1.M ÜMİNLERİN ÖZÜ VE SÖZÜ DOĞRUDUR

Doğruluk kişinin söz ve davranışlarında hakka uygun hareket etmesidir. İnanan insan imanının gereği olarak, söz ve davranışlarında doğruluğu esas alır. Yalan, hile, aldatma gibi doğruluğa aykırı tutum ve davranışlardan uzak durur.

Yüce Allah Kuran’da müminlere doğruluğu esas alan bir hayat yaşamalarını emretmiştir.

 **“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...”**

 **“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın…”**

 Hz. Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:
*“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.”*

Peygamber Efendimizin en önemli özelliği el-emin yani güvenilir olmasıdır. O, peygamberlik görevinden önce de yaşadığı toplumda güvenilirliği ile tanınmıştır.

 Yalan, aldatma, hile gibi doğruluğa aykırı davranışlar insanların birbirlerine olan güvenini ortadan kaldırır. Sevgili Peygamberimiz *“Ben (her hâl ve şartta) sadece hakikati söylerim.”* buyurarak gerçeğe bağlılığın önemini vurgu-lamıştır. Hz. Peygamber müminlerin yalan söylemesini kesin bir dille yasaklamış ve yalan söyleyenin de hemen tövbe etmesini istemiştir. Yalan söylemenin münafıklık alameti olduğunu vurgulamıştır.

**Hz. Lokman’ın oğluna öğütleri**

 Lokman: “Ey oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu getirip meydana kor. Doğrusu Allah Latif’tir, haberdardır”.

 “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme.
Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt…

**AHİ DUASI**

 “ Ya Rabbi! Cümlemizi darlıktan, bereket-sizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına girmekten muhafaza eyle! Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, musibetlerden koru! Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle!”

 “ Ey Allah’ım İsraftan, cimrilikten, korkak-lıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıktan, haddi aşmaktan sana sığınırız Ya Rabbi! Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme,”

 **2.MÜMİNLER NAMAZLARINA ÖZEN GÖSTERİRLER.**

 Allah (c.c.) insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. İslam dininde Allah’a (c.c.) kulluğun en önemli göstergelerinden biri namazdır. Peygamber Efendimiz namaz ibadetini verilen nimetlere şükretme vesilesi olarak görmüş ve namazlarını özenle eda etmiştir.

 Allah (c.c.) inananlardan güçlüklere karşı namaz ve sabırla kendisinden yardım dilemeleri gerektiğini şu şekilde bildirmiştir: **“Ey inananlar sabır ve namaz ile yardım isteyin...**” Peygamberimiz namazı dinin direği olarak tanım-lamıştır*.* Namaz, müminlerin Yüce Allah’ın huzuruna çıkarak içtenlikle konuşmasıdır.

 Kur’an’da müminlerin özellikleri sıralanırken onların namazlarına devam ettikleri vurgulanır.15 Namazı devamlı ve özenli kılmak inanan insanın vazgeçilmez bir özelliğidir. Kur’an-ı Kerim’de **“Onlar namazda huşû içindedirler.”** buyrularak inananların namazlarında Allah’a (c.c.) karşı derin bir saygı içerisinde olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

 Namaz müminler için günahtan arınma vesilesidir. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: *“Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu, o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?* Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz.” dediklerinde Peygamber Efendimiz: *“İşte beş vakit namaz da böyledir! Allah onlarla günahları yok eder.”*

 Mümin namazını samimiyetle kıldığında her türlü kötü iş ve davranıştan uzaklaşır. Namazını dosdoğru kılanların durumu şöyle vurgulanmak-tadır**“Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar**.” (Ankebüt s. 45.a)

 **3. MÜMİNLER İYİLİĞİ EMREDER, KÖTÜLÜĞÜ ENGELLERLER**

 Müminin en temel vasfı Allah’a olan sarsılmaz inancıdır. Müslüman, Allah’ın (c.c.) emrettiği şekilde yaşamayı kendine ilke edinir. Bunun için de Kur’an ve sünnette emredildiği gibi güzel ahlaka
uygun bir şekilde yaşamaya çalışır.

