|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ**  **10. SINIF KONU ÖZETLERİ** |  |

**4. Ünite: AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR:**

**Ahlak**; insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlarının bütünüdür. Ahlak, insanda yerleşmiş bulunan karakteridir. Ahlak kurallarının bir kısmı evrensel doğrular olarak kabul görmüştür. Yalan söylemenin herkesçe kötü, sözünde durmanın ise iyi olmasının bilinmesi gibi. Varlıklar içerisinde ahlaken değerlendirmeye tabi olan, insandan başka bir varlık yoktur. Çünkü insan akıl ve hür irade sahibi ve bir arada yaşama mecburiyetinde olan yani toplumsal bir varlıktır.

İslam ahlakının kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. “İslam ahlakı” terimi, İslamiyet’in sunmuş olduğu hayat tarzını ifade etmek için kullanılır. İslam düşüncesine göre insan, ruh ve bedenden oluşmaktadır. İnsan, beden sağlığını koruduğu gibi ruh sağlığını da korumak zorundadır. Ahlak eğitimi ilk önce ailede başlar, okul ve toplum içerisinde devam eder.

**Terbiye:** Yüce Allah’ın “Rab” ismi ile ilgilidir. Türkçede daha çok eğitim yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. İnsanın ahlaki özellikleri, terbiye sonucunda değişebilir. Ahlakın güzelleşmesi, iyi bir karakter eğitimi ile mümkün olur. Bu bir anda olup bitecek bir iş değildir. Karakterin oluşması yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sağlam bir karakter oluşturmak için, önce insanın doğru bir inanç sistemine sahip olması gerekir. İnanç sistemine uygun bir yaşantı, insanın iradesini güçlendirmesiyle olur. Bunu da iman ve ibadet esaslarıyla gerçekleştirir.

İslam’a göre iman; kişiyi ahlaki güzelliklere yönelten ve onu kötülüklerden alıkoyan dinamik bir kuvvettir. İman esasları, insan ruhunu temizlediği gibi, insanda Allah korkusu ve bilinci oluşturur. İslam’a göre ibadetler, kalbi kötülüklerden temizleyerek insanın şahsiyetli olmasına yardımcı olur. Mesela namaz yalnızlık ve güvensizlik duygularından kurtarır, abdest ile temizliğe alıştırır, namaz vakitleri zamanı yönetme bilinci oluşturup insan yaşantısını düzene koyar. Oruç tıbbı faydalarının yanında bir irade ve sabır eğitimi, ihtiyaç sahipleri için bir farkındalık ve şefkat kazanımına vesiledir. Zekât sosyal dayanışmayı sağlar, bencilliği törpüleyip fedakârlığı artırır. Hac ise tüm insanların eşit olduğu fikrini aşılayıp kibirden uzak tutar.

**Yalan**: Yalan, gerçek dışı söz söylemek, asılsız bilgi ve haber vermektir, doğruluğun zıttıdır. Yalan söylemek insanın değerini düşüren bir davranıştır, münafıklık alametlerinden biridir ve toplumda güvensizlik meydana getirir.

**İftira**: Yalan sınıfına girer, bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmek, dayandırmaktır. Türkçede kara çalmak, çamur atmak ve leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilir. İnsanı yalan ve iftiraya götüren en önemli nedenlerden biri karşılaştığımız olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmaktır. İftira başkalarının hayatını karartan ve insanların yaşam dengelerini sarsan büyük bir vebaldir.

**Mahremiyet İhlali:** Buna “tecessüs” de denir. İnsanların gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmak demektir. Kamu yararı ve güvenlik gibi durumlar dışında, bir insanın ayıp ve kusurlarını araştırıp açıklamak değil, onları örtmek daha uygun görülmüştür. Zira bir kusuru yaymak, en az onu işlemek kadar kötüdür.

**Gıybet**: Bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak, bunu başkalarına aktarmaktır. Konuşulan şeyin gerçekte var olması yapılan şeyin gıybet olmasını değiştirmez. Zaten söylediğimiz şey eğer onda varsa gıybettir, yoksa ona iftira etmiş oluruz. Gıybet bir kişilik ihlalidir, insan onurunu zedeler. Gıybet edilmemeli, böyle ortamlar terk edilmeli, mümkün değilse bir hoşnutsuzluk duygusu içinde başka şeylerle uğraşılmalıdır.

**Haset**: Kıskançlık ve çekememezliktir. Bir kimsenin sahip olduğu imkânları kıskanmak, bu imkânların ortadan kalkmasını istemektir. Bencillik duygusu dengelenmediği zaman haset ortaya çıkar. Kişi haset etmeyi bırakmazsa kendi benliğine zarar verir. Gıybet ve dedikodu, hak ihlali gibi kötülüklere bulaşır. Bununla birlikte insanda başkalarına gıpta etme ve imrenme isteği vardır. Bu istek dinî anlamda yanlış bir şey olmayıp normal bir tutumdur.

**Suizan**: Zan kesin olmayan bilgiye dayalı hüküm vermektir. İki kısma ayrılır: Suizan; bir kişi hakkında kötü düşünmek ve kötü kanaate sahip olmaktır. Hüsnüzan ise insanlar hakkında iyi düşünmektir. İnsanların iç dünyasındaki gizli hallerini Allah’tan başka kimse bilemez. Kötülük kanıtları ortada görülmedikçe hiç kimse hakkında açıkça bilinen ve görülen gerçeklerin ötesinde kötü kanaat beslenilmemelidir.

**Hile**: İnsanları aldatmak, kandırmak ve karşı tarafı yanıltmaktır. Doğruluk ve adaletin zıttıdır, münafıkların bir özelliğidir. Hilenin altında maddi hırslar, çıkarlar ve bencillik gibi nedenler yatmaktadır. Hile toplumlarda güveni zedeler.

**İsraf**: İsraf genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Yaygın olarak maddi olanakları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamında kullanılır. İsraf eden kimseye “müsrif” denir. İsraf nimetlere nankörlüktür ve şükre zıttır. Sadece maddi değil zaman, emek, duygu gibi konularda da israf olur. İslam her konuda ölçülü ve dengeli olmayı, aşırılıklardan uzak olup orta yolu tutmayı tavsiye eder, buna “itidal” denir.



**TYT - AYT DÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.**

