**ÖRNEK VAAZ METNİ**

**(Hazırlayan: Raşit ERTUĞRUL)**

**AHLAK / HAYÂ**

**GÜZEL AHLAK**

**İslam Güzel Ahlaktır**

Yüce Allah insanı muhatap olarak kabul etmiş, bu vesile ile ona değerlerin en büyüğünü vermiştir İnsan başıboş bırakılmamış,  rehber olarak peygamberler, onlarla beraber kitaplar gönderilmiş, insanoğlunun dünyasını ve ahiretini huzura kavuşturması amaçlanmıştır. İyi bir Müslüman olmanın ilk şartı, islamın inanç esaslarını hiçbir şüpheye yer vermeden kabul etmek, hurafe ve bidatlardan arınmış saf ve berrak bir imana sahip olmaktır.

Salih amelleri yapmak ve kötü davranışlardan uzak durmak, sorumluluklarımızı yerine getirmek dinimizin asıl gayesidir. Müslüman, Rabbiyle yaptığı sözleşmeye uyduğunu, yaşantısıyla kanıtlar. Ruhundaki güzel ve faydalı eğilimleri geliştirerek mükemmel bir olgunluğa ulaşır. Bu güzellikler insanının hayatına yansır, hareketleri değişir, düşünceleri güzelleşir ve nihai hedef olan güzel ahlaka ulaşır.

İslam Dini, iman ilkelerini insanlara benimsetmek, ibadet esasların hayatlarına aktarmanın yanında ahlaki ilkeler getirmek suretiyle bireylerin en huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır. Dinimiz, bireyleri maddi olduğu kadar ruhen de eğiterek, ahlak ve erdemli olmalarını sağlar. İman’ı seçen her birey, kötü eğilimlerini terk edip, güzel yönlerini geliştirerek iyi bir insan olmayı başarır.

Hz. Peygamber (sav.)’in ahlakını öğrenmek isteyen kişiye; Hz. Aişe annemiz; *“Sen Kur’an okumuyor musun? O’nun ahlakı Kur’an idi”* **(Nesai, 1583)** şeklinde yanıt vermiştir.*“Sen güzel ahlak üzeresin”* (Kalem, 4) ayetiyle Rabbi ahlakını övmüş, *“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”* **(Ahmet b. Hanbel, 8595)** ifadesiyle İslam’ın hedefinin ahlaklı insanlar yetiştirmek olduğunu ilan etmiştir.

Güzel ahlak, insanın tüm eylem ve söylemlerinde görülmelidir. İslam güzel ahlaktır, iyiliktir, barıştır, kardeşliktir, diğergamlıktır. Hoşgörülü olmak, kötü ve faydasız işlerden soyutlanıp düşünce, söylem ve eylemlerde karşılık beklemeden herkesin mutluluğu için çalışıp Allah’ın rızasına erişmektir.

Hz. Peygamber (sav); *“Doğruluk ve güzellik, iyiliğe, iyilikse cennete götürür. Yalan ve kötülükler, günaha, günah ise cehenneme götürür*” **(Buhari, 5629; Müslim, 4719)** sözüyle, dünya ve ahiret mutluluğunu güzel ahlaka bağlamıştır.

İslam ahlakının ilk ana kaynağı Kur’an-ı Kerimdir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim insanların uymaları gereken birçok ahlaki ilkeler sunmuştur. Güzel ahlak teşvik edilirken, çirkin huylar ise kınanmıştır.

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”* [[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22)**[Nahl, 16/90](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22)**[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22)

**Kur’an-ı Kerimde geçen ve bizlerden istenilen ahlaki ilkeler ve bu ilkeler ile ilgili ayet-i kerimeler şunlardır:**

**İyilik, İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek:**

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

*“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22)****[Fussilet, 41/34](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22)*

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

*“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22)****[Nisa, 4/36](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22)*

Sözün güzel söylenmesinin önemi ise bizlere şöyle bildirilmektedir.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

*“Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22)****[Bakara, 2/263](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22)*

**Doğruluk:**

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

*“Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn8%22%20%5Co%20%22)****[Fussilet, 41/30](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn8%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn8%22%20%5Co%20%22)*

قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {119}

*“Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn9%22%20%5Co%20%22)****[Maide, 5/119](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn9%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn9%22%20%5Co%20%22)*

**Sabır:**

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

{} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

*“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn10%22%20%5Co%20%22)****[Bakara, 2/155-156](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn10%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn10%22%20%5Co%20%22)*

**Tevazu:**

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً

*“Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn11%22%20%5Co%20%22)****[Furkan, 25/63](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn11%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn11%22%20%5Co%20%22)*