 • **“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötü-lükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir.”**

 Peygamberimiz, her Müslüman’ın gücü nispetinde iyiliği emredip kötülükten alıkoyması gerektiğini şu şekilde vurgulamıştır: *“Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın asgarî gereğidir.”*

Buna göre müminler çevrelerinde meydana gelen kötülüklere, haksızlıklara ve zulümlere duyarsız kalamaz. Mümin kötülüğü engellemeye gücünün yetmediği durumlarda yetkili kişilerden yardım istemelidir.

 Müminler iyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırma görevini yerine getirirken müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalı, nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalıdır. İnsanlara karşı tatlı dilli ve merhametli bir üslupla yaklaşmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu husus şöyle vurgulanmıştır: **“...Sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”**

**4. MÜMİNLER YOKSULUN HAKKINI GÖZETİRLER** Yüce Allah “Müminler ancak kardeştir…” ayetiyle tüm Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Kardeşlerin de birbirleri üzerinde hakları vardır. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:*“...Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez…”* Bu nedenle çevresindeki kardeşlerinin ihtiyaç ve sıkıntılarına karşı duyarsız kalmamak her Müslüman için dinî ve ahlaki bir sorumluluktur.

 Mülkü dilediğine veren, dilediğinden de alan Rabbimiz, zenginlerin mallarında yoksulların da hakkı olduğunu şu ayette vurgulamaktadır: **“Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.”**

 Müslümanlar bollukta ve darlıkta malları-
nı Allah (c.c.) yolunda harcamaya gayret ederler. Yoksulları hor görmezler ve isteyene az da
olsa sadaka verirler. Kur’an-ı Kerim’deki **“El açıp isteyeni de sakın boş çevirme!”** ayetini
kendilerine ilke edinirler. Yüce Allah’ın yazıklar olsun diyerek kınadığı, yoksula yedirmeyi
özendirmeyen ve hayra engel olan52 kimselerden olmamaya çalışırlar.

 **BİLGİ KUTUSU**

Zekât, infak ve sadaka; İslam’da yoksulun hakkının gözetilmesiyle ilgili üç önemli
kavramdır.
 **Zekât:** İslam’ın beş şartından biridir. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Zekât, akıllı, ergenlik çağına girmiş zengin Müslümanların mutlaka yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir.

 **İnfak:** Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için Müslümanın sahip olduğu mallardan
Yüce Allah’ın emrettiği yerlere harcama yapması, bağışta bulunmasıdır. Fakir ya da
zengin her Müslüman gücü yettiğince kendisinden daha zor durumdaki kardeşlerine infakta bulunmalıdır.

 **Sadaka:** Müslümanın Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı için kullanılır. Sadaka çok geniş bir kavramdır. Sadece malla yerine getirilmez. Yeri geldiğinde bir güler yüz ya da bir güzel söz de sadaka olarak nitelendirilir.

 Müslümanlarla aramızda bir kardeşlik bağı olduğunu unutmamalıyız. Daima kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Elimizden
ne gelir ki dememeliyiz.

**5. MÜMİNLER İSRAFTAN VE CİMRİLİKTEN KAÇINIRLAR**

**İsraf,** insanın herhangi bir işte aşırı gitmesi, sözünü, gücünü, zamanını, malını ve mülkünü boş yere harcamasıdır. Dilimizde israf, savurganlık olarak da adlandırılmaktadır. İsraf eden kişiye müsrif denir.

 Kur’an-ı Kerim’de, **“…Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”** buyrularak savurganlıktan kaçınmamız istenmiştir. Müsrif olmak Rabbimizin
sevgisinden mahrumiyeti de beraberinde getirir.

 **“Evinizin önünden bir nehir aksa bile suyu israf etmeyin.” (Hz. Muhammed)**

**BİLİYOR MUSUNUZ ?**

 Kişi başı ekmek israfı günlük 20 gr’dır. Bu miktar az gibi gözükse de 1 günde israf edilen 6 milyon adet ekmek, 4,7 milyon kişinin 1 günlük ekmek ihtiyacını karşılamaktadır.

 Savurganlık, İslam’ın emrettiği zekât, sadaka ve infak ile oluşması hedeﬂenen sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı ortadan kaldırır. Sınırsız harcama isteği, lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı da israfın sebeplerindendir.

