek- koşsak ta ömür çok kısa. Bu kısa hayatın sonucunda iman ile son nefesi vermek için kısa hayatımıza katmamız gereken birçok değer var.. Yüce Allah kullarının kısa hayatlarını imanla geçirmeleri ve ahiret hayatında kurtuluşa erenlerden olmaları için birçok fırsatlar sunmuştur.

Bu fırsatların başında bazı önemli vakitler gelmektedir. Dünyadaki bütün varlıklar gibi zaman da değerini yaratan rabbinden alır. Bütün zamanlar değerli olmakla beraber bazı zamanlara zaman ve mekânın sahibi yüce Allah farklı değerler atfetmiştir

Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmamız için Rabbimizin ihsanı mübarek mevsimler, ay, gün ve geceler vardır. Bu mevsimlere gelindiğinde Allah’ın rahmeti, bereketi bütün dünyaya, insanlığa özellikle de Müslümanların üzerine sağanak sağanak yağar, dünya adeta rahmete gark olur. Mübarek gün ve geceler çölde yolculuk yapan kişinin su bulduğu pınarlar gibidir. Her pınarın ayrı tadı, ayrı lezzeti olduğu gibi her bir pınarın başında ayrı bir heyecan, susuzluğun giderilmesi sonucunda da yaşanılan ayrı bir lezzet, ayrı bir zevk vardır. Hiçbir pınarın suyunun tadı diğerine benzemez. Hepsinin kendine özgü bir tadı vardır. Kandil geceleri de işte böyle pınarlardır. Kandil geceleri çekmiş olduğumuz susuzluğumuzun giderildiği ve huzura erdiğimiz manevi pınarlar ve istasyonlardır.

Üç aylar ve Kandil geceleri, Yüce Rabbimizin biz günah işleyen kulları için vermiş olduğu bir fırsat, tanınmış olan yeni kredilerdir. Bu aylar ve geceler iç dünyamızın huzura ermesi ve aydınlanmasına vesile olan, olması gereken kandillerdir. Camilerde yanan kandiller belde ve gönüllerimize nasıl bir sürur veriyorsa, işte bu gecelerin bizlere kazandırdıkları da gönüllerimize neşe ve huzur vermelidir.

Bu mevsimlerin bir başka güzelliği ise mübarek kandil gecelerinde düzenlenen mevlit programları, hatim programları vesilesi ile camilerde, mescitlerde birlik ve beraberlik içeresinde bir araya gelmemiz ve yeniden kenetlenip bütünlüğümüzü sağlamamızdır. Aynı dine inanmış, aynı duygularla, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş olan bizlerin birbirimizi hatırlamamızda en önemli zaman dilimlerinin başında gelen kandil gecelerinin çoğunluğu bu aylardadır. Bütün Müslümanlar bu mevsimin güzelliklerinden feyz ve bereketinden azamı derecede istifade etmelidir.

İşte bu güzel ve özel mevsimlerden bir mevsime daha kavuşmak üzereyiz, 25 şubat Salı günü bu güzel günlerin, üç ayların başlangıcı recep ayı ve sonrasındaki ilk Cuma akşamı da bu ayların ilk kandili Regaip kandilidir

Üç aylar recep şaban ve ramazan aylarıdır

Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında Cuma, gecelerden kadir gecesi kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir.

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır.

 Recep’in ilk cuma gecesi Regaip kandili, Receb’in 27. Gecesi Mirac kandili, Şaban’ın 15. Gecesi Berat kandili, Ramazan ayının 27. Gecesi ise Kadir Gecesidir

Rasulullah efendimizin buyurduğu duaların reddolunmayacağı beş gecenin üçü bu aylardadır

 Efendimiz şöyle buyurmuşlar:

**خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ**

*Duaların reddolunmayacağı beş gece vardır: Receb ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. Gecesi, Cuma gecesi ve iki bayram gecesi.*

  Üç aylar Recep ayı ile başlamaktadır. Recep ayı ise, İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam Diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etmiştir. Recep ayı haram aylardan olup, Sevgili Peygamber efendimiz bu aya çok değer vermiştir.

