**3.ÜNİTE**

**DİN VE HAYAT**

**Din**: Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe denir.

**Birey(Fert, Kişi):** Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her birine denir. Kendine özgü nitelikleri olan ve bunları yitirmeden bölünemeyen tek varlık.

**Toplum:** Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü, insan topluluğu, cemiyet.

**Fıtrat:** "İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter ve tabiat" gibi anlamlara gelir. Allah’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması.

**Fıtrî:** "Doğuştan gelen, yaratılıştan olan" anlamlarına gelir.

**Hanif:** Şirkten, batıl inançlardan ve yanlış fikirlerden uzak durup Allah’ın birliğine inanan; İslâm inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan anlamlarına gelmektedir. Hz. İbrahim'in dininden olanlar.

**Tevhid inancı:** Allah’ın bir olduğuna, eşi, benzeri ve ortağı olmadığına inanmaktır.

**Aklı Selim:** Doğru karar verebilen, yanılmayacak, pişman olunmayacak işler yapmayı sağlayan akıl demektir. Sağduyu sahibi olan anlamına da gelir.

**Musibet:** "Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey" gibi anlamlara gelir. İnsanın başına gelen felaket veya sıkıntı veren şeylere denir.

**Arkeoloji:** Kazı bilimine denir.

**Akıl:** Düşünme, anlama ve kavrama gücüne denir. Sadece insanda var olan; yararlı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme yeteneğidir.

**Ümmet:** "Topluluk, cemaat, millet ve nesil" gibi anlamlara gelir. Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen ve aynı peygambere bağlanan insanlar topluluğuna denir.

**Hak:** "Gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret" anlamlarına gelir. Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıklara hak denir.

**Müflis:** "İflas etmiş, elindekileri kaybetmiş kişi" demektir. İslami bir terim olarak ise; dünyada kazandığı sevapların ahiretteki hesaplaşmada, haksızlık yaptığı kimselere dağıtılması sonucu, elinde sevap kalmayan ve cehennemlik durumuna düşen kimseye denir.

**İffet:** Haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınmak; yeme, içme ve diğer bedeni istekler konusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri kontrol ederek dinî emirler çerçevesinde muhafaza etmek demektir.

**Rüşvet:** Yetkili şahıs ve makamlara hakkı olmayan bir şeyi vermek, özel çıkar sağlamak demektir. Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar.

**İsraf:** Para, zaman, emek vb. şeyleri gereksiz yere (boşa) harcamak, savurganlık ve tutumsuzluk.

**Bid’at:** "Sonradan olan, sonradan ortaya çıkan şey" demektir. Dinde dayanağı olmayan ve sonradan ortaya çıkan yaklaşımlara, inançlara ve amellere denir.

**Hurafe:** İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara denir.

**Tahrif:** Saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma ve bozulma anlamına gelir.

**Kıssa:** Ders çıkarılması gereken olay demektir. Kur’an’da geçmiş bazı toplumlarla ve peygamberlerle ilgili anlatılan, ibret ve öğüt veren yaşanmış olaylara denir.

**Asr:** Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir.

**İhsan:**Her ne kadar Allah’ı görmüyorsak da onun bizi gördüğünü bilerek onu görüyormuşçasına ibadet etmek demektir.

**Dinin Birey ve Topluma Katkıları**

**1-**İnsanı dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir.

2-Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurulmasını önerir.

3-Allaha kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.

4-İnsanın Ben kimim,niçin yaratıldım,nereye gideceğim sorularına cevap vererek neye nasıl ve niçin inanması gerektiğini öğretir.

5-İnsana karşılaştığı olumsuzluklara karşı sabırlı olmayı öğretir.

6-İnsanın yaşadığı çevre ile uyumlu olmasının,uyumlu yaşamasının yollarını öğretir.

7-Yardımlaşma ve dayanışma anlayışını toplumda yerleştirerek sosyal,kültürel,ekonomik ve siyasi sorunların daha kolay aşılmasını sağlar.

8-Emrettiği ibadetlerin yerine getirilmesi sayesinde güvenme duygusu pekişir,bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını karşılar.

**DİNİN ANA KONULARI:**

1-İnanç(İman) Esasları(İtikat)

2-İbadet Esasları

3-Ahlak İlkeleri

4-Toplumsal İlişkiler.(Muamelat)

**İSLAMIN KORUNMASINA DEĞER VERDİĞİ TEMEL HAKLAR=DİNİN TEMEL GAYESİ(ZARURİYAT-ZARURATI HAMSE)**

**1-Canın Korunması**:Hz.Peygamberin M.632 tarihindeki Veda hutbesinde, Anayasamızın 15.maddesinde ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3.maddesinde teminat altına alınmış bir haktır. Bireyin varlığını sürdürebilmesi,iş ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi buna bağlı olup islam bireyin yaşama hakkını anne karnında iken güvence altına alır.

