**1.ÜNİTE BİLGİ VE İNANÇ**

**1.İSLAM’DA BİLGİNİN KAYNAKLARI**

İnsan aklı sayesinde, merak eden ve merakını gidermeye çalışan bir varlıktır. Kendisini, çevresini ve kâinatta olup biteni anlamak ister. Bunun için sorular sorar ve cevaplar arar. Ulaştığı cevapların işine yarayıp yaramayacağını tetkik eder. Varlıklar hakkında düşünen insan kendisi hakkında da düşünür.

**Bilgi Türleri**

* **Gündelik Bilgi:** Günlük yaşamı kolaylaştıran,sonuçları kesin olmayan, yararlı ama sistemsiz ve yöntemsiz bilgidir. Örnek: Boğaz ağrısına karabiberli pekmez veya bal iyi gelir.
* **Dini Bilgi:** Yüce yaratıcının peygamberleri aracılığıyla bildirdiği inanç değerlerini ve ibadet esaslarını kapsayan insanın iç yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardır. Örnek: Hinduizm çok tanrılı bir inançtır.
* **Sanat Bilgisi:** Sezgiye, duyguya,coşkuya dayanan sanatçı ile yöneldiği nesne arasındai ilgiden doğan bilgidir. Örnek: Bir bestenin notalarını okuyup çalabilmek müzik bilgisi gerektirir.
* **Felsefi Bilgi:** İnsanın, evrenin yapısı ve niteliği hakkında gözlemlere dayanarak düşünmesi sonucu elde edilen bilgidir. Örnek: Herakleitos doğadaki değişimin sürekli olduğunu savunmuştur.
* **Bilimsel Bilgi:** İnsanı, toplumu ve evreni araştırma ve inceleme konusu yapan, bunlar üzerinde gözleme,deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde edilen bilgidir. Örnek: Deniz seviyesinde basınç 0'dır.
* **Teknik Bilgi:** Doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç haline getiren, insanın hayatını kolaylaştıran bilgidir. Örnek: Ağacın masa olarak kullanılması.

**İSLAM’A GÖRE BİLGİ**

İslam’a göre insan bilme ve öğrenme özellikleriyle var olmuştur. İnsanı diğer varlıklardan ayıran okuma, düşünme, anlama, yazma, uygulama ve paylaşma gibi özellikleridir. İnsan aklı sayesinde Kur’an-ı Kerim’de “Eşref-i Mahlukat(Yaratılanların en şereflisi)” olarak nitelendirilir.

**BİLGİNİN KAYNAKLARI**

**1.SELİM AKIL**

Akıl, insanları diğer canlılardan ayıran, sorumlu kılan düşünme ve anlama melekesidir. Akıl sebep sonuç ilişkisi içerisinde mevcut verilerden hareketle muhakeme eder. İnsan aklı ile bilir, bilgiyi kavrar, uygular, analiz eder, yeni bilgiler üretir ve değerlendirmeler yapar. Bu süreçlerin sonunda irade devreye girer. İradesiyle iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırır, ne yapacağına karar verir ve uygular. Davranışlarından da sorumlu olur.

Dinî sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. İnsanın Allah (c.c.)\* katında sorumluluğu akıllı ve iradeli oluşuna bağlanmıştır. İslam dininde aklın kendinden beklenen işlevleri görebilmesi için akl-ı selim olması gerekir. **Selim akıl**, insanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır. İnsanın hayır ile şerri ayırabilmesi ve

hayrı tercih etmesi selim akılla olur. Akıl, yaratılışı, ölüm ötesini, dinin inanç ve ibadet esaslarını tek başına kavrayamaz. İnsanın gayb âlemine ilişkin konularda bilgisi çok azdır. Aklın öncelikli görevi, evrende ve Kur’an’da Allah’ın (c.c.) ayetlerini anlamaya çalışarak O’na kullukta insana rehberlik etmesidir. Bu da aklın selim olmasıyla mümkündür.

**2.SADIK HABER**

**Sadık haber**, vahyi ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar. **Vahiy**; Allah’ın (c.c.) 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. Bu haberler, güvenilir bir melek ve peygamber tarafından getirildiği için doğru ve kesindir.

**NOT:** Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere **mütevatir haber** denir. Bu haberler nesilden nesile kesintisiz nakledilen haberlerdir.

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. Evrenin yaratılışı ve varlıklar hakkında açıklamalar yapar. 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.

**3.SALİM DUYU ORGANLARI**

İslam dinine göre bilgi edinme yollarından biri de herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır. Aklın yanında duyu organları da insana verilen nimetlerdendir. Sağlıklı işleyen beş duyu insanın dışarıya açılan pencereleri gibidir. Duyular hem aklın değerlendireceği konularda hem de haberin insana iletilmesi bakımından bilgiyi elde etme vasıtalarıdır.

**2.İSLAM İNANCINDA İMANIN MAHİYETİ**

**Akide** (çoğulu akaid) her türlü inanışı ifade etse de dinin inanç sistemleri için kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Hıristiyan akidesi veya İslam akaidi gibi. Akaid inanılan şeyler, akideler, dinî inançlar, gönülden bağlanılan düğüm atmışçasına kesinlikle inanılan şeyler, itikatlar demektir. İslam dininin temel inanç esasları ve hükümleri İslam akaidi adıyla ifade edilir.

**İslam** ise, Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son dindir. Bu dini kabul eden kimseye Müslüman denir.

**İman;** Dil ile ikrar(söyleme), kalp ile tasdik(onaylama)tir. İman ikiye ayrılır:

* Taklid-i İman:Anne-babadan görerek iman etmek.
* Tahkiki İman:Araştırarak iman etmek.

**İMAN TASDİK ve İMAN İKRAR İLİŞKİSİ**

İmanın esası kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Kalbin inanması ve tatmin olması imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimsenin mümin ve Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadetikalben tasdik etmesi gerekir. İmanın esası kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Kalbin inanması vetatmin olması imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimsenin mümin ve Müslüman olabilmesi içinkelime-i şehadeti kalben tasdik etmesi gerekir. İmanın esası kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Kalbininanması ve tatmin olması imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimsenin mümin ve Müslümanolabilmesi için kelime-i şehadeti kalben tasdik etmesi gerekir.