**9.SINIF 1.ÜNİTE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS NOTLARI**

**BİLİM:** İnsan, öğrenmeye ve çevresini tanımaya meyilli bir varlıktır. İnsanın bu tanıma ve öğrenme faaliyetine bilim denir .

**BİLİM:** Kişinin duyu organları ,gözlem ve deney yoluyla veya aklını kullanarak elde etmiş olduğu ürüne,elde etmiş olduğu şeye bilgi denir.

**NESNEL:** Herkesiçin aynı olan ,doğruluğu kanıtlanabilen şeylere nesnel denir.

**ÖZNEL**: Kişilerin duygu,düşüncelerini yansıtan ,objektif ,kesin,bilimsel olmayan demektir.

\*Genel olarak bilgiyi 6 kısma ayırabiliriz.

**a.Gündelik Bilgi:** Günlük hayatta kullandığımız,herhangi bir yöntemi ve kuralı olmayan, kişinin işini kolaylaştıran bilgilerdir. Kısmen nesnel kısmen özneldir.

**b. Dini Bilgi**: Yaratıcı (Tanrı) tarafından peygamberler veya kutsal kitaplar vasıtası ile insanlara ulaştırılan imana (inanç)dayalı bilgidir.Özneldir.

**c.Felsefi Bilgi:** Bireyin evren üzerinde düşünerek ve aklını kullanarak çeşitli çıkarımlarda bulunarak elde ettiği bilgidir.Özneldir.

**d.Teknik Bilgi**: İnsanın kendi bilgi ve tecrübesi ile geliştirmiş olduğu yetenek ve becerilerinin hakim olduğu ,hayatını kolaylaştıran bilgidir.Nesneldir.

**e.Sanatsal Bilgi:** Kişinin iç dünyasına hitap eden ,hayal gücü, sezgi ve coşkuya dayanan bilgidir.

**f.Bilimsel Bilgi:** Kişinin aklını kullanarak gözlem,deney ve araştırmalar sonucu belirli kural ve yöntemler ile ulaştığı nesnel bilgidir.

\*İslam düşüncesinde bilgi ,kadim ve hadis diye 2’ye ayrılır:

**\*Kadim Bilgi:** Allah’a nispet edilen Onun sınırsız,sonsuz olan bilgiyi ifade eder.

**\*Hadis Bilgi**: İnsanın ve diğer yaratılmışların sahip olduğu sonlu ,sınırlı bilgiye denir.

\***İSLAM’DA DOĞRU BİLGİNİN KAYNAKLARI 3 TANEDİR**.

\* Bunlar **selim akıl,doğru haber,salim duyular’dır.**

**a.SELİM AKIL:** İnsanı diğer varlıklardan aayıran başlıca özellik akıldır. Akıl,kişinin düşünme ve anlama gücünü, ayırt edebilme yeteneğini ifade eden bir kavramdır. İnsan akıl sayesinde duyu organlarıyla algıladığı bilgileri değerlendirir, olaylar arasındaki ilişkiler kurar,önceki bilgileriyle yeni edindiği bilgileri birleştirir,karşılaştırır,analiz eder vesonuçlara ulaşır.

\* Selim, sözlük anlamı itibariyle doğru ,dürüst, kusursuz gibi anlamlara gelir. Selim akıl (akl-ı selim) ise ,doğru karar verebilen ,çevresindeki herhangi bir olumsuzluktan etkilenmeyen ,yaratılışındaki temizlikte ve saflıkta olan akıldır. ’Sağduyu sahibi olmak ‘ olarak da ifade edilir.

\*İslam dini,kişinin doğru ve temiz bilgiye ancak sağduyulu ve herhangi birön yargısı ,şartlanması olmayan bir akıl ile ulaşabileceğini savunduğu için aklı ’’selim akıl’’ olarak niteler. İnsan , selim aklı sayesinde iyiyi kötüden ,doğruyu yanlıştan ayırır,kendi fıtratına konulan yaratıcıyı vahiy olmasa bile çevresini gözlemleyerek ve tefekkür (düşünerek) ederek selim aklı ile bulur.

