**SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ**

1. **ÜNİTE ÖZET**

**ANA HATLARIYLA İSLAM AHLAKI**

**İslam Ahlakının Gayesi ve Konusu**

İslam sözlük anlam olarak kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak anlamlarına gelir. Terim olarak ise Yüce Allah tarafından gönderilen son peygamber Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilen, kıyamete kadar bütün insanlara hitap eden ve yaşamada doğru yolu gösteren dindir. Peygamberimiz İslam dinini tebliğ ederken bizzat da uygulamış ve bu uygulamaya büyük bir insan kitlesi katılarak şahit olmuştur. Daha sonra da bu şehadet benzer bir şekilde nesilden nesle, kesintiye uğramadan aktarılmıştır. İslam aynı zamanda ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den beri peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi dinlerin ortak adıdır.

**İslam Ahlakının Kaynakları**

İslam ahlakının temelde iki kaynağı bulunur: Bunlardan biri Allah’ın kelamı olan Kuran diğeri de O’nun son elçisi olan Hz. Muhammed’in söz ve davranışları olan sünnettir. Kuran, İslam dininin temel kaynağıdır. İslam ahlakını en kısa ve en doğru yoldan Kuran’dan öğrenebiliriz. İnsanlara neyin iyi neyin kötü olduğunu ve insan davranışlarının değerinin ne olduğunu açıklayan Kuran’dır. Peygamberimiz de Kuran’ın açıklamalarına göre hayatını şekillendirerek bu uygulamaları bize göstermiştir.

**Ahlak ile Terbiye İlişkisi**

Terbiye sözlükte korumak ve gözetmek anlamına gelir. Terim olarak ise en mükemmel derecesine ulaşıncaya kadar adım adım inşa etmektir. Terbiye insanın bedeni, zihni, ahlaki gelişimi ve olgunlaşmasını sağlamayı ifade eder. Terbiye kelimesi eğitimde talim kelimesiyle birlikte anılır. İslam kültüründe genel olarak öğretimin karşılığı olan talim, eğitimin karşılığı olan terbiye ile kullanılır. Öğretim bilgi kazandırma, insanlığın sahip olduğu bilgileri yetişen yeni nesle aktarma faaliyettir. Eğitim ise daha ziyade davranış ve karaktere esas teşkil eden beceri ve değerler kazandırmaktır.

**Allah’a Karşı Vazifelerimiz**

Vazife; şahsi ve sosyal hayatta düzen sağlamak, saadet ve selamete ulaşmak adına hem kendimize hem de Yüce Allah’a hem de başkalarına karşı yapmayı manen üzerimize aldığımız fiil ve durumlardır. Akıl ve irade sahibi insanın yaratıcısına, kendi nefsine, ailesine, topluma ve diğer tüm varlıklara karşı sorumluluklarını içerir. İslam ahlakında vazifenin kaynağı dinimizdir. Bize vazifelerimizi ilk öğreten Allah’tır. Kuran’dan sonra vazifenin en önemli kaynağı ise Peygamberimizin sünnetidir. Dinimizde bulunan emir, yasak, farz, vacip, helal ve haramlar insanların vazifelerinin neler olduğunu açıklayan hükümler arasındadır. Bu sayede Müslümanlar inanç, ibadet ve ahlak bütünlüğü açısından vazifelerinin ne olduğunu bilerek hareket eder.

**Peygamberimize Karşı Vazifelerimiz**

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), sonpeygamberdir. Peygamberlik silsilesi onunla son bulmuş, bütün peygamberlerin ortak mesajı olanİslam dini, ona gönderilen Kur’an-ı Kerim’le kemale erdirilmiştir. Yüce Rabb’imiz, hem dünyada mutluluğa hem de ahirette kurtuluşa ulaşmamız için Kur’an-ı Kerim’i bir hidayet rehberi ve Hz. Muhammed’i (s.a.v.) de uyulması gereken en güzel örnek olarak bizlere bildirmiştir.Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını bizlere tebliğ eden Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi şöyle sıralayabiliriz:

**1-Peygamberimize iman ederek Allah’tan (c.c.) getirdiklerini gönülden tasdik etmek:**

Bir kişinin Müslüman olabilmesi için her şeyden önce Allah’a (c.c.) ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) kulu ve resulü olduğuna iman etmesi gerekir. Çünkü iman, dinle ilgili konularda her şeyin başında gelir. Müslümanlar olarak peygamberlik öncesinde bile içinde yaşadığı toplum tarafından Muhammedü’l-Emin olarak bilinen Peygamber Efendimizi, Allah’ın (c.c.) son elçisi olarak kabul ederiz.Onun sadık ve güvenilir bir resul olduğunu tasdik eder, Allah’tan (c.c.) getirdiği vahye iman ederiz.

**2-Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümlere samimiyetle teslim olmak:**

Peygamberimizin getirdiği dini hükümlerin hak ve gerçek olduğuna samimi bir şekilde inanmak, onu haber verdiği hususların tamamında tasdik ederek, bildirdiklerine itaat etmektir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunun çözümünde

Müslümanlar olarak Kur’an’a ve sünnete yönelmeliyiz.