Receb ayı: Hürmet edilmesi gereken dört kıymetli aydan birisidir. Kur'an-ı kerimde şöyle buyuruluyor:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَٓا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌۜ ذٰلِكَ الدّ۪ينُ الْقَيِّمُ

Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur.(Tevbe 36)

Resulullah efendimiz, Recep ayı girdiğinde ;

**كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ**

"Ya Rabbi, Recep ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. (**Musned)**

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

 في الحديث «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم؛ ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب ».

“Zaman yer ve gökyüzü yaratıldığından beri aynı şekildedir. Sene on iki aydır. Dört tanesi haram (Allahın değer verdiği)aylardır. Zilkade zilhicce muharrem ve recep”

Recebin ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ihsanlar, ikramlar yapar. Regaip, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu gecede dua ve tövbe edenlerin dualarını ve tövbelerini kabul eder af talep edenleri de affeder. Regaip gecesi yapılan dua reddedilmez.

Üç ayların ikinci ayı da şaban ayıdır

 **Şaban** kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Araplar’ın şâban ismini hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte İslâmiyet’in ortaya çıktığı devirde bu isimlerle kullanmakta olduğu nakledilir. Şaban ayı “el-Mükerrem, el-muazzam, eş-şerîf” sıfatlarıyla da anılan bir aydır

Peygamber efendimiz ve sahabeyi kiramın şaban ayına büyük önem verdikleri ve bu ayda çokça ibadet edip oruç tuttukları birçok hadisi şerifte rivayet edilmiştir

Haz Aişeden rivayet edilen hadisi şeride göre

**عن عائشة رضي الله عنه، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان "ا**

Hz. Peygamber Efendimiz Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiriyordu (Buhari)

Üsameden (r.a) rivayet edilen diğer bir hadisi şerifte efendimize niye şaban ayında çokça oruç tuttuğu sorulunca efendimiz şöyle buyuruydu;

, عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»

“İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (*Müsned*, ),

Ayşe validemizden rivayet edilen bir başka hadisi şerifte Efendimiz;

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان"

Ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, ).

Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe’den nakledilen,

عن عائشة رضي الله عنها، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان "

,Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, ) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir

Hz. Peygamber’e isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır”; “Şâbanın diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlere karşı üstünlüğüm gibidir” şeklindeki rivayetlerin aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Süyûtî, s).

İslâm tarihinde şâban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında orucun farz kılınması (2/624), Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (3/625), Hz. Hüseyin’in doğumu (4/626), Benî Mustaliḳ (Müreysî‘) Gazvesi (5/627) zikredilebilir. Fâtımîler döneminde Ezher’de receb ve şâbanın başına ve ortalarına rastlayan “vekūd” gecelerinde dinî kutlamalar düzenlenirdi (*DİA*, XII, 59). Surre alayının İstanbul’dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.

 Şaban’ın on beşinci gecesi berat kandilidir. Hadiste zikredilen duaların reddolunmayacağı beş geceden bir tanesidir Bu gecede Müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir.

Mübarek üç ayların üçüncüsü de on bir ayın sultanı ramazandır

Ramazan kelimesinin kök anlamıyla ilgili olarak oruç tutulan bu ayda açlık ve susuzluğun etkisiyle insanın içinin yandığı, orucun hararetiyle günahların yakıldığı, güz yağmurlarının yeryüzünü yıkadığı gibi ramazan orucunun da müminleri günahlardan yıkayıp temizlediği için aya bu ismin verildiği yönünde rivayetler vardır

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Yüce rabbimiz kutanı kerimde ramazanın daha önceki ümmetlere farz kılındığı

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون”

 “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı” bildirir.Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından(bakara 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ

 “O, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır”. (bakara 185) buyurarak Ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir

 Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır (*el-Muʿcem*, ).

