|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ**  **9. SINIF KONU ÖZETLERİ** |  |

**1. ÜNİTE: BİLGİ VE İNANÇ**

**Bilgi,** İslam âlimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir.

**İlim**, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir.

**Marifet** ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır. İslam’a göre insan bilme ve öğrenme özellikleriyle yaratılmıştır. Bilginin kaynağı ise insana bilmediklerini öğreten ve her şeyi bilen “el-Alim” ismiyle Yüce Allah’tır.

**Bilginin Kaynakları:** Selim Akıl, Sadık/Doğru Haber (Vahiy) ve Salim Duyular.

**1- Selim Akıl:** İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır.

Dinî sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. Akıl önemli olmakla birlikte aklın bütünüyle kavrayamadığı, haberdar olamadığı ve yanılabildiği durumlar da söz konusu olabilir. Aklı; vehim, hayal, nefsi istekler, ön kabuller (önyargı) ve taklit (kalabalıkların kabulleri ile hareket) yanıltabilir.

**2- Doğru (Sadık) Haber:** Vahyi ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar.

**Vahiy**; Allah’ın melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Dinin ilkeleri tamamıyla haber türü bilgilere dayanır.

Vahiy insanın akıl ve duyularla bilemeyeceği alanlarda bizi bilgilendirir. İnanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve sosyal ilişkiler yanında yaratılış ve ahiret hayatı hakkında da bilgiler verir. Ayrıca vahiy, akıl ve duyularla elde edilen bilgiler hususunda insana rehberlik eder. Sadık haberler iki kısımdır:

**a ) Mütevatir Haber:** Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlerdir. Bu haberler nesilden nesile kesintisiz nakledilir. Kur’an-ı Kerim de bize mütevatir şekilde ulaşmıştır.

**b ) Peygamberden Gelen Haber:** Peygambere Cebrail vasıtasıyla Allah’tan gelen bilgilerdir. Hem Kur’an-ı Kerim’i hem de sünneti yani hadisleri içerir.

**3- Salim Duyu Organları:** Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır. Duyular hem aklın değerlendireceği konularda hem de haberin insana iletilmesi bakımından bilgiyi elde etme vasıtalarıdır. İnsan gördüğü veya işittiği şey hakkında akıl yürütmeye ihtiyaç duymadan bilir. İnsanın duyularla elde ettiği dolaysız bilgiler akıl yoluyla elde ettiği bilgilerden daha fazla kesinlik taşır.

İnsan bilgiye bu üç kaynağın birlikte işleyişiyle varır, hepsi birbiriyle irtibatlıdır. Çevreyi algılamanın ve ilk bilgileri edinmenin yolu duyularla mümkündür. İnsan, duyularla elde ettiği verileri aklıyla işleyip değerlendirerek bilgi üretir. İnsan akıl vasıtasıyla elde edemeyeceği ve duyuların ötesindeki bilgilere de ancak doğru haber yoluyla ulaşır.

İslam düşüncesinde selim akıl, sadık haber ve salim duyular herkes için geçerli olan **nesnel** bilgi kaynaklarıdır. Bunun yanında herkes için bağlayıcılığı, genel geçerliliği olmayan kişiye özel; sezgi, rüya, keşif ve ilham gibi **öznel** bilgi kaynakları da vardır.

**Rüya**; uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününü (düş) ifade eder.

**İlham/Sezgi**; gönle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgidir.

**Keşif** ise aklın ötesinde olduğu için gaip olan bazı şeyleri bilme şeklinde tanımlanmıştır.

Bu yollarla elde edilen bilgilerin kesinliği ve hangi hususa işaret ettiği belirsizdir. Bu kişiler peygamber değilse hatadan korunmuş olamaz. Ayrıca bu yollarla elde edilen bilgiler istismara da açıktır. Kişiler bu bilgilerle kendilerini kutsal ( mehdi, Mesih vb.) ilan edebilirler.

Günümüzde teknoloji vasıtasıyla bilgiye erişim artmış olmasına rağmen İslam’da kul hakkına ve mahremiyet ölçülerine dikkat edilerek doğru, güvenilir ve faydalı bilgi elde etmek önemlidir. Ayrıca ilmin ahlakı; onunla amel etmek yani onu kendisi de uygulamak, muhafaza etmek yani korumak, gizlemeden başkalarına aktarmak ve kişisel çıkarlara alet etmemeyi gerektirir.

***İslam’da doğru bilginin (yakin) aşamaları şunlardır:***

***1. İlme’l-yakîn:*** Bir şey hakkında *habere dayalı* olarak bize ulaşan kesin bilgidir.

***2. Ayne’l-yakîn:*** Bir şey hakkında *duyularımızla* elde ettiğimiz kesin bilgidir.

***3. Hakka’l-yakîn:*** Bir şeyi bizzat *yaşayarak* elde ettiğimiz kesin bilgidir.

**İman Tasdik ve İman İkrar İlişkisi**

İmanın esası, temel şartı kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Diliyle ifade etmesi şart olmamakla beraber ilişkilerinde Müslüman muamelesi görebilmesi için gereklidir. Bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle söylediğini onaylamazsa iman etmiş olmaz. Münafık olur. Kalben onayladığı hâlde, baskı altında olması veya dilsiz olması gibi bir sebeple *inandığını söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan çıkarmaz.*

**İman Bilgi İlişkisi**

İman konusunda bilgi sahibi olmak iman etmek için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan herkesin mümin olması beklenirdi. İnanç esasları konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen iman etmeyenler de vardır. Mesela; iman sadece bilmek olsaydı şeytan da Allah’ı bildiği için mümin olması gerekirdi. İslam dini hakkında öğrenim gören ve kitap yazan birçok gayrimüslim vardır fakat Müslüman ve mümin değillerdir. *İman ile bilgiyi eşitleyerek birbirinin yerini tutacak şekilde düşünemeyiz.* Çünkü iman bilgiyi aşan bir boyuta sahiptir.

**İman Amel İlişkisi**

Amel, dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan, iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir. Yani amel deyince ibadetler ve haramlar anlaşılır. *Amel, imanın olmazsa olmaz bir parçası değildir*. İmanın bütün şartlarını kalben kabul etmiş bir mümin ihmal, unutma veya başka bir sebeple dinî vazifelerini yerine getiremese bile dinden çıkmış sayılmaz. Bilerek dinî vecibelerini ihmal eden kimse günahkâr olur. Eğer amel imandan sayılsaydı her günah işleyen kâfir kabul edilirdi.

**Taklidi İman:** *Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan* imana taklidî iman denir. Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Yeterince bilgiye dayanmadığı için de insanı taassuba ve bağnazlığa sürükler.

**Tahkiki İman**: *Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı* imana denir. Tahkiki imana ulaşan kimse evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir.

**Meal:** Kur’an ayetlerinin tam karşılıkları başka dillere aktarılamadığından, ayette anlatılmak istenileni kelimesi kelimesine değil de biraz eksiğiyle başka bir dile *çevirme*, yakın anlamlar verme.

**Tefsir:** İnsanın bilgi birikimi ve Arap diline hâkimiyeti ölçüsünde Kur’an-ı Kerim metninin içerdiği manaları ortaya çıkarması, *yorumlaması*.



**TYT - AYT DÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.**

