**Fıtrat**: Doğuştan sahip olunan özellikler *(vicdan)*; insanların Allah’ı bilip tanıyabilecek üzere yaratılması.

**İslam’da bilgi edinme kaynakları**: Selim akıl, doğru haber, salim duyular.

**Selim** *(doğru)* **akıl**: Doğru karar vermeyi sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan, arzuların kirletmediği akıl.

**Sadık** *(doğru)* **haber** *(bilgi)*: Vahiy ve mütevatir haber.

**Vahiy**: Allah’ın melek aracılığıyla nebilere *(peygamberlere)*, onların da insanlara bildirdiği ilkeler ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bunların gönderiliş tarzı.

**Mütevatir haber**: Yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayacak sayıda bir topluluğun vermiş olduğu haber *(Bunlar Kur’an ve onunla çelişmeyen hadislerdir)*.

**Kur’an’da aklın önemi:** Kur’an, yüzlerce ayette düşünmeyi emreder *(İslam’ın en önemli emri, düşünmektir)*. Aklı kullanmak günah, gereksiz olamaz. Aklı kullanmamak cehenneme gitmeye sebep olabilir *(Mülk [67] 10)*.

**İşlevsel akıl:** Kur’an’da akıl isim olarak geçmez, fiil olarak geçer. Yani, kullanılmayan, işlevi olmayan aklın bir önemi yoktur.

**Kur’an’ın temel amaçları**: Doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış.

**İslam’da doğru bilginin** **aşamaları**:

1. **İlmel-yakîn**: Selim akla dayalı olarak elde edilen bilgi *(Mango meyvesini işitmek)*.

2. *(Ayn: Göz)* **Aynel-yakîn**: Duyularla, bizzat gözlemle elde edilen bilgi *(Mango meyvesini bizzat görmek)*.

3. **Hakkal-yakîn**: Bizzat yaşanarak elde edilen bilgi *(Mango meyvesini yemek)*.

**Salim** *(sağlam)* **duyular**: Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyular.

**Ayet** *(delil, kanıt)* **türleri:** • Kur’an cümlecikleri. • İnsan. • Kâinat *(Fussilet [41] 43)*. Dolayısıyla var olan her şey “okunmalıdır,” her şey Allah’a götüren bir kanıttır.

**Bilginin kaynağı**: Bilimsel bilgi *(ölçülebilen olay ve oluşumlar)*, dini bilgi *(vahiy)*. Bilimsel bilgi nasıl, dini bilgi neden sorularına cevap verir *(Bilim: “Dünyaya nasıl geldik?” Din: “Dünyaya neden geldik?”)*.

**Bilgi ahlakı**: Bilgi sahibi kendisine, topluma, çevreye ve Allah’a karşı sorumludur. Bilgi yalnızca hayırlı ve faydalı amaçlar için kullanılmalıdır.

**Mahremiyet**: Gizlilik, özel hayatın gizli tutulması.

**Zan**: Kesin olmayan bilgi.

**İslam’a göre doğruluğu kesin olmayan bilgi kaynakları**: Rüya, keşif, ilham, sezgi, büyü. Bunlar genel geçerliliği olmayan, kişiye özel bilgi kaynaklarıdır.

**Keşif**: Aklın ve duyuların ötesinde olduğu kabul edilen konularda *(ölüler, cennet, cehennem vs.)* sezgi yoluyla elde edilen bilgi.

**İlham**: Gönle doğan şey; akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgi.

**İslam**: Tüm dinlerin ortak adı/özelliği olan İslam teslimiyet, silm/barış ve selamet/kurtuluş demektir.

**İslam, akıl ve mantık dini değildir**: Felsefenin temeli akıl ve mantıktır. İslam, insan ürünü veya dogmatik *(sorgulanamaz, tartışılamaz)* değil, vahiy kaynaklıdır. Fakat İslam akla, mantığa çok önem verir.

**Akide** *(ç. akaid)*: Gönülden bağlanılan şey, iman, itikat, inanç.

**İman** *(zıttı inkâr)*: İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek.

İman edene **Mü’min**, inkâr edene **kâfir** denilir.

**Münafık**: İnanmadığı halde inanmış gibi görünen *(iki yüzlü)*.

**Müşrik**: Yüce Allah’ın varlığını inkâr etmeyen ancak onunla birlikte O’na başka tanrıları, şeyleri, insanları ortak/eş koşan.

**Mü’min**: İnanılması gereken bütün değerlere inanan ve teslim olan, inandığı bütün değerlere güvenen, kendisini güvende hisseden ve çevresine güven veren kişi. Kur’an, tüm nebileri ve inananları Mü’min olarak adlandırır.

