**AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR**

**AHLAK:” Hulk “kelimesinin çoğuludur. Kelime olarak “tabiat,huy,mizaç,karakter,yaratılış” gibi anlamalara gelir. Terim olarak ise , toplum yaşamında insanların söz ve davranışlarının iyi-kötü gibi nitelenmesine yol açan her türlü huya, manevi özelliğe ve bunlardan kaynaklanan davranışlarıdır.**

**Ahlak kavramı genel anlamda iyi ve kötü huyları fazilet ve reziletleri ifade etmek için kullanılır.**

**NOT: Ahlakla ilişkili olarak yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili davranış ve görgü kurallarına “EDEP” veya “ADAB” denir.**

**Ahlakın bir çok çeşidi vardır.**

**1-TEORİK AHLAK:Kişiye arzu ve nefsinin kötülüklerinden korunmayı öğretir.**

**2-PRATİK AHLAK: Yaşanan,uygulanan ahlak**

**3-BİREYSEL AHLAK: Allah’a ,Peygamber’e ,aileye ve arkadaşlara karşı olan görevlerden doğar. Temeli saygı, sevgi ve bağlılıktır.**

**4-SOSYAL AHLAK: Komşulara ,topluma,milletimize karşı olan görevlerden ortaya çıkar. Temeli sevgi ve yardımlaşmadır.**

**5-SİYASİ AHLAK: Devletimize ve vatanımıza karşı olan görevlerimizden meydana gelir. Temeli sevgi ve fedakarlıktır.**

**6-İS VE MESLEK AHLAKI : Eşyaya,doğaya,canlı veya cansız varlıklara karşı davranış ve tutumların ortaya çıkardığı ahlaktır. Temeli sistemli ve düzenli çalışmadır.**

**Not: Din ve ahlak arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Din ve ahlak arasında ayrılmaz bir bütün vardır.**

**İman,ahlaki davranışlarımıza günah, sevap, haram-helal kavramlarını katar. Böylece yalan söyleyen kişi ahlaksızlık yapmanın yanında Allah’a karşı gelmiş, günah işlemiş olduğunun da bilincinde olur.**

**İSLAM AHLAKI: İnsanın Kur’an ve sünnetle , Allah ve Resulü ile kurduğu bağı hayatına,alışkanlıklarına ve davranışlarına uygulamasıyla ortaya çıkan ahlaktır. İslam ahlakı “neyi, nasıl yapmalıyız?” sorusunu cevaplar.**

|  |
| --- |
| **Kur’an’ a göre Allah insanı “ en güzel biçimde( Ahsen-i Takvim )”yaratmıştır.( Tin suresinde anlatılır)**  **İslam ahlakının gayesi ise insana iyi huyları kazandırarak bu güzel yaratılışa uygun bir hayat sürmesini sağlamak, insanı iyiye ve doğruya yönlendirmektir.**  **Hz. Muhammed , İslam ahlakının gayesini “ BEN GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMAK İÇİN GÖNDERİLDİM” şeklinde tanımlamıştır.** |

**İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI**

**İslam ahlakının kaynağı KUR’AN-I KERİM ve HZ. PEYGAMBER’İN SÜNNETİDİR.**

**Bir sahabe Hz. Aişe’ye efendimizin ahlakını sorduğunda şöyle cevaplamıştır:**

**“SEN HİÇ KUR ‘AN OKUMADIN MI ? ONUN AHLAKI KUR’AN AHLAKI İDİ “**

**AHLAK VE TERBİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ**

**TERBİYE: ALLAH’ın “RAB” ismiyle ilişkilidir. Eğitme, yol gösterme, ıslah etme gibi anlamlara gelir.günümüzde terbiye kelimesi eğitimle eş anlamlı kullanılmıştır.**

**-Ahlak yaratılışımızda olan özelliklerimizdir. İnsan ahlak ile doğar ,aldığı terbiye ile kişiliğini şekillendirir , ahlaki davranışları düzenler.**

**İslam’da güzel ahlak sahibi olmanın yolu terbiyeden geçer. Peygamberimiz bir babanın çocuğuna bırakacağı en değerli mirasın güzel ahlak olduğunu vurgulamıştır.**

**İSLAM AHLAKINDA YERİLEN BAZI DAVRANIŞLAR**

**1-YALAN : Gerçeğin dışında bilgi vermektir.**

**“Yalan sözden sakınınız.”(Hac suresi, 30. Ayet)**

**“Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter.”( Hadis-i Şerif )**

**2-İFTİRA ( BÜHTAN ): Bir kişiyi yapmadığı bir şey ile suçlamaktır.**

**“iyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak ,göz ,kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur.” (isra suresi, 36. Ayet)**

**3-TECESSÜS ( MAHREMİYET İHLALİ): İnsanların gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmaktır.**

**“ Ey iman edenler ! ….. İnsanların gizli hallerini araştırmayın…”( Hucurat suresi , 12. Ayet )**

**4-GIYBET: Bir kimse hakkında , onun bulunmadığı bir ortamda ,onu incitecek tarzda konuşmaktır.**

**“ Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı ?işte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir .”( Hucurat Suresi , 12. Ayet )**

**5-HASET :Bir kimsenin sahip olduğu imkanları kıskanmak.**

**NOT: İnsanın kendinde olmayan başkasında olmayan başkasında olan bir şeyi beğenmesi imrenmesi , kendinde de olmasını dilemesi haset değil, gıptadır.**

**“ Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabb’ine sığınırım.”(Felak suresi , 5. Ayet )**

**6-SU-İ ZAN :kişinin hiç tanımadığı biri için ön yargılı olması veya yeni duyduğu haber karşısında araştırmadan hüküm vermesidir. Kötü düşünme .**

**HÜSN-Ü ZAN :Güzel ve olumlu düşünme. İslam’da övülen davranıştır.**

**“Ey iman edenler zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.”(Hucurat suresi , 12. Ayet )**

**7-HİLE: insanları kandırmak, aldatmak.**

**8-İSRAF:Kişinin ihtiyacı dışında gereksiz harcamada bulunmasıdır.**

**Not: İsraf sadece maddi konularda olan bir şey değildir. Sağlık ve zaman gibi konularda da israfı dinimiz yasaklamıştır.f**