**İffetli Olmak:**

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

*“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar…”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn12%22%20%5Co%20%22)****[Nur, 24/30-31](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn12%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn12%22%20%5Co%20%22)*

**İnfak (Maddi Yardım) Etmek ve Yardımlaşmak:**

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn13%22%20%5Co%20%22)****[Bakara, 2/274](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn13%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn13%22%20%5Co%20%22)*

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً {26} إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً {27}

 *“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn14%22%20%5Co%20%22)****[İsra, 17/26-27](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn14%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn14%22%20%5Co%20%22)*

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn15%22%20%5Co%20%22)****[Maide, 5/2](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn15%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn15%22%20%5Co%20%22)*

 آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ {7}

 *“Allah’a ve Resülüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, (Allah yolunda) harcayın. İçinizden iman edip de (Allah yolunda) harcayanlar var ya; onlar için büyük bir mükafat vardır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn16%22%20%5Co%20%22)****[Hadid, 57/7](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn16%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn16%22%20%5Co%20%22)*

**Sözünde Durmak:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {} كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

*“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn17%22%20%5Co%20%22)****[Saff, 61/2-3](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn17%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn17%22%20%5Co%20%22)*

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

  *“Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn18%22%20%5Co%20%22)****[Nahl, 16/91](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn18%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn18%22%20%5Co%20%22)*

**Bağışlama (Affedicilik):**

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159}

 *“Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn20%22%20%5Co%20%22)****[Al-i İmran, 3/159](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn20%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn20%22%20%5Co%20%22)*

**Adalet, Adil Olmak:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً

أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

*“Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn21%22%20%5Co%20%22)****[Nisa, 4/135](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn21%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn21%22%20%5Co%20%22)*

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً {58}

 *“Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn22%22%20%5Co%20%22)****[Nisa, 4/58](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn22%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn22%22%20%5Co%20%22)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {8} وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ {9}

 *“Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn23%22%20%5Co%20%22)****[Maide, 5/8](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn23%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn23%22%20%5Co%20%22)*

**Zandan sakınmak, Gıybet Etmemek ve Kusur Araştırmamak:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌرَّحِيمٌ

*“Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn24%22%20%5Co%20%22)****[Hucurat, 49/12](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn24%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn24%22%20%5Co%20%22)*

**İftira:**

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {}

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn25%22%20%5Co%20%22)****[Nur, 24/23-24](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn25%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn25%22%20%5Co%20%22)*

**Yalan Söylemek:**

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

*“Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn26%22%20%5Co%20%22)****[Nahl, 16/105](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn26%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn26%22%20%5Co%20%22)*

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {116} مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {117}

 *“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak "Bu helâldir, şu da haramdır" demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Onlar için bu durumda az bir fayda vardır ve onlar için ahrette elem verici bir azap vardır”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn29%22%20%5Co%20%22)****[Nahl, 16/116](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn29%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn29%22%20%5Co%20%22)*

**Kibir:**

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn30%22%20%5Co%20%22)****[Lokman, 31/18](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn30%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn30%22%20%5Co%20%22)*

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ{83}

 *“İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn31%22%20%5Co%20%22)****[Kasas, 28/83](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn31%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn31%22%20%5Co%20%22)*

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ {76}

*“İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir!”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn32%22%20%5Co%20%22)****[Gafir, 40/76](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn32%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn32%22%20%5Co%20%22)*

**Cimrilik ve İsraf:**

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn33%22%20%5Co%20%22)****[Al-i İmran, 3/180](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn33%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn33%22%20%5Co%20%22)*

وكُلُواْوَاشْرَبُواْوَلاَتُسْرِفُواْإِنَّهُلاَيُحِبُّالْمُسْرِفِينَ

*“Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn34%22%20%5Co%20%22)****[Araf, 7/31](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn34%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn34%22%20%5Co%20%22)*

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً {67}

 *“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn35%22%20%5Co%20%22)****[Furkan, 25/67](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn35%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn35%22%20%5Co%20%22)*

**Gösteriş (Riya):**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {264}

*“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn38%22%20%5Co%20%22)****[Bakara, 2/264](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn38%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn38%22%20%5Co%20%22)*

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ {4} الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {5} الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ {6} وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {7}

 *“İşte (şu) namaz kılanların vay haline, Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar, onlar gösteriş yapmaktadırlar.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn39%22%20%5Co%20%22)****[Maun, 107/4-6](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn39%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn39%22%20%5Co%20%22)*

**İçki İçmek ve Kumar Oynamak:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

*“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn40%22%20%5Co%20%22)****[Maide, 5/90-91](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn40%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn40%22%20%5Co%20%22)*