**İman-bilgi İlişkisi**: İnanan kişinin neye, niçin inanacağını bilmesi gerekir.

**İman-tasdik ilişkisi**: İmanı, önce kalp ile tasdik yani kabul etmek, onaylamaktır.

**İman-ikrar ilişkisi**: İman, aynı zamanda dil ile ikrardır, söylemektir.

**İman-amel** *(fiil)* **ilişkisi**: Amel etmek, imanı tamamlayan ve kuvvetlendiren ögedir. İman kendisini iş ve eylemlerde gösterir. Salih ameller, imanın meyvesidir.

**İyilikler ikiye ayrılır**: Allah ile kul arasındaki ibadetler **hasenat**, mesela gece namazı kılmak. Islah edici, düzeltici, üçüncü kişileri de ilgilendiren eylemler ise **salihat**/**salih amel**lerdir, örneğin yoldaki taşı kenara koymak.

**İman, niteliği açısından tahkiki ve taklidi olarak ikiye ayrılır**:

**Tahkiki iman** *(Muhakkik)*: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı bilinçli iman *(İstenilen iman budur)*.

**Taklidi iman** *(Mukallit)*: Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan taklitçi iman.

Not: *Parantez içi bilgiler sadece bilgilendirmek için verilmiştir. Sınavda sorulmayacaktır.*

**II. Ünite**

**Din**: Yüce Allah tarafından nebi/rasuller *(peygamberler)* aracılığıyla, insanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak için akıl sahibi insanları kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.

**Uluhiyet:** İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık.

**Ubudiyet**: Kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme.

**İslam’da tevhid inancının önemi**: Allah’ı tek yaratıcı olarak kabul etmek ve bunu inancına yansıtmak *(muvahhid)*. İslam'ın temeli tevhid inancına dayanır. Dinin kaynağı ise vahiydir. Bütün elçiler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Tevhidin zıddı şirktir.

**Şirk**: Yüce Allah’a özellikleri *(tek otorite, dua edilen, kurtarıcılık)* başkalarına vermek, O’nunla araya aracı/vesile koymak, bir başkasını Allah gibi veya daha fazla sevmek.

**İnanma ihtiyacı ve din**: İnanma ve din duygusu, fıtri *(doğuştan gelen)* bir özelliktir. İnanma ihtiyacı, manevi ihtiyaçlarımızın başında gelir. Dolayısıyla din duygusu doğuştan vardır.

**Hanif:** Doğruya ve hakka bağlanan, gerçeğe dönen. Kur’an’da haniflikle birlikte adı geçen, İbrahim Nebi’dir.

**İman**:İnanmak, tasdik etmek, güvenmek**.**

**İslam**: Teslimiyet, itaat etme, boyun eğme.

Dışta ve görünürde olana **İslam**, içte ve kalpte olana **iman** denilebilir.

**İslam inanç esaslarının tamamına inanmanın önemi**: İnanç esaslarının tamamına eksiksiz bir şekilde inanmak gerekir. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimseler Mü’min sayılmaz. Kur’an’da zikredilen her şey bir bakıma inanç esasıdır.

**İcmali iman:** İnanılacak ilkelere kısaca ve toptan inanmak.

**Tafsili iman:** İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak araştırıp inanmak.

**Zati sıfatlar**: Yüce Allah’a özgü olan ve O’nda bulunan özellikler. Bunlar:

**Vücud**: Var olmak.

**Kıdem**: Ezeli olmak.

**Beka**: Ebedi olmak.

**Vahdaniyet**: Allah’ın zat, sıfat ve fiillerinde bir ve tek olması; eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması.

**Muhalefetün lil havadis**: Yüce Allah’ın sonradan olan şeylere benzememesi.

**Kıyam bi nefsihi**: Varlığı kendisinden olmak.

**Sübuti sıfatlar**: Kaynağı Allah’ta olup, diğer varlıklarda da bulunan sıfatlar. Bunlar:

**Hayat**: Diri ve canlı olmak.

**İlim**: Bilmek.

**Semi**: İşitmek.

**Basar**: Görmek.

**İrade**: Dilemek.

**Kudret**: Gücü yetmek.

**Kelam**: Söylemek, konuşmak.

**Tekvin**: Yaratmak.

**Esma-i Hüsna**: Allah’a ait en güzel isimler. Yüce Allah bize kendisini sıfat ve isimleri ile tanıtır *(yaygın kanaate göre bu isimler 99'dur. Fakat Kur'an'da geçen isimler daha fazladır)*.

**III. Ünite**

**İbadet:** İnsanın kendini yaratan ve birçok nimet veren Allah’a teşekkür etmek, O’na olan sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek için yapmış olduğu davranışlar.