 Klasik ve çağdaş literatürde ramazana dair hadisleri derleyen müstakil eserler mevcuttur (bk. bibl.). Resûl-i Ekrem, “mübarek bir ay” olarak nitelendirdiği ramazan ayı girdiğinde

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة، وغُلّقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين) رواه مسلم

cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını (Buhârî, Müslim, )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه

inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını (Buhârî, Müslim, ) haber vermektedir.

 Nitekim rivayetler ramazan geldiğinde Resûlullah’ın mânevî yaşantısında farkedilecek derecede bir değişiklik meydana geldiğini, bu ayda Cebrâil ile buluşup karşılıklı Kur’an okuduklarını, özellikle bu günlerde onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığını (Buhârî, Müslim), ramazan ayının son on günü girdiğinde onun geceleri ihya edip ev halkını uyandırdığını ve kendisini tamamen ibadete hasrederek eşleriyle ilişkisini kestiğini (Buhârî, Müslim) bildirmektedir.

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan ramazanın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Kur’ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen ;

اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. (el-Kadr ; )

 Kadir gecesi de bu ayın içindedir. Bir âyette Kur’an’ın ramazan ayında(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ), bir başka âyette mübarek bir gecede(اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ), bir diğerinde Kadir gecesinde( اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ ) inmeye başladığı haber verilmektedir (Bakara ; Duhân ,Kadr). Kadir gecesi ramazan içinde mübarek bir gece olduğundan âyetler arasında bir çelişki yoktur.

**2.** İslâm’ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara , Buhârî, Müslim, ).

**3.** Hz. Peygamber’in inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği (**من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه**) ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, Müslim,) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

**4.** Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır (Buhârî, Müslim, Tirmizî). Bu sebeple, ramazanda ödenmesi gerekli olmamakla birlikte Müslümanlar zekâtlarını bu ayda ödemeyi âdet haline getirmişlerdir.

**5.** Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir. Kaynaklar Resûl-i Ekrem’in ramazanın son on gününde itikâfa girdiğini ve bu âdetini vefatına kadar devam ettirdiğini, onun ardından hanımlarının da itikâfa girdiğini (Buhârî, ) haber vermektedir.

**6.** Bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı قال " فعمرةٌ في رمضانَ تقضي حجَّةً (Buhârî), diğer ibadet ve amellere de öteki aylara göre daha çok mükâfat verileceği (*Müslim*) bildirilmiştir.

**7.** Kur’an ayı denilen ramazan ayında çokça Kur’an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber’in Cebrâil ile karşılıklı Kur’an okumasına dayanan mukabele uygulaması da bu aya mahsus geleneklerdendir.

Ramazan ayının girmesi orucun vücûb sebebini oluşturduğundan bu ayın başlangıç ve bitişinin nasıl tespit edileceği hususu fıkıh kitaplarında geniş biçimde incelenmiş, günümüz şartlarında bu konuda izlenebilecek yöntemlerin belirlenip Müslümanlar arasında birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. Her zaman sevinç ve coşkuyla karşılanan ramazan ayında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde ve İslâm dünyasında ramazana has birçok dinî ve sosyal içerikli gelenek oluşmuştur. Camilerde kandillerin yakılması, minareler arasına mahya kurulması, iftar davetleri, ihtiyaç sahiplerine yardımların arttırılması sokaklarda davul çalınıp mâniler söylenerek sahur vaktinin halka duyurulması, ramazan gecelerinde oyun ve eğlencelerin tertiplenmesi, ramazana has yiyeceklerin hazırlanması gibi uygulamalar farklı şekillerde de olsa varlığını sürdürmektedir.