**Zina ve Fuhuş:**

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

*“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn41%22%20%5Co%20%22)****[İsra, 17/32](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn41%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn41%22%20%5Co%20%22)*

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

 *“Rahmanın İyi Kulları, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn42%22%20%5Co%20%22)****[Furkan, 25/68](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn42%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn42%22%20%5Co%20%22)*

**Bozgunculuk (Fesat) Çıkarmak ve Haset Etmek:**

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {27}

*“Ki (bunlar) Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar işte bunlardır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn43%22%20%5Co%20%22)****[Bakara, 2/27](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn43%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn43%22%20%5Co%20%22)*

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {41}

 *“İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesad ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye (Allah) onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine taddırmaktadır.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn44%22%20%5Co%20%22)****[Rum, 30/41](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn44%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn44%22%20%5Co%20%22)*

بِسْمِ اللهِالرَّحْمنِالرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {1} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ {2} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {3} وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

الْعُقَدِ {4} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {5}

*De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn45%22%20%5Co%20%22)****[Felak, 113/1-5](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn45%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn45%22%20%5Co%20%22)*

**Alay Etmek:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ  الظَّالِمُونَ

*“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn46%22%20%5Co%20%22)****[Hucurat, 49/11](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn46%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn46%22%20%5Co%20%22)*

**Haksız Kazanç ve Rüşvet:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ

إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

*“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn47%22%20%5Co%20%22)****[Nisa, 4/29](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn47%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn47%22%20%5Co%20%22)*

Diğer bir ayette ise haksız kazancın yanında rüşvet vermekte yasaklanmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır.

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.”**[[](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn48%22%20%5Co%20%22)****[Bakara, 2/188](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn48%22%20%5Co%20%22)****[]](http://www.guncelvaaz.com/index.php/kur-an-i-kerim-vaazlari/46-kur-an-i-kerimde-ahlak-esaslari-vaaz.html%22%20%5Cl%20%22_ftn48%22%20%5Co%20%22)*

Sonuç itibariyle Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim insan için en güzel ahlaki ilkeleri emretmiş, nefse hoş gelse de insana zarar veren kötü ahlaki ilkeleri ise yasak kapsamına almıştır. Bu dünya hayatında Rabbimizin ve insanların rızasını kazanmak için adaletli olmalı, iyilik yapmalı, doğru söz söylemeli, tevazulu, iffetli ve sabırlı olmalı, bizde olanları olmayanlara aktarmak suretiyle yardımda bulunmalı, yalan söylememeli, insanları zan altında tutmamalı, gıybet etmemeli, iftirada bulunmamalı, cana kıymamalı, haksız kazanç yollarının tümünden uzak kalmalı, fuhşiyata ve zinaya düşmemeli, gayri meşru yolların tümünden kaçınmalı, kibri hayatımızdan çekip almalı, insanları alaya almamalı, insanlar arasında fesat çıkarmamalı ve haset etmemeliyiz.

*Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlak hakkındaki bazı hadisleri;*

1) **“Kıyamet gününde mü’minin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. ALLAH çirkin hareketler yapan ve kötü sözler söyleyen her kişiden nefret edip buğzeder ve onları sevmez.”**(Tirmizi, Birr 61.)

2) **“Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”** (Tirmizî, Radâ’ 11. Ayrıca bk. EbûDâvûd, Sünne, 15; İbniMâce, Nikâh 50.)

3) **“Bir mü’min, güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır.”** (EbûDâvûd, Edeb 7. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 62.)

4) **“Ben, haklı olduğu hâlde bile çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”** (EbûDavûd, Edeb, 7, V, 150)

5) **“En hayırlınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır.”** (Müslim, Fedail, 68, II/1810)

6) **“Su, buzu erittiği gibi güzel ahlâk da günâhları eritir (yok eder); sirke balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar.”** (Taberanî, el- Mu’cemu’l-Evsat, No: 854, I, 470)

7) **“İmanca mü’minlerin en olgunu, ahlâkı en güzel olup, aile bireylerine karşı en yumuşak ve lütufkâr davranandır.”** (Tirmizî, İman, 6, V, 9; Darimî, Rikak, 74, II, 629)

8) **“Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır.”** (İbn-i Ebi’d-Dünya, Kitabu’s-Samt, No: 27, 48, Beyrut, 1988)

**İFFET VE HAYA**

**Hayâ’nın Tanımı**

Sözlükte, “utanma, çekinme, âr,edep, namus, iffet,  Allah korkusuyla günahtan kaçınma gibi anlamlara gelen[[1]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn2)**hayâ** kelimesi, bir ahlâk terimi olarak, nefsin çirkin davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesi,[[2]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn3) kötü bir işin yapılmasından veya iyi bir işin terk edilmesinden dolayı kişinin yüzünü kızartan sıkıntı hâli[[3]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn4)  gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

Türkçe’de **hayâ,** insanı her türlü çirkinlikten uzak durmaya yönelten duygu ve bunu yansıtan tutumu ifade etmektedir.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ne güzel söylemiştir:

“Hayâ sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde;

Ne çirkin yüzler örtermiş, meğer o incecik perde.”