**Dar anlamda ibadet:** Namaz, oruç, zekât ve hac ibadetler.

**Geniş anlamda ibadet:** Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapmış olduğu her güzel davranış.

**Mükellef:** Akıllı, ergenlik çağına girmiş, Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan tüm Müslümanlar.

**Ef’al-i Mükellefin:** Mükellefin yerine getirmesi gereken görevler.

**Farz:** Yapılması kesin ve bağlayıcı şekilde istenilen iş ve davranışlar.

**Farz ikiye ayrılır:**

**1. Farz-ı Ayn:** Dinen sorumlu sayılan her Müslümanın yapması gereken davranışlar *(ör. 5 vakit namaz [salat], oruç)*.

**2. Farz-ı Kifaye:** Bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkan davranışlar *(ör. cenaze namazı, hafız olmak)*.

**Vâcip:** Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümler *(ör. bayram namazı kılmak)*.

**Sünnet:** Rasulullah’ın farz ve vâcip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlar.

**Sünnet ikiye ayrılır:**

**1. Sünnet-i Müekkede:** Muhammed *(a.s.)*’ın devamlı yaptığı çok az terk ettiği farz ve vâcibin dışındaki davranışlar *(ör. sabah, öğle ve akşam namazların sünnetleri, abdest alırken ağıza ve buruna su vermek, cemaatle namaz kılmak)*.

**2. Sünnet-i Gayr-i Müekkede:** Muhammed *(a.s.)*’ın bazen yapıp bazen yapmadığı sünnet *(ör. ikindi ve yatsı namazının ilk sünnetini kılmak, cuma namazına erken gitmek)*.

**Mendup *(Müstehap)*:** Yapılması öğütlenip övülen fakat yapılmamasında da bir sakınca olmayan eylem ve davranışlar. Bunlar Muhammed *(a.s.)*’ın bazen yapıp bazen de terk ettiği davranışlardır *(ör. gece namazı [teheccüd] ve kuşluk namazı kılmak)*.

**Mübah:** Yüce Allah’ın mükellefi yapıp yapmamakta ser­best bıraktığı fiiller *(ör. gezmek dolaşmak)*. Bu fiillerin yapılıp yapılmamasında sevap ve günah yoktur.

**Haram:** Allah’ın kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar *(ör. başkasının malını haksız yere yemek, insan öldürmek, yalan söylemek)*. Haramı yapmayan mükâfat kazanır, yapan ise günahkâr olur. Haramı inkâr eden kişi ise dinin sınırları dışına çıkar. Haramın zıddı helaldir.

**Haram ikiye ayrılır:**

**1. Doğrudan Haram *(Haram-ı li aynihi)*:** Haramlığının kaynağı o şeyin bizatihi kendisi olması *(ör. zina, hırsızlık, insan öldürmek)*.

**2. Dolaylı Haram *(Haram-ı li ğayrihi)*:** Kendinden ötürü değil dıştaki bir sebep veya durumdan dolayı haram kılınan fiiller *(ör. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak)*.

**Mekruh:** Haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlar *(ör. soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek)*.

**İbadetlerdeki Temel İlkeler:**

**Niyet:** Azmetmek, kastetmek, yönelmek.

**İhlas:** Samimi olmak, içtenlik, doğruluk, temizlik, saflık.

**Riyadan** *(gösterişten)* **kaçınmak:** Kişinin yapmış olduğu davranışlarda özünün ve sözünün bir olmaması, Yüce Allah’ın rızasını değil başkalarını beğenisini kazanmak için iki yüzlü davranması.

**İtidal** *(denge-orta yol)* **ilkesi:** İbadetlerde maddi ve ruhi hayat arasındaki dengeyi korumak ve aşırılıktan kaçınmak esastır.

**Kolaylık ve güç yetirebilirlik ilkesi:** İbadetler kişilerin kolayca yapılabilir ve güç yetirebilir özelliktedir.

**Devamlılık ilkesi:** Kişinin kendisine ölüm gelinciye kadar ibadetlerin düzenli bir şekilde yapmaya devam etmesi gerektiğidir.

**Bidat:** Rasulullah döneminden sonra ortaya çıkan, dinî bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar *(ör. mezara mum dikmek)*.

**Nafile**: Farz ve vâcipler dışında kalan ibadetler.

**İslam’da ibadet-ahlak ilişkisinin bireysel boyutu:** İbadetler, insanı Allah’a yaklaştırır. Allah’a olan inancını ve sevgisini artırır. Ahlakını güzelleştirir. Kötü duygularını yok eder. Kötü söz, iş ve davranışlardan alıkoyar.

**İslam’da ibadet-ahlak ilişkisinin toplumsal boyutu:** İbadetler toplumda sosyal yar­dımlaşmayı teşvik eder, toplumsal dayanışmanın oluşmasına katkıda bulunur. Sabrı, diğerkâmlığı ve sorumluluğu öğretir. İnsanlar arasında kaynaşmaya önem vererek birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar.

İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları ibadetin amacı değil, sonucudurlar.

**İhsan**: Allah’a, O’nu görüyormuşçasına kulluk etmek.