**3-Peygamberimize hürmet etmek ve onu herkesten çok sevmek:**

Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizden biri de ona hürmet etmek ve muhabbet beslemektir.Peygambere hürmetsizlik etmek ve onu incitici davranışlarda bulunmak Kur’an-ı Kerim’de ağır ifadelerle eleştirilmiştir. Ona hürmet etmek ve sevmek ise hem övülmüş hem de bir sorumluluk olarak dile getirilmiştir ve peygamber sevgisinin Müslümanlar için kendi canlarından bile ileri bir düzeyde olması gerektiği bildirmiştir.Bizler Peygamberimizi çok sevmeli, teslimiyetle ve muhabbetle onun yoluna girmeli ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya özen göstermeliyiz.

**4-Peygamberimizin sünnetine uymak ve her konuda onu örnek almak:**

Sünnet, izlenen yol, örnek alınan uygulama ve gidişat demektir. Sünnet kısaca Peygamber

Efendimizin hayat tarzıdır. Peygamberimizin sünneti dinimizde Kur’an-ı Kerim’le birlikte temel kaynağımızdır. Sünnete uymak ve Peygamberimizin örnekliğine göre dini yaşamak Müslümanlar için zorunlu bir tercihtir. Allah’ın (c.c.) sevgisine ulaşabilmek ve O’nun razı olduğu şekilde yaşayabilmek için Peygamber Efendimizin sünnetine uymamız gerekir. Çünkü Allah (c.c.), en güzel örnek olarak gösterdiği Peygamberimizi aynı zamanda sünnetine ittiba edilmesi gereken bir önder olarak takdim etmektedir.

**5-Peygamberimizin adını saygıyla anmak ve ona salavat getirmek:**

Peygamber Efendimize sevgimizin bir göstergesi de ona salat ve selam getirmektir. Salat; dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelir. Selam ise esenlik ve barış anlamındadır.Bu iki kelimeden oluşan salat ü selam, dilimizde salavat getirme tabiriyle ifade edilir. En yaygın olarak bilinen salavat,sallallahu aleyhi ve sellem şeklindedir. Peygamber Efendimize salavat getirmek, ona olan bağlılığımızı teyit etmek,ona karşı sevgimizi ve hürmetimizi ifade etmek demektir.Müslümanlar olarak namazdaki oturuşlarda salli barik dualarını okuyarak ve Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirerek bizler de her fırsatta ona olan bağlılığımızı, sevgimizi ve hürmetimizi dile getiririz.Peygamber Efendimiz kıyamet günü insanların kendisine en yakın olanın en çok salavat getiren olduğunu, kendisine selam verenin selamını alacağını haber vermiştir.

**Kur’an-ı Kerim’e Karşı Vazifelerimiz**

Kuran, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yaklaşık 23 yıllık bir süreçte indirilen son ilahi kitaptır. Son ilahı kitap olması, onun hükümlerinin kıyamete kadar yaşayacak olan tüm insanlar için geçerli olduğunu ifade eder. Yüce Allah Kuran’da insanların dünya ve ahiret saadetlerini sağlayacak olan inanç esasları, ibadetler ve ahlak ilkelerini bildirerek bunlara uyulmasını ister. Bir Müslümanın Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifeleri şunlardır:

* Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın (c.c.) sözü ve son ilahi kitap olduğuna inanmak.
* Kur’an-ı Kerim’in bozulmadan, değişmeden günümüze ulaştığına inanmak.
* Kur’an-ı Kerim’i okumanın ibadet olduğuna inanmak.
* Kur’an-ı Kerim’i okumak için bedenen, ruhen ve kalben hazırlık yapmak.
* Kur’an-ı Kerim’i hükümlerinin kıyamete kadar devam edeceğine inanmak.
* Kur’an-ı Kerim’e karşı daima saygılı ve edebli davranmak.
* Kur’an-ı Kerim’i anlamaya çalışarak ve düzgün bir şekilde okumak.
* Kur’an-ı Kerim ayetlerini hayatımızın her alanında uygulamaya çalışmak.

**İnsanlara Karşı Vazifelerimiz**

Dinimizde Allah’a, Peygamber Efendimize ve Kuran’ı Kerim’e karşı vazifelerimiz olduğu gibi birlikte yaşadığımız insanlara karşı da vazifelerimiz bulunur. Dinimiz bizlerden sorumluluk sahibi insanlar olarak diğer insanlarla ilişkilerimizi hak, hukuk, emanet, dürüstlük, sevgi, saygı, adalet gibi temel kavramlar ışığında sürdürmemizi ister. İnsanlarla olan ilişkilerde gözetilmesi gereken hakların başında da kul hakkı gelir. Kul hakkı insanların sahip olduğu haklar anlamına gelir. İnsanlar arası ilişkilerden doğarlar. Kul hakkı yemek, insanın sahip olduğu tüm hakların başkaları tarafından alınması, kullanılması, çiğnenmesi ve ihlal edilmesi demektir. Bu yüzden kimsenin hakkını yememeliyiz. Herkese karşı sevgi ve saygı içinde olmalıyız. İnsanlarla aynı toplumda yaşıyorsak sevincimizi ve kederimizi insanlarla paylaşmalıyız. Böylece dinimizin gereklerini de yerine getirmiş oluruz.