Kınalızâde Ali Efendi, hayâ hakkında şu tanım ve değerlendirmeyi yapmaktadır:

“***Hayâ***; utanma, hicap, âr anlamlarına gelir. Edebe aykırı olan olaylar meydana gelince kalbin duyarlılık kazanması ve ızdırap duymasıdır. Bu hâlin belirtisi derhal hayâ sahibi kişinin üzerinde görülür. Çünkü, bu çirkin olaydan dolayı, hayâ faziletine bürünmüş kişinin benliği bundan etkilenir.”[[5]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn6)

Mâverdî, **hayâyı;**

a) Allah’a karşı hayâ,

b) İnsanlara karşı hayâ,

c) Kişinin kendine karşı hayâsı, olmak üzere üç kısma ayırmakta ve bunları şöyle açıklamaktadır:

**Allah’a karşı hayâ,** O’nun emir ve yasaklarına uymakla olur.

**İnsanlara karşı hayâ,** onlara eziyet etmemek ve yanlarında çirkin işler yapmaktan ve çirkin sözler söylemekten kaçınmakla olur.

**Kişinin kendine karşı hayâsı** ise, edepli olması demektir.[[6]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn7)

Ahmet Rifat ise hayâyı, fıtrî hayâ ve dinî hayâ olmak üzere iki kısımda ele almaktadır. Kişinin,  edep yerlerini insanların önünde açmaktan kaçınması, **fıtrî hayânın**, halkın ve Hakk’ın huzurunda edepli davranmak da **dinî hayânın** bir ürünüdür.[[7]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn8)

“Hayâ” kelimesinin, “ölüm”ün zıddı olan “dirilik/canlılık” manasında olan “hayat” kelimesinden türetilmiş olmasıyla, insanın maddî hayatiyetini devam ettiren kan damarları gibi hayânın da insanın manevî canlılığını ve diriliğini temin eden can damarı mesabesinde olduğuna işaret edilmektedir. Maddî canlılığı devam ettiren kan damarları çatladığında ve önlem alınmadığında hayat sona ererse, manevî canlılığı devam ettiren hayâ damarı da çatlayınca, insan da manevî hayatını kaybeder ve maneviyattan yoksun bir canlı hâline gelir. Bunun için Hz. Peygamber (s.a.s); “Her dinin bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı da hayâdır”[[8]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn9) buyurmuşlardır.

Kur’an’da üç ayette hayâ kelimesinin türevleri geçmektedir. Kasas sûresinde, Hz. Şuayb’ın kızlarından birinin Hz. Musa ile utanarak konuştuğu,[[9]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn10) Ahzâb sûresinde de bazı Müslümanların Hz. Peygamberi uygun olmayan zamanlarda rahatsız ettikleri, fakat Peygamberimizin,  hayâsından dolayı bu rahatsızlığı açığa vurmadığı, ancak Allah’ın gerçeği bildirmekten hayâ etmeyeceği belirtilmektedir.[[10]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn11)Başka bir ayette ise, müşriklerin Kur’an’da arı, karınca, sinek gibi küçük varlıkların örneklendirilmesinin fesâhatla bağdaşmayacağı yönündeki iddialarına karşı,“Şüphesiz Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez…”[[11]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn12)  ayetiyle cevap verilmektedir.

Bu ayetlere bakılırsa, Kur’an’da hayâ kavramının; iffet ve terbiye gereği utanma ve sıkılma gibi anlamlarının yanı sıra çekinme anlamında da kullanıldığı görülmektedir.

Hadis kaynaklarında da hayâ konusu detaylı bir şekilde ele alınmış, hayânın imanla ilişkisi ve hayânın kişiye sağladığı hayır ve iyilikler yanında, Hz. Peygamberin hayâsından söz edilmektedir.