İslam dini kişinin kendi canına kıymasını( İntihar ve Ötenazi) yasakladığı gibi **Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyiniz(En’am Suresi 151.ayet)** emri ile de Kürtaj olayına sıcak bakmamıştır.İnsanın kendisini tehlikeye düşürecek davranışlardan uzak durması emredilir.İslama göre insan hayatı kutsal olup bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir erdem sayılırken haksız yere bir cana kıymak ise bütün insanlığı öldürmek kadar günah sayılmıştır.Canın korunmasında aynı zamanda can güvenliğinin sağlanması da önemlidir.Çalışan kişilerin iş sağlıklarının ve can güvenliliklerinin sağlanması,çevre güvenliğine dikkat etmek de can güvenliği kapsamında değerlendirilir.

**2-Nesli Korunması:**Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş aynı çağın sıkıntı ve kaderini paylaşmış,benzer ödev ve sorumluk yüklenmiş olan kişiler topluluğuna **nesil denir.**Toplumun devamı için neslin korunması bir zorunluluk olupneslin korunması için sağlıklı bir aile kurulması şarttır.Bu nedenle İslam dini aile kurumunun temeli olan nikah üzerinde önemle durmuştur.

İslam dininin aileye verdiği önem kişinin ilk eğitimini aldığı sosyal bir kurum olmasından kaynaklanır.Birey ailede iyiyi,doğruyu,milli ve manevi değerleri,sevgi,şefkat,merhamet ve birlikte iş yapma gibi olguları öğrenir ve hayata hazırlanır.Aile güven üzerine kurulur.Devamlılığı için sevgi temelli sağlıklı iletişim şarttır.İslama göre insanların en hayırlısı eşleri ile iyi geçinenlerdir.

**3-Aklın Korunması:**Akıl düşünme,anlama ve kavrama, doğru ile yanlışı,faydalı ile zararlıyı ayırt etme gücüdür.İslama göre sorumluluğun temel birinci derecede şartıdır.İslam insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durmasını istemiştir.Bu nedenle akla zarar veren içki,uyuşturucu madddeler ve diğer zararlı maddeler yasaklanmıştır.Bu maddeler aklın sağlıklı işlemesine engel olur,sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar.İnsanı bağımlı hale getirir,insanın stresini ve kaygısını artırır.Hem kendilerine hemde topluma zarar verirler,trafik kazalarına sebep olması,aile ilişkilerinin bozulması,aile içinde ciddi huzursuzluklara sebep olur.Anayasanın 58.maddesi gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma görevini devlete yüklemiş olup sigarada zararlı alışkanlıklardan biridir.

**4-Malın Korunması**:Malın korunması mülkiyet,ekonomik haklar,üretmek,sahip olmak,satmak ve tüketmek gibi hakları kapsar.İslama göre herkes imkanları ölçüsünde helal ve meşru yoldan mülk edinme,çalışarak meşru yollardan elde ettiği malına sahip çıkma,kazandığı malı harcama,biriktirme,satma ve gelirinden faydalanma hakkına sahiptir.İslama göre insanların mallarının hile,rüşvet,faiz ve kumar gibi haksız kazanç yoluyla ellerinden alınması yasaklanmıştır.Yine aynı şekilde israf da yasaklanmıştır.

**5-Dinin Korunması:**Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynakları ile anlaşılmasıdır.İslam dininin temel kaynakları Kuran ve Hz.Muhammedin sünneti olup Kuran ve sünnete dayanmayan dini anlayışlardan uzak durulmalıdır.Dinin Allaha tahsis edilmesi ve ona göre ibadet edilmesi dinin korunması için önemlidir.İnsanın dine yönelmesi Fıtridir.(İnsanın yüce bir varlığa inanma ihtiyacı içinde yaratılması demektir.) Dinin korunması için bidat ve hurafelerle tahrif edilmemesi gerekmektedir.Allahın haklarının korunmasına dikkat edilmelidir.

K.Kerimde islam dini için Din-ül Hak(Hak Din);Dinen Kıyamen(Dosdoğru Din)ifadeleri kullanılır.Anayasamızın 24.maddesi her insanın din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almıştır.

**HZ.YUSUF**

**KISSA:**K.Kerimden geçmişte yaşamış kişi,peygamber ve toplulukların hayatından bahseden ayet ve surelere verilen isim olup kıssa hikaye anlamına da gelir.

**MUCİZE:**Bir peygamberin peygamberliğini kanıtlamak amacıyla Allahın yardımı ile göstermiş olduğu oğlan üstü hadisedir.

**İFFET:**Hz.Yusuf kendisine yapılan kötü teklifi kabul etmeyerek iffetini(namusunu)korumuştur.

**SABIR VE TEVEKKÜL**:Hz.Yakup ve Hz.Yusuf karşılaştıkları tüm zorlukları sabır ve Allah’a tevekkül ile aşmışlardır.

**VEFA VE SADAKAT**:Hz.Yusuf vezirin hanımının teklifine karşılık kendisine bakan ve iyilik yapan vezire ihanet etmemiştir.