 Yiyecek, içecek, elbise ve sahip olunan her türlü imkânı savurganlığa sebep olacak şekilde kullanmak dinimize göre yanlıştır. İsraf sadece mal ve paranın boşa harcanması değildir. Aynı zamanda Allah’ın (c.c.) insana verdiği bütün nimetlerin faydasızca harcanması ve
kullanılması da israftır. Peygamberimiz, *“Sağlık ve boş vakit, halkın çoğunun aldanıp de-
ğerlendiremediği iki nimettir.”* buyurarak sağlığın korunmasının ve zamanın iyi değerlendirilmesinin önemini vurgulamıştır.

 Müminlerin sakınması gereken davranışlardan biri de cimriliktir. Cimrilik, kişiyi mal edinme hırsıyla harcamada bulunmaktan ve yardım etmekten alıkoyan bencillik duygusudur. Kur’an-ı Kerimde müminler iyiliğe ve yardımda
bulunmaya teşvik edilerek cimrilikten sakın-dırılmaktadır: **kendi hayrınız için bağışta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”**

 Kur’an-ı Kerim’de, cimrilik kendini beğenen, kibirli insanların özelliği olarak zikredilmekte
ve böylelerinin Allah (c.c.) tarafından sevilme-dikleri şöyle belirtilmektedir: **“…Şu bir gerçekki Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri hiç sevmez. Onlar, kendileri cimrilik ettiği gibi başkalarını da cimriliğe teşvik eden kimselerdir**

 Yeme içmeden giyim kuşama, evdeki ve okuldaki elektrik kullanımından doğalgaz ve su tü-
ketimine kadar pek çok alanda dengeli olmaya özen göstermeliyiz. Aşırı tüketim ve marka
düşkünlüğünün israf olduğunu, elimizdeki imkânları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamanın da
cimrilik olacağını unutmamalıyız.

 Kur’an’da müminlerin özelliklerinden birinin de zamanı iyi değerlendirmek olduğu şöyle ifade edilmektedir: **“Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”** Elbette her insanın dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı vardır. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaşlarına uygun çeşitli oyunlarla ve spor dallarıyla uğraşmaları normaldir. Fakat bunlara gereğinden fazla vakit ayırarak, yapılması gereken asli görevleri ihmal etmek doğru değildir.

**6. ESMÂ-İ HÜSNÂ’YI TANIYORUM**

**el-Bâsit**

Rabbimizin güzel isimlerinden biri olan el-Bâsit; kullarına rızıkları yayan ve bol bol veren, kullarına cömertçe ikram eden, insanlara ilmî ve bedenî
güç veren, bulutları dilediği yere sevk
eden ve yeryüzünü serip döşeyen gibi
anlamlara gelir.

 Darlık da bolluk da Rabbimizdendir. Bize düşen darlıkta sabretmek, bollukta ise şükretmek ve Rabbimizin verdiği güzel nimetleri kardeşlerimizle paylaşmaktır.

**el-Muhsin**

El-Muhsin, yaptığı şeyleri iyi, güzel ve sağ-
lam yapan, insanlara ikramda bulunan anlamlarına gelir. Allah (c.c.) en güzel şekilde yarattığı kullarına sayılamayacak kadar çok ikramda bulunmakta, onlara çeşit çeşit nimetler vermektedir.

**“Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah’tır…”**

 Yüce Allah bize iyilik yaptığı gibi bizim de başkalarına iyilik yapmamızı istemektedir. Bu konuda bir ayette şöyle buyurmaktadır**: “…Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de öylece insanlara iyilik yap…”** Rabbimiz bizden daima iyilik peşinde olmamızı istediği gibi yaptığımız her işi de iyi ve sağlam yapmamızı istemektedir**.**

**el-Mâni’** el-Mâni’; kötü şeylere engel olan, bunların gerçekleşmesine müsaade etmeyen anlamında Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. Rabbimizin el-Mâni’ isminin bir tecellisi olarak bizler de adaletsizliğe, haksızlığa, israfa, yalana, cimriliğe, saygısızlığa ve bütün kötülüklere engel olmaya çalışmalıyız.

 **Cemal ŞENGÜL**

 **Din kültürü ve A.B Öğretmeni**