# 1. Kuran’da İffet Konusuyla İlgili Ayetler

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {30}

*Mü’min erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler (haramdan sakınsınlar), ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah, yaptıkları şeylerden haberdardır*.**(Nur, 24/30)**

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {31}

*Ve mü’min kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler (haramdan sakınsınlar) ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar (görünen el, yüz ve ayaklar) hariç, ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar (örtsünler). Ve ziynetlerini, kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları (cariyeler) veya erkeklerden, kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç, açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey mü’minler, hepiniz Allah’a tövbe edin! Umulur ki, böylece felâha eresiniz****.* (Nur, 24/31)**

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِلاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُالْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْلاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍفَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {273}

*(İnfâklarınız ve sadakalarınız), kendilerini Allah yoluna hasreden (adayan), yeryüzünde dolaşmaya (ticaret yapıp kazanmaya) gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen, yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infâk ederseniz (verirseniz), o taktirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.* **(Bakara, 2/273)**

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِوَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَوَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَوَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَفُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراًوَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

*Gerçekten  İslâm olan (Allah’a teslim olan) erkekler ve İslâm olan kadınlar ve mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Rabbine) huşû duyan erkekler ve huşû duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah’ı çok zikreden erkekler ve (çok) zikreden kadınlar! Allah, onlar için mağfiret ve azîm bir ecir (mükâfat) hazırladı.* **(Ahzab, 33/35)**

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَنِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّغَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُسَمِيعٌ عَلِيمٌ {60}

*Ve kadınlardan nikâh (evlenme) ümidi olmayan yaşlı kadınların, ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında, bundan sonra onlara vebal (günah) yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir), Alîm’dir (en iyi bilendir)***(Nur, 24/60**)

# 2. Konuyla İlgili Bazı Hadisler

İbni Mesud’un rivayetine göre, Hz. Peygamber**,** “*Allah Teâlâ’dan gerektiği gibi hayâ ediniz” buyurdu. Biz kendisine, “Ya Resulullah! Elhamdülillah; hayâ ediyoruz*” dedik. **(Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyame, 2575)**

Bunun üzerine Allah’ın Resulü şöyle buyurdu: *“O (sizin anladığınız hayâ) değil! Fakat Allah'tan hakkıyla hayâ etmek;başını ve başında yer alan organları, karnını ve karnına bağlı organları koruman, dünya hayatının süsüne kendini kaptırmaman, ölümü ve çürüyüp yok olmayı unutmamandır. Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bunu yaparsa gerçekten hayâ etmiş, yani Allah'tan gereği gibi hayâ etmiş olur.”*Hadistegeçenbaşın korunması, düşünce gücünün iyiye kullanılmasıdır. Baştaki organların korunması, dinen yasaklanan şeylere bakmamak, kötü sözlere kulak vermemek, haram yememek ve yalan söylememekle gerçekleşir. Karnın korunması ise haramla beslenmekten sakınmakla olur. …

“*Hayâ da imandan bir şubedir*”**(Müslim, İman, 58, I, 63.)**

Enes (r.a)’ dan rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: "*Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı ise hayâdır*"**. (İbn Mace, Zühd, 4321)**

Ebu Mes'ud el-Bedrî rivayet ediyor. Resulullah (sav) şöyle buyurmaktadır. "*Peygamberlik sözlerinden insanlara ilk ulaşan söz: Utanmazsan dilediğini yap!”***(Buhari, Edeb, 78/6120)**

"*Hayâ imandandır, iman ise cennete götürür.Ahlaksızlık ise cefadandır. Cefa ise sahibini cehenneme götürür*."**(Tirmizi, Birr, 2140)**

"*Hayâ ve utanma duygusu imanın birer parçasıdır. Ahlaksızlık ve insanlara gösteriş için söylenen sözler nifaktandır*." **(Tirmizi, Birr ve's-Sıla, 2159)**

*“Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Va'dettiğiniz zaman va'dinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riâyet edin. Allah'ın yasakladığı günahlardan uzak durmak suretiyle iffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haramlara dokunmaktan koruyun”* **(Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 323/21695).**

İffet o kadar değerlidir ki, Hz. Peygamber (s.a.s) duasında bu erdemli davranışı Rabbimizden istemiştir. Efendimiz (s.a.s.) şöyle dua etmiştir.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعفافَ والْغِنَى

*“Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.”***(Müslim, Zikir 72)**

كُلُّ أَمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ المُجاهرينَ ، وإِنَّ مِن المُجاهرةِ أَن يعمَلَ الرَّجُلُ بالليلِ عمَلاً ، ثُمَّ يُصْبحَ وَقَدْ سَتَرهُ اللَّه عَلَيْهِ فَيقُولُ : يَا فلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْترهُ ربُّهُ ، ويُصْبحُ يَكْشفُ سِتْرَ اللَّه