**AFFETMEK**:Hz.Yusuf yaptıkları kötülüğe rağmen kardeşlerini affetmiştir.

1-K.Kerimde ismi geçen peygamberlerden biri olup onun hayatını anlatan kıssa K.Kerimde Kıssaların En Güzeli olarak nitelendirilir.K.Kerimin 12.suresi olup 111 ayetten oluşur.Sure adını ayetlerde yer alan Hz.Yusuf A.S.ismi nedeniyle bu adı almıştır.

2-Hz.Yakubun oniki(12) oğlundan biri olup Hz.Yakubun babası Hz.İshak,onun da babası Hz.İbrahimdir.

3-Annesi kardeşi Bünyamini dünyaya getirirken öldüğü için Hz.Yusuf ve kardeşi öksüz büyümüşler bu nedenle bu iki kardeşe babaları Hz.Yakup daha fazla özen ve ilgi göstermiştir.

4-Bu ilgi diğer kardeşlerinin Hz.Yusufa düşman olmalarına sebeb olmuştur.

5-Hz.Yusuf güzel ahlakı,sevecenliği,hitabeti,güzel görünümü,insanların yardımına koşması,büyüklere saygıda kusur etmemesi,kaba davranışlardan uzak durması ve merhameti nedeniyle herkesin dikkatini çekmiş,sevgisini kazanmıştır.

6-Bir gece 11 yıldız,ay ve güneşin kendisine secde ettiklerine ilişkin rüya görür ve babasına anlatır.Babasıda rüyadan kardeşlerine bahsetmemesini söyler.

7-Babalarından çekinen ve babalarının ilgisini kendi üzerine çekmek isteyen Hz.Yusufun kardeşleri onu kuyuya atmaya kara verirler,gezdirmek bahanesiyle yanlarına aldıkları Hz.Yusufu kuyuya atar ve Hz.Yusufun gömleğine sürdükleri uydurma bir kanla babalarını onu bir hayvanın parçaladığına iknaya çalışırlar.

8-Hz.Yusufu bir ticaret kervanı kuyudan çıkarır ve Mısırda zengin zengin bir adama(Mısır veziri) köle olarak satılır.Bu adamın yanında iyi bir eğitim almış,bilgi ve görgüsünü arttırmıştır.

9-Çocukluktan çıkıp büyüyünce vezirin hanımının atmış olduğu bir iftira sonucu zindan atılır.

10-Yaşadığı tüm zorluklara rağmen asla Allaha isyan etmedi ve zindanda iken kendisine peygamberlik görevi verildi.

11-Hz.Yusufa rüyaları yorumlama mucizesi verilmiştir.

12-Mısır Kralı Firavun(Firavun:Mısır krallarına verilen isimdir.)rüyasında 7 zayıf ineğin 7 semiz(besili) ineği yediğini,7 yeşil başak ve 7 kuru başağı görür.Bu rüyayı kendi bilginlerine yorumlatmasına rağmen sonuçtan memnun olmadığı için bir de Hz.Yusufa torumlatır.Hz.Yusuf bu rüyayı 7 yıl bolluk ve sonra 7 yıl kıtlık olacağı şeklinde yorumlar.

13-Yorumu beğenen Firavun ona hazinenin sorumluluğunu teklif eder ancak daha önce iftiraya uğramış olan Hz.Yusuf iftiradan aklanmadıkça bunu kabul etmeyeceğini söyler.İftirayı atan kişi suçunu itiraf eder ve Hz.Yusuf Hazinenin başına geçer. Bolluk yıllarında bütün ambarları tahılla doldurtur.Sonraki yedi yılda ise onları halka dağıtır.

14-Kıtlık Hz.Yusufun babasaının yaşadığı Kenan diyarınıda vurmuştur.Bu nedenle kardeşleri Kenan diyarından buğday almak için Mısıra geldiler Hz.Yusuf Kardeşlerini tanımasına rağmen kardeşleri onu tanımamışlardı.Hz.yusuf kendisini kardeşlerine tanıtınca kardeşleri yaptıklarından utanmışlardır.Hz.Yusuf onları af etmiş ve daha sonra tüm ailesini mısıra davet etmiştir.

15-Hz.Yusuf hayatı boyunca yaşamış olduğu tüm zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiş,kardeşlerini kötülüklerine rağmen af etmiş,karşılaştığı zorluklara sabretmiş ve Allah güvenmiştir.

**Asr Suresinin Okunuşu**

Bismillahirrahmânirrahîm.  
1- Vel asr.2- İnnel insane le fi husr.3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

## Asr Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.  
1- Asra yemin olsun ki, 2- İnsan mutlaka ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

## Asr suresi konusu

Asr Suresi Kuran-ı Kerim'in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Bu surede geçen ve sureye ismini veren **'asr'** kelimesinin anlamı: bir zaman dilimi, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir.Asr Suresinde bir Müslümanda olması gereke temel özelliklere vurgu yapılırki bunlar;Samimi bir şekilde iman etmek,Salih amel işlemek,Hakkı(doğruyu)tavsiye etmek,sabrı tavsiye etmek olarak sıralanır.Bunların dışında kalan insanların ziyanda olduğu vurgulanır.En kısa surelerden birisi olup bütün dini ve ahlaki öğütlerin özünün yer aldığı bir nitelik taşır.