‘’Göklerin ve yerin yaratılışında ,gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.’’(Al-i İmran Suresi ,190.ayet)

**b.DOĞRU HABER** **(VAHİY):** Haber, gelecekte ortaya çıkacak veya geçmişte olan birşeyin bilgisidir. Bu bilgi ,doğru veya yanlış olabilir. Özellikle geçmişte meydana gelen olayların ne akıl nede duyu organları ile bilinmesi imkansızdır. İslam dininde bunları bizim doğru bir şekilde öğrenebileceğimiz 2 temel kaynak vardır**.** Bu kaynaklar **vahiy ve mütevatir haberdir.**

**Vahiy**; İslam dininin ilk ve en önemli kaynağı KUR’AN-I KERİM’dir.Kur’an-ı Kerim, vahiy yoluyla gönderilmiştir.Vahiy kelimesi sözlükte ‘gizli konuşmak,emretmek,ilham etmek’anlamına gelir.Dini term olarak ise vahiy, Allah’ın insanları doğru yola iletmek için emir ve yasaklarını Cebrail (AS)aracılığıyla peygamberlere bildirmesidir.

**Mütevatir Haber**;yalan söz söyleme üzerine birleşmesi mümkün olmayan toplulukların vermiş olduğu haberlerdir.Bu bilginin doğru sayılması için çok sayıda insan tarafından aktarılması, bu insanlarınbir yalanda bir araya gelemeyecek olması gerekir. **Kur’an-ı Kerim ve** **sünnet mütevatir bilgi** arasında yeralır.

**c.SALİM DUYULAR**: İçinde yaşadığımız dünyayı algılamak için duyu organlarına ihtiyaç duyarız.Duyu organları insan için çok önemli bilgi kaynaklarıdır. Bizler görme,duyma,tatma,koklama ve dokunma duyularıyla bilgi ediniriz. Kur’an,insanı duyu organlarını iyi kullanması konusunda uyarır. **Salim duyu**; kişinin herhangi bir şekilde özelliklerini kaybetmediği sağlam olan duyularıdır. Görme duyusunun verdiği bilgiye güvenebilmemiz için kişinin görme duyusunu kaybetmemiş olması gerekir. Kur’an-ı Kerim,insanın yaşadığı dünyada gözlem yapması ve düşünmesini ister.Bu ise,duyu organları ile aklın ortak çalışmasıyla mümkündür.

**\*\*islam** **Dininde bilginin kaynağı kabul edilmeyen durumlar şöyledir:**

**\*rüya**: Kişinin rüyasında kendisine öğretilen bilgidir**.**

**\*keşif:** Kişinin aklı ile ulaşamadığı bilgiye içselgüdü ve sezgi ulaşmasıdır.

**\*ilham**: Allah’ın sevdiği kimselerin gönlüne verdiği ilham ettiği bilgidir**.**

**\*büyü:** Doğaüstü varlıklar ile iletişime geçilerek elde edilen bilgidir.

\*İslam’da bunların doğru kaynağı olarak **kabul edilmemesinin temel nedeni öznel (kişiye** ***bağlı)*** *olm*alarıdır.Bu bilgiler ,kişiye göre değişiklik gösterebilir.

**İSLAM İNANCINDA İMANIN MAHİYETİ:** İman; kavramı sözlükte ,’’insanın bir şeye ,iç dünyasında kuşkuya yer kalmayacak kesinlikle inanması şeklinde ifade edilir.

**\***İslam düşüncesinde iman, Allah’ın Hz Muhammed’e vahyettiği her şeyi tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanıp (tasdik) ,dil söylemesi (ikrar)dir. İman sahibi bir kişiye **mümin** adı verilir.

**\*İslam** kelimesi sözlükte ‘’selam,barış,esenlik,teslim olmak’’ gibi anlamlara gelir.Dini bir terim olarak ise islam özel anlamda Hz Muhammed’e (sav) kadar gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır.

\*İslam inancının temeli ‘’tevhid’’e dayanır. Tevhid, ALLAH’ın bir olduğuna ve Hz Muhammed’in (SAV) Allah’ın elçisi olduğuna inanmaktır. (La İlahe İllallah , Muhammedür Rasulullah)

**1.İman –Tasdik İlişkisi (Kalp İle Tasdik) :** Tasdik, ‘onaylama ve doğrulama’ anlamına gelir. İmanın esası , inanılacak şeyi kalbin tasdik etmesidir. Bir kişi inandığını diliyle söylemiş olsa bile ,kalbiyle bunu tasdik etmiyorsa iman etmiş (mümin) sayılmaz.Buna karşılık kalbiyle tasdik edip inandığı halde , bir engel ya da korku nedeniyle dili ile inancını açıklayamayan kimse ‘mümin’ sayılır.