*“İşlediği günahları açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş yapıp, Allah onu örttüğü halde, sabahleyin kalkıp:Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım”, demesi, açık günahlardandır. Oysa o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o, Allah’ın örttüğünü açarak sabahlıyor.”***(Buhari, Edep 60)**

**Hayâ ve İman**

Hz. Peygamber (s.a.s.), hayâ ile iman arasında önemli bir ilişki bulunduğuna dikkat çekmekte ve hayâyı imanın bir şubesi olarak nitelendirmektedir:

“İman yetmiş/altmış küsur şubedir. En üst derecesi ‘lâ ilâhe illallah’ demek, en alt derecesi de geçenlere zarar verecek şeyleri yoldan gidermektir. Hayâ da imandan bir şubedir”[[12]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn13) hadisi, bu ilişkinin anlamlı bir ifadesidir. Bu konuya açıklık getiren İbnü’l-Esîr şöyle söyler:“Yaratılıştan gelen bir duygu olduğu hâlde hayâ bu hadiste, sonradan kazanılan imandan bir parça olarak belirtilmiştir. Çünkü hayâlı kişi, bu sayede günahlardan uzaklaşır. İşte bu açıdan hayâ, kişi ile günahları arasına giren ve onu günah işlemekten alıkoyan imanın fonksiyonunu yerine getirmiş olmaktadır. Hadiste, hayânın imandan bir parça olduğu ifade edilmiştir; çünkü iman, sonuçta Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak şeklinde dışa yansır. İşte, günahlardan kaçınmak hayâ sayesinde gerçekleşince, hayâ imanın bir cüz’ü gibi olmuş olur.”[[13]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn14)

Fazla hayâlı davranmaması konusunda kardeşine öğüt veren Ensar’dan bir adama, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bırak onu. Çünkü hayâ imandandır.”[[14]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn15)

**Hayâ ve Eylem**

İnsan; sağduyusu, inancı ve hayâ duygusu ile nefis ve şeytanın kötü telkinleri arasında mücadele halindedir.

Allah inancı sağlam ve hayâ duygusunu yitirmeyen insan, iyilik ve güzelliklere yönelir; kötülük ve haramlardan uzak durur. Buna karşılık, Allah inancı zayıf, hayâ perdesi yırtılmış ya da aşınmış, nefsine ve şeytana yenik düşmüş insan ise kötülük ve haramları kolayca işleyebilir. Bu tür insanlardan bazısı Allah’tan da insanlardan da çekinmez ve kötülükleri ve günah fiilleri açıkça işleyebilir.

Hz. Peygamberin,“Utanmadıktan sonra dilediğini yap, sözü, insanların ilk peygamberden itibaren işittiği sözlerdendir”[[15]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn16) buyruğu, hayâ duygusunu yitirmiş kişilerin kötülükleri kolayca yapabileceğine işaret etmenin yanı sıra, edep ve hayânın ilâhî dinlerin ortak kabullerinden biri olduğunu göstermektedir.

Hayâ bu yönüyle, kişi ve toplum üzerinde bir süzgeç ve kontrol mekanizması mahiyetindedir. Bu bağlamda hayânın, “Toplumun Manevî Savunma Sistemi” olarak değerlendirilmesi anlamlıdır.

Hz. Peygamberin,“Hayâ ancak hayır getirir”[[16]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn17), “Hayânın hepsi hayırdır”[[17]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn18) buyurması ise hayânın iyilik ve hayra sevk etmenin yanı sıra, başlı başına bir hayır olduğunu göstermektedir.

**Allah’tan Hayâ Etmek**

Allah’tan hayâ etmek, O’nun emirlerine karşı gelmekten, yasaklarına uymamaktan kaçınmak şeklinde dışa yansır. Bu da kişinin kendini kontrol etmesi, davranışlarını değerlendirmeye tabi tutması ve;

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَبَصِيرٌ {4}

“Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”**(Hadîd, 57/4)** ayetini iyi özümsemesi ile mümkün olabilir.

İbn Mesud’un rivayetine göre, Hz. Peygamber;“Allah Teâla’dan gerektiği gibi hayâ ediniz” buyur-muş; kendisine, “Yâ Resûlullah! Allah’tan gereği gibi ne şekilde hayâ edebiliriz?” sorusu yöneltil-mişti. Bunun üzerine Allah’ın Resûlü; başını ve başında yer alan organları, karnını ve karna bağlı organı koruyan, dünya hayatının süsüne kendini kaptırmayan, ölümü ve çürüyüp yok olmayı unut-mayan kimsenin Allah Teâla’dan gereği gibi hayâ etmiş olacağını haber vermiştir.[[19]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn20) Başın korun-ması, düşünce gücünün iyiye kullanılmasıdır. Baştaki organların korunması ise, dînen yasaklanan şeylere bakmamak, kötü sözlere kulak vermemek, haram yememek ve yalan söylememekle ger-çekleşir. Karnın korunması ise haramla beslenmekten sakınmakla olur.