Berat kandili

Berat kandili mübarek üç aylar ve rahmet ikliminin müjdecisidir. Uzun zamandır beklenen hatırlı misafirimizin nihayet teşrifleri ile eriştiğimiz mutluluğun doruk noktasıdır. Bu güzel ve özel misafiri elbette güzel ağırlamak gerekir. Kandil Gecelerini ihya etmek, gönlümüzü ihya etmektir. Böyle günler ve geceleri birer fırsat bilmeli ve bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu gecede şu hususlara dikkat etmek İnşallah bu günün ve gecenin feyiz ve bereketinden yararlanmamıza vesile olacaktır.

1-Nefis muhasebesi yapmak ve tövbe ve istiğfarda Bulunmak: Hayatımızın her anında hataya düşme ihtimali bulunan biz kullar için vazgeçilemeyecek en temel husustur tövbe ve istiğfardır. Yapmış olduğumuz hatalarımızı gözden geçirmek için en güzel fırsatlardan biride bu kandil geceleridir. Bu geceler Rabbimizin bizden istediği tövbe için bir fırsattır. Ayette

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!”[tahrim] Başka bir ayette de

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!” buyurarak tövbenin samımı olması gerektiğini emrederken toplu tövbeyi de tavsiye eder Bu sebeple, Regaip gecemizde, toplu halde Allah’ın evlerinde mescitlerde ve yalnızken Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız için tövbe edelim, istiğfarda bulunalım.

2-Kur’an-ı Kerim okumak, anlamaya çalışmak ve anladıklarımızı yaşamaya başlamak: kutsal kitabımız Kuran- Kerimi okumak bu geceye daha güzel bir anlam katacaktır. Çünkü Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. اقْرَؤُا القُرْآنَ فإِنَّهُ يَأْتي يَوْم القيامةِ شَفِيعاً لأصْحابِهِ

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır”[Riyazü’s-Salihin] Geçmişlerimizi Kuranla yad edelim, gecemizi kuranla nurlandıralım. Ölülerin ruhlarını şad dirilerimizin ruhlarını ihya edelim.

2-Salâtü-Selâm getirmek: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgililer Sevgilisi Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) e olan bağlılığımızı ve O’na olan sevgimizi çokça salat ve selam getirmekle ifade edeceğiz. Kur’an-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

“Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm getirin..”(Ahzap)

3-Namazı Kılmak: Nafile namaz kılalım, geçmişte kılamadığımız namazımız var ise bu geceye kazayla başlayalım. Böylece hem Namaza başlamış hem borcu ödemiş hem de içinde bulunduğumuz mübarek kandil gecesini ibadetle ihya etmiş, değerlendirmiş oluruz.

4-Anne ve babalarımız hayatta ve yanımızda ise gönüllerini ve hayır dualarını almalı, uzakta iseler bir telefon açmak suretiyle bu feyizli gecede kendilerini memnun etmeye çaba göstermeli, dualarıyla hayatımızı güzelleştirmeliyiz.

5- Akrabalarımızı, komşularımızı özelliklede fakir insanlarımızı unutmamalıyız. Kandil geceleri Müslümanlar için sevinç geceleridir. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesine, Müslümanların kardeşliklerini hatırlamasına vesile olmalıdır.

6-Dargınların barışması: Müslümanların üç günden fazla küs kalmaları helal değildir. Rabbimizin bizden razı olması için bu gecede küslükleri sonlandırmalıyız. nefsanî arzularımızın esiri olmadan eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza ve beraber yaşadığımız insanlara karşı bir gönül kırıklığımız varsa bu mübarek gece müsait bir gecedir. Topluca merhamete sarılalım ki, bizlerde merhamete nail olalım.

Bu aylar, günler geceler hürmetine Yüce Rabbim birlik, dirlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. Ordumuzu, yurdumuzu, vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden, bela ve musibetlerden korusun.. Ümmet-i Muhammed’e iyilikler nasip etsin. Zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize yardım etsin

Mustafa ERGÜNYER

Serdivan .İlçe Vaizi