\*İmanın bir kalp işi olduğunu gösteren ayetlere bir örnek şöyledir: ’’Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkar ederse –kalbi iman dolu olduğu halde inkara zorlanan başka- ve kim kalbini kafirliğe açarsa ,İşte Allah’ın gazabı bunlaradır.’ (Nahl suresi,106.ayet)

**2.İman –İkrar İlişkisi ( Dil ile ikrar**):ikrar, sözlük anlamı itibariyle , bir şeyi saklamadan açıkca söylemek ve bildirmek demektir. Kişinin kalben inandığı şeyleri dili ile açıkca söylemesine **ikrar** denir.

\*İmanın temeli kalp ile tasdiktir.

\*İmanda ikrar çok önemlidir.Hz Peygamber bu önemi şu hadisiyle vurgulamıştır:’’Kalbinde buğday ,arpa ve zerre ölçüsü iman olduğu halde Allah’tan başka tanrı yoktur. Muhammed,O’nun elçisidirdiyen kimse cehennemden çıkar.’’(Buhari ,33)

\*İslam Dini ,kişinin kalben inanmadığı halde dil ile inandım demesini iki yüzlülük **(Münafıklık)** olarak ifade etmiştir.Bir kimsenin hakiki iman etmiş olması için iki temel şart vardır.Bunlardan birincisi kişinin kalbinde hiçbir şüphe duymaksızın vahyin bildrdiklerine inanması, ikincisi olarak ise kalbem inandığı bu şeyleri dili ile söyleyip tasdik etmesidir.

**\*Tasdik Ve İnkar Bakımından İnsanlar : \*Mümin**: Allah’ın göndermiş olduğu iman esaslarına kalbinde hiçbir şüphe duymaksızın iman eden ve bunları onaylayan kimseye denir.

**\*Kafir:** Allah’ın göndermiş olduğu şeylerin tamamını veya birkaçını inkar eden, kabul etmeyen kimseye denir.

**\*Münafık**: Kalben inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen ve Müslümların yaptıkları ibadetleri gösteriş için yapan iki yüzlü kimsedir.

**\*Müşrik**: Allah’ın varlığını kabul etmekle birlikte ona ilahlık konusunda çeşitli varlıkları ortak koşan ve onlardan yardım isteyen kişidir.

**İcmali İman:** Müslüman olmayan bir kimse,Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet cümlelerini inanarak söylediğinde İslamiyete girmiş olur.Bu iman icmali iman’dır.

**Tafsili İman:** Kişi dinini öğrenmeye ve imanını daha güçlü ,daha köklü hale getirmeye çalışmalıdır. İnanılacak şeylerin tümüne ,detayıyla iman etmeye tafsili iman denir**.**

**3.İman-Bilgi İlişkisi:** Her inanan kişi neye,niçin inandığını bilmelidir.İnancımızı bilgi ile güçlendirmek ve olgunlaştırmak bizim elimizdedir. Kişi neye,niçin inandığını bilirse imanı daha sağlam temele oturmuş olur.

\*İnsan ancak doğru ve yeterli bilgi ile doğru imana ulaşabilir

\*Kur’an-ı Kerim insanların atalarından gördükleri yanlış bilgiler ve batıl inançlar ısrar etmelerini (**taassup)** eleştirmiş ve yasaklamıştır. **Taassup:** Kişinin aklını kullanmadan herhangi bir dini görüşe ,inanca ,düşünceye veya atalarından gördüğü şeylere körü körüne bağlanması ve bunlardan başka bir doğrunun olmadığını savunmasıdır.**Bağnazlı**k da denilir.