Hayâ duygusunun esasını oluşturması sebebi ile Allah’tan hayâ etmek konusu İslâm ahlâkı eser-lerinde de geniş yer tutmaktadır. Şeyh Sâdî’nin “Yusuf ile Zeliha” adlı hikâyesinde; Yusuf’u kan-dırmak için ona dil döken, bu arada, tapındığı put, niyetlendiği çirkin işi görmesin diye onun üzerini örten Zeliha’ya, Yusuf şöyle seslenir: “Vazgeç, benden kötülük bekleme. Sen bir taştan bile utanır-ken, ben nasıl olur da Allah’tan utanmam?”[[20]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn21)

Ediplerden biri şöyle söylemiştir: “Açıkta işlemekten çekindiği işi yalnızken yapan adam, kendi şah-sını değersiz saymış demektir.”[[21]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn22)

**Hz. Peygamber ve Hayâ**

llah’ın insanlara gönderdiği vahyi tebliğ etme ve bu çerçevede Allah’a kulluk görevlerini yaparak öğretme görevi olan Hz. Peygamber;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌحَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً {21}

“Şüphesiz Peygamber’de size güzel bir örnek vardır”**(Ahzâb, 33/21)** ayeti çerçevesinde, insanlar arası ilişkilerde de uyulması gereken bir örnektir. Hz. Peygamber, görevleri arasında insan ilişkilerinin temiz ve ahlâkî bir temele oturtulmasının da bulunduğunu şu hadisi ile ifade etmektedir:

 “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”[[22]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn23)

Nitekim ashabı, Hz. Peygamberin eşsiz hayâsını şöyle anlatır: Peygamber, evinde edebiyle oturan genç bir kızdan daha hayâlı idi.[[24]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn25)

Peygamberimiz, aynı fazilete sahip olmasından dolayı Hz. Osman’a özel bir değer vermiş; kendisini ziyarete gelen Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’i rahat bir vaziyette karşıladığı halde Hz. Osman gel-diğinde hemen toparlanmış; bunun sebebi sorulduğunda ise;  “Meleklerin bile hayâ ettiği kişiden hayâ etmeyeyim mi?”[[25]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn26) diyerek cevap vermiştir.

**Hayâyı Doğru Anlamak**

Hayânın kavram ve kapsam olarak iyi anlaşılması gerekir. Aksi takdirde bütünüyle hayır kabul edi-len bir meziyetin bazı hakların zayi olmasına, toplum bilincinin zayıflamasına, sosyal hayattan kop-maya hatta psikolojik açıdan sıkıntıya düşmeye sebep olabilir.

Hayâ duygusu, gerçeği söylemekten, bir alacağını istemekten, Dinî ve ahlâkî konularda insanları bilgilendirmekten (emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker), ilim öğrenmekten, meşrû olduğu sürece beğenilmeyen bir iş de olsa çalışmaktan kişiyi alıkoymamalıdır.

Hz. Peygamberin müslüman hanımların sorduğu özel sorulara usulüne uygun şekilde cevap verdiği,[[26]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn27) çoğu zaman da bu bilgileri Hz. Âişe aracılığı ile aktardığı bilinen bir husustur. Hz. Âişe’nin, dinî bilgileri öğrenme hususunda utangaçlık göstermeyen Ensar kadınları hakkında söylediği övgü dolu sözler de bu gerçeğin başka bir ifadesidir.[[27]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftn28)

**Özet:**

Hayâ duygusu, insanın yaratılıştan sahip olduğu bir olgudur, yani fıtrîdir. Bazı istisnalar bir tarafa bırakılırsa, en ilkel toplumların bile bir şekilde hayâ duygusuna sahip oldukları bilinmektedir. Bu itibarla, farklı kültür ve milletlerde çeşitlilik arz etse de temelde, hayâ duygusunun insanlığın ortak değerlerinden olduğu ifade edilebilir.

Hayâ duygusu, kişilik za’fı değil, aksine erdemlilik ve fıtratın bir gereğidir. Ayrıca, kişinin davranışlarına yön vermede ve kişiliğini ortaya koymada âdeta bir mihenk taşıdır. İnsanın yaratılıştan sahip olduğu bu duygunun, gelişmesinde ve davranışlara yansımasında dinin önemli bir yeri vardır.

