|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adı:** |  | **…………………. Lisesi** |  |
| **Soyadı:** |  | **………………. Eğitim Öğretim Yılı** | Tarih: ……/……/ 20.. |
| **Sınıfı:** |  | **DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ** | Aldığı Not |
| **No:** |  | **10. Sınıf 2.Dönem 2. Yazılı / Sınav Soruları** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **21.** “Hayat inişli çıkışlı bir yol gibidir. İslâm ahlâkı insanı yüceltmek ister. Onu tutum ve davranışlarında olgunluğa ulaştırmayı amaçlar. Buna **‘……………’** denir. **……………**li olmak ölçülü olmaktır. Ölçülü olmak da dengeli hareket etmek ve aynı zamanda tutum ve davranışlarda aşırılıktan uzak durmaktır.” **Yukarıdaki her iki boşluğa da gelmesi gereken aynı kavram aşağıdakilerden hangisidir?** A) Efdal B) Erdem C) Ebrâr D) Ehliyet E) Ensâr  **22. “**Tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Yaygın olarak maddî olanakları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamında kullanılır. Böyle kimseye “müsrif” denir. Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allâh’ın ölçüsüz davrananları sevmediği belirtilir. Kur’ân-ı Kerîm’e göre gerçek mü’minler bu kötü huydan ve cimrilikten uzak durur, harcamalarında dengeli davranırlar. Bu huy sâdece maddî konularla sınırlı değildir. Bazı insanlar gündelik hayatlarında zaman, emek ve duygu konularında, iletişim araçlarıyla uzun süre vakit geçirmede, sportif anlamda takım tutma işini abartıp holiganlık yapmada bu kötü huya sâhiptirler. **Hakkında bilgi verilen kötü huy aşağıdakilerden hangisidir?** A) Sûizan B) İsrâf C) Tecessüs D) Hîle E) İftirâ   **23.** “Kur’ân-ı Kerîm’de geçen **‘……………’** kavramı ‘bir şeyi yerli yerine koymak’ anlamına gelen ‘adâlet’ kelimesinin zıttıdır. Kur’ân’a göre dînî ve insânî anlamda yapılan her türlü haksızlık **‘……………’** kavramıyla ifâde edilir.” **Yukarıdaki her iki boşluğa da gelmesi gereken aynı kavram aşağıdakilerden hangisidir?** A) İftirâ B) Gıybet C) Hîle D) Zulüm E) Haset   **24. Peygamberimizin yaşadığı dönemde mezheplerin ortaya çıkmamasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?** A) Müslümanların nüfûsunun az olması  B) Toplumda okuma yazma oranının düşük olması  C) Peygamberimizin tüm sorunlara çözüm getirmiş olması D) Müslümanların daha çok ticâret ve tarımla meşgûl olması  E) Müslümanların yaşadığı coğrafyanın sıcak bir iklime sâhip olması  **25.** “Din, Allâh’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilâhî mesajları içerirken,  **…………….;** bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifâde eder. Bundan dolayı din tek iken **……………** birden çok olabilir. Çünkü din, vahye; dînin anlaşılması ise insanların algılarına ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, **……………** değişebilir. Dolayısıyla dînin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunlar, dîne mâl edilemez. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar, onun **……………** üzerinde etkili olur. Bu durum, dînin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemîn hazırlamıştır.” **Yukarıdaki metinde her dört boşluğa da gelmesi gereken aynı kelimeler aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?** A) Din anlayışı B) Adâlet anlayışı C) Siyâset anlayışı D) Sanat anlayışı E) Ahlâk anlayışı  **26.** “Dînin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikrî ve beşerî oluşumlara denir.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ahlâk B) Değer C) Örf D) Gelenek E) Mezhep   **27. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyâsında farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olan faktörllerden biri değildir?** A) Siyâsî sebepler B) Meteorolojik sebepler C) Kültürel sebepler D) Sosyal sebepler E) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler   **28.** **Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin muhkem ve müteşâbih olarak ikiye ayrılmış olması, mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?** A) CoğrafÎ sebepler B) Siyâsî sebepler C) Sosyal sebepler D) Kültürel sebepler E) Dînî metinlerin anlaşılmasından kaynaklanan sebepler  **29.** “Kur’ân- Kerîm’de anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda ma’nâsı hemen anlaşılan âyet demektir.” **Tanımı verilen âyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?** A) Muhkem B) Muteber C) Meşhûr D) Müteşâbih E) Mütenâsip **30**. “İslâm dîninin inanç esaslarını konu edinen, İslâm inanç esaslarını dışardan gelen saldırılara karşı savunmayı ve onların İslâm dînini bozmak için yapmış oldukları saldırılara karşı İslâm’ı korumayı amaç edinen İslâmî ilim dalıdır.”  **Tanımı verilmiş olan İslâmî ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?** A) Hadis B) Tefsîr C) Kelâm D) Fıkıh E) Siyer | **31.** “Gönülden bağlanma, kesin karar verme, samîmî olarak inanma; belli bir dînin, düşüncenin ya da felsefî ekolün inanç esasları, prensipleri; kişinin Allâh, insan ve evren hakkındaki düşünce ve anlayışları demektir.” **Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?** A) Müctehit B) İcmâ C) Kıyâs D) Tevîl E) İtikât  **32.** “İslâm dîninin ibâdetler vb. uygulamaya yönelik alanını konu edinen, bu alanda ortaya çıkan sorunlara Kur’ân ve sünnet’in rûhuna uygun çözümler ortaya koyan ilim dalıdır.” **Tanımı verilmiş olan İslâmî ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?** A) Hadis B) Tefsîr C) Kelâm D) Fıkıh E) İçtihât   **33.** “Hz. Peygamber ile sahâbenin, dînin temel konularında takîp ettikleri yolu benimseyen, iki tânesi itikâdî alanda (Mâturidîlik, Eş’arîlik), dört tânesi de fıkhî alanda (Hanefîlik, Şâfiîlik, Malikîlik, Hanbelîlik) olmak üzere çeşitli mezhepleri bünyesinde barındıran, İslâm dünyâsında ana kitleyi oluşturan dîni anlayış ve bu anlayışı benimseyen Müslümanlar grubudur.” **Hakkında bilgi verilen İslâmî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?** A) Şîa B) Hâricîlik C) Mutezile D) Ehl-i Sünnet E) Mürcie  **34.** “Birçok anlama gelme ihtimâli olan bir âyete, konusunda uzman olan İslâm bilginlerinin bu anlamlardan birini tercîh etmesidir.” **Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?** A) Tevîl B) Tecvît C) Tekmîl D) Temsîl E) Telîf  **35.** “Hz. Peygamber’in vefâtından sonra Hz. Ali’yi ve ehl-i beytini halîfeliğe (imâmete) en lâyık kişi olarak gören ve onu meşrû halîfe kabûl eden; ondan sonraki halîfelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır.” **Hakkında bilgi verilen İslâmî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?** A) Şîa B) Ehl-i Sünnet C) Hâricîlik D) Mutezile E) Mürcie **36. “**862 yılında Semerkand’’ın bir mahallesinde doğmuş ve 944 yılında aynı yerde vefât etmiştir. Fıkıh konularında Hanefî mezhebinin görüşlerini kabûl etmiştir. İnanç konusunda da Ebû Hanîfe’den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla açıklamıştır. Dînî konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklî ve naklî delillerle ispatlamıştır. Kendisi ve dini yorumları özellikle Türkler arasında tanınmış ve kabûl edilmiştir. Yaptığı dini yorumlar Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pâkistan, Malezya ve Endonezya’yı kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. **Hakkında bilgi verilen ünlü İslâm bilgini kimdir?** A) İmâm Şâfiî B) İmâm Eşarî C) İmâm Mâturidî D) İmâm Mâlik bin Enes E) İmâm Ahmet bin Hanbel  **37.** “Şîa içinde yer alan fıkhî bir oluşumdur. “On iki imâm”a inanmayı dînin aslında var olan bir hüküm olarak kabûl eder. Dînî konularda Kur’ân-ı Kerîm ve sünnetin yanı sıra ma’sûm kabûl ettikleri on iki imâmın sözlerini de delîl olarak kullanırlar. Bu mezhebe, on iki imâmı kabûl ettiklerinden dolayı ‘İsnâ Aşeriyye’; imâmlara inanmayı îmânın şartlarından biri olarak gördükleri için ‘İmâmiyye’ de denir.” **Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?** A) Mâlikîlik B) Caferîlik C) Hanbelîlik D) Hanefîlik E) Şâfiîlik  **38.** “Asıl adı Numân bin Sâbit olup, 80/699 yılında Kûfe’de doğmuş ve 150/767 yılında vefât etti. Irâk’ın ünlü âlimlerinden ders alarak bilgisini geliştirdi. Hocası Hammâd b. Ebû Süleymân’ın vefâtı üzerine onun yerine geçti ve ders vermeye başladı. Kısa sürede ünü tüm ilim çevrelerinde yayıldı ve öğrencileri arttı. Ticâretle de uğraşmış olup, müctehit düzeyinde birçok talebe yetiştirdi. Fıkıh bilgisi ve birçok konudaki pratik çözümleri sâyesinde “İmâmı Azam” ismiyle anıldı. Ömrünün büyük bir kısmını ilim öğrenmek ve öğrenci yetiştirmekle geçirdi.  **Hakkında bilgi verilen ünlü İslâm âlimi kimdir?** A) İmâm Şâfiî B) İmâm Eşarî C) İmâm Cafer-i Sâdık D) İmâm Mâlik bin Enes E) İmâm Ebû Hanîfe  **39. Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesindeki itikâdî bir yorumdur?** A) Mâturidîlik B) Hanefîlik C) Mâlikilik D) Hanbelîlik E) Şafiîlik  **40. Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin ünlü eseridir?** A) er – Risâle B) Fıkhu’l Ekber C) Müsned D) Muvatta E) Tevilât |



**10. SINIF SINAV VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ.**