\*Taassup, Kur’an-ı Kerim’de sert bir şekilde eleştirmiştir: ‘’Onlara , Allah’ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar,Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız , dediler.Ya ataları bir şey anlamamış ,doğruyu da bulamamış idiyseler.’’(Bakara ,170.ayet)

**\*Taklidi iman:** Kişinin çevresinin ya da doğup büyüdüğü ailenin sahip olduğu inancın doğal bir sonucu olarak ,herhangi bir delile dayanmadan sahip olduğu imana ,**taklidi iman** denir**.**

\*Taklidi iman sahibi bir kişiye **mukallid** denir.

**\*Tahkiki İman:** Her müslümanın inancını delillerle,araştırmayla,akıl ve mantıkla güçlendirmesi gerekir. Bu şekilde bilgiye,araştırmaya,kavramaya dayanan inanca tahkiki iman denir.

**\*Tevhid İnancı:** Allah’ın varlığına ve Allah’ın eşi ,,benzeri ve ortağı bulunmadığına inanmak,iman esaslarının temelini oluşturur.Bu inanca tevhid inancı denir.

**\*İmanın Geçerli olabilmesi için taşıması gereken şartlar:**

**1.**İmanın kişinin özgür iradesiyle yaptığıbir tercih olması,baskı,tehdit ya da hayatından ümidi kesme (ye’s) durumunda gerçekleşmemiş olması gerekir.

**2.**İman bütüncül olmalıdır.Kişi bir kısım iman esalarını kabul edip, bir başka iman esasını inkar ediyorsa imanı geçerli olmaz.

**3**.Kişi Allah’ın rahmetinden ümidi kesmemeli ama akıbetinden emin de olmamalıdır.’’Nasıl olsa iman sahibiyim,cennete giderim.’’ Şeklinde bir düşünce yanlış olduğu gibi ,’’çok günahkar bir insanım, ben kesinlikle cehenneme gideceğim.’’ düşüncesi uygun değildir.

**4.İman-Amel ilişkisi: \***İnsanın özgür iradesiyle yaptığı iş,eylem ve davranışlara amel denir.

\*İman ise kalbimizde büyüttüğümüz inançtır.İmanın tüm gereklerine inanan bir insan,bunların bir kısmını amellerine yansıtırken ,bir kısmını yansıtamayabilir.Böyle bir durumda bu kişi hala iman sahibidir,ancak amelde eksikleri vardır.

\*İman ile amel arasında güçlü bir ilişki vardır.Kalbinde iman ışığı bulunan bir kimse bu ışığı amelleriyle parlatmalıdır.

\*Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet-i kerime’de iman ile salih amel işlemek yan yana kullanılmıştır.Allah hayatı ve ölümü insanlardan hangilerinin daha güzel amel işleyeceklerini denemek için yarattığını bizlere bildirmiştir.

**\*Salih Amel:** Yapılan iyi,güzel, hayırlı davranışlara islam dininde salih amel kavramı adı verilir.

**\*Amel imandan bir cüz (parça) müdür?**

**-İslam düşüncesinde bu konu ile ilgili 2 görüş vardır:**

**a**.İmanamelden bir parçadır. Kişi , inandığı şeyleri yerine getirmekle yükümlüdür.Eğer bunları yapmazsa imanın gereğini yapmamış olur ve dinden çıkmış olur.Örneğin; namaz kılmayan ,zekat vermeyen ve oruç tutmayan bir kişi dinden çıkmış olur.

**b.**Diğer görüşe göre ise amel, imandan bir parça değil,imanı kuvvetlendiren ve tamamlayan ana unsurdur.İbadetlerini yerine getirmeyen bir kişi ancak günahkar olur ve bunun da cezasını ahirette çeker.

**KUR’AN’DAN MESAJLAR: (İSRA 36.- MÜLK 23.AYETLER)**

**İsra Suresi: -**İsra ,sözlük anlamı ‘gece yürüyüşü’ demektir. Surenin ilk ayetlerinde Peygamberimizin (sav) bir gecede Mescid-i Aksa ‘ya gitmesi anlatıldığı için bu ismi almıştır. Mekke’de inmiştir,111 ayettir.

**Mülk Suresi: -** Mülk,’mal’ demektir. Toplum içinde bu sure ‘Teberake’ olarak da bilinir. 67.suredir. Mekke’de inmiştir. 30 ayettir. Allah’ın varlığını ve birliğini ,öldükten sonra tekrar dirilme gibi konular ele alınır.