Hz. Peygamberin konu ile ilgili hadisleri, hayânın imanla ilişkisine dikkat çekmenin yanı sıra, onun bütünüyle hayır olduğuna vurgu yapmakta ve hayânın ilâhî dinlerin ortak kabullerinden biri olduğuna işaret etmektedir.

Dinî hayâ, iman ile kazanılan bir erdemdir. Mü’min, Yüce Allah’ın kişinin bütün fiillerini yakînen bildiğine, ahirette bunlardan hesaba çekileceğine ve sonuç olarak da bunların karşılığına göre cennet veya cehenneme gideceğine inanır. Bu inancı onun kötülüklerden uzaklaşmasında büyük bir rol oynar ki, bu da dinî hayânın bir sonucudur.

Genellikle utanma, sıkılma ve çekinme olarak algılanan hayâ, İslâm bilginlerince benimsenen, Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı davranmaktan sakınmak anlamıyla daha geniş bir anlam kazanmıştır. Bu yönüyle hayâ, birey vicdanına bağlı ahlâkî bir özellik olarak kalmaktan öte, toplumsal huzur ve barışa da önemli katkıları olan bir haslettir.

Yüce Rabbim ahlaken kemale erişmişlerden eylesin. İslam Dininin emrettiği en güzel ahlaki ilkeleri hayatımıza aktarmayı, yasaklanan çirkin davranışlardan da kaçınmayı nasip etsin.

## Cumanız mübarek olsun. Allah’a emanet olun.

##  (Bu vaaz hazırlanırkenDr. Yüksel SALMAN’ın makalelerinden, Ahmet ÜNAL’ın Kur'an-ı Kerimde Ahlak Esasları konulu vaazından ve konuyla ilgili diğer eserlerden istifade edilmiştir)

[[1]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref2) Sami, Şemsettin, Kâmûsu Türkî,  I, 194.  Dersaâdet, 1317; Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 411. Ankara, 1970.

[[2]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref3) Cürcânî, Şerif et-Ta’rîfât,  s. 94. Baskı yeri ve tarihi yok.

[[3]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref4) Kadı İyâz, eş-Şifâ, I, 118, Beyrut, tarihsiz, I, 118.

[[4]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref5) Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 411. Ankara 1970.

[[5]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref6) Kınalızâde Ali Efendi, Ahlak / Ahlâk-i Alâî, s.103.  (Baskıya hazırlayan, Hüseyin Algül), Tercüman, 1001 Temel Eser, No. 30, tarihsiz.

[[6]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref7) Mâverdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el-Basrî,  Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn, s. 392–393. İkinci baskı, Daru İbn-i Kesîr, 1990,

[[7]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref8) Ahmet Rifat, Tasvir-i Ahlâk / Ahlâk Sözlüğü, s. 121. (Baskıya hazırlayan: Hüseyin Algül), Tercüman 1001 Temel Eser serisi, Kervan Kitapçılık, tarihsiz.

[[8]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref9) Malik, Hüsnü’l-Huluk, 2, II, 905

[[9]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref10) Kasas, 28/25.

[[10]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref11) Ahzâb, 33/53.

[[11]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref12) Bakara, 2/26.

[[12]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref13) Müslim, İman, 58, I, 63.

[[13]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref14) İbnü’l-Esîr, en-Nihaye fî Ğarîbi’-l Hadîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, Tarihsiz,  I, 470.

[[14]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref15) Buhârî,  İman, 16, I, 11; Müslim,  İman, 12,   I, 63; Ahmed, II, 56.

[[15]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref16) Buhârî, Edeb, 78, VII, 100; Ebû Davud, Edeb, 6, V,148–149.

[[16]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref17) Buhârî, Edeb, 77, VII, 100; Müslim, İman, 60. I, 64.

[[17]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref18) Müslim, İman, 61, I, 64; Ahmed, IV, 445.

[[18]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref19) Müslim,  İman, 1.  I, 39.

[[19]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref20) Tirmizî, Kıyâme, 24. IV,637.

[[20]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref21)  Sâdî, Bostan, s. 319 (Tercüme, Hikmet İlaydın), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1950.

[[21]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref22) Mâverdî, s. 242.

[[22]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref23) Ahmed, II, 381; Malik, 1. II, 904.

[[23]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref24) Buhârî, Tefsir, 33/8, VI, 24.

[[24]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref25) Buhârî, Edeb, 72, VII, 96; Müslim, Fedâil, 67. II, 1809.

[[25]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref26) Ahmed, I, 71.

[[26]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref27) Müslim,  Hayz, 13. I, 260.

[[27]](http://www.islamdahayat.com/news.php?readmore=60#_ftnref28) Müslim,  Hayz, 13. I, 261.