**İYİ İNSAN :**

**1- İMANLIDIR----**

**İman, insan olmanın gereğidir.**

İnsan olan mü’min yaşar

mü’min olan Hakka koşar.

İman, insanın yaratılış gayesidir.

‘’ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler(beni bilsinler) diye yarattım.’’(Zariyat 51)

**Kâinatta en büyük hakikat, imandır.**

‘’ Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur.’’(Muhammed 19)

**Her faziletin temeli imandır.**

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır

.(Safahat M. Akif ERSOY)

Hayatın güzelliği, sağlam bir imana dayanır.

**İman; Huzur, kuvvet, iyilik, güzellik, hayır ve olgunluk kaynağıdır**.

İman, hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir. **İman, Dünya ve Ahiretin saadet sigortasıdır**.

**Dinin öğütleri, emir ve yasakları, trafik kuralları gibidir, hayatımızı kurtarır.**

Zaten **din**, şöyle tarif edilmiştir:

Din, akıl sahibi insanları ,kendi istek ve arzularıyla, Dünya ve Ahrette, iyilik ve saadete ulaştıran, İlahi bir kanundur.

**İman, hayatın rotasıdır.**

Kur’an da şöyle buyurulur:**’’ Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet ediniz’’**.(Enfal 24)

İman İslam dininin temelidir.

**İman, izzet ve şereftir.**

İman, hayatın bütün hatlarının kendine bağlandığı merkez santraldir. Her şey onunla aydınlanır.

**İman hep hayru-hasenat, fazilet ve bereket meyveleri verir.**

İman şerlere fren, hayırlara motordur.

Kur’anda ‘’ hayırlarda yarışınız buyurulur’’(Maide 48)

**İman ve İbadet , Değerli Olmaktır**

**‘’De ki: Duanız(kulluk ve yalvarmanız) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?’’ (Furkan 25/77)**

**‘’(Namazı kılın zekâtı verin…)ve Allah’a sımsıkı bağlanın. O, sizin Mevla’nızdır. Ne güzel Mevla’dır; ne güzel yardımcıdır.’’(Hac/78)**

**Allah’ı bulan,onun rızasını kazanan ,kâinata sultan olur.**

**“Allah bana yeter, O ne güzel vekildir” sözü, her korkan için emandır.(Camiüssağır 1/148)**

**Allah, inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.(Bakara/25 Allah ,selam yurduna çağırır.(Yunus 25/10)7)**

2-SABIRLIDIR……….

**وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرينَ**

Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! ***(Bakara 2/155)***

**اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرينَ**

Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız?  ***(Âl-i İmran 3/142)***

**وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ** Rabbin için sabret. ***(Müddessir 74/7)***

**ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذينَ امَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ**

Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. ***(Beled 90/17)***

وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرينَ Allah sabredenleri sever. ***(Al-i İmran, 3/146)***

**وَاصْبِرْ عَلى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلًا**

Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. ***(Müzzemmil 73/10)***

**وَاتَّبِعْ مَا يُوحى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّى يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمينَ**

Sana vahy olunana uy! Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. ***(Yunus 10/109)***

**وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرينَ**

. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır. ***( Nahl 16/126)***

**يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah'dan gereğince korkun ki, kurtuluşa eresiniz.  ***(Al-i İmran 3/200)***

"Sabır imanın yarısıdır, yakîn, imânın ta kendisidir: الصّبْر نِصْفُ الايمَانِ واليَقِينُ الايماَنُ كُلُّهُ

الَصَّبْرُ مِنَ الايمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِSabırla iman arasındaki ilgi, bedenle baş arasındaki ilgi gibidir."

وَالصّلاَةُ نُورٌ والصّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرآنُ حُجَّةٌ"...Namaz nurdur, sadaka bürhandır, sabır ziyâdır, Kur'an hüccettir..."

إنّما يُوَفّى الصّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Sabredenlerin mükâfatları muhakkak hesapsızdır" ***(Zümer 10)***

3-MERHAMETLİDİR

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

(17-18) Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır. İşte meymenet sahipleri onlardır.

(BELED suresi 17. ayet) (Resmi: 90/İniş:35)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذٖينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Muhammed Resulullahdır, onun maıyyetindekiler ise, küffara karşı çok çetin, kendi aralarında gayet merhametlidirler.

(FETİH suresi 29. ayet) (Resmi: 48/İniş:109)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذٖينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Rahmân'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) «Selam!» derler (geçerler); (FURKÂN suresi 63. ayet)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ {35}İşte Allah, kendini beğenmiş her zorbanın kalbini

böyle mühürler.

4-DOSDOĞRUDUR

Dürüstlüğün mükafatı hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

**إِنَّالَّذِينَقَالُوارَبُّنَااللَّهُثُمَّاسْتَقَامُوافَلَاخَوْفٌعَلَيْهِمْوَلَاهُمْيَحْزَنُونَ**

“Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de”*(Ahkaf, 46/13).*

اِنَّ الَّذٖينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتٖى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler.

(FUSSİLET suresi 30. ayet) (Resmi: 41/İniş:61)

نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فٖيهَا مَا تَشْتَهٖى اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فٖيهَا مَا تَدَّعُونَ

«Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.»(FUSSİLET suresi 31. ayet)

يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقٖينَ

Ey imân edenler! Allah Teâlâ' dan korkunuz ve sâdıklar ile beraber olunuz.

(TEVBE suresi 119. ayet) (Resmi: 9/İniş:113)

**Sözde Dürüstlük**

Dürüstlüğün hayattaki en belirgin tezahürlerinden birisi sözde dürüstlüktür. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

**يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَقُولُواقَوْلًاسَدِيدًا.يُصْلِحْلَكُمْأَعْمَالَكُمْوَيَغْفِرْلَكُمْذُنُوبَكُمْوَمَنيُطِعْاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا**

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır” *(Ahzâb, 33/70,71)*.

**Kur’an’ın daha ilk suresinde kendisine,“** اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ”

“…Bizi dosdoğru yola ilet…” *(Fatiha, 1/6)* diye dua etmemizi emrederek, bizleri dürüstlüğe sevk eden Yüce Allah, bir başka ayette ise şöyle buyurmaktadır:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür”*( Hud, 11/112) .*

Bu ayetle ilgili olarak **Abdullah b. Abbas’ın**şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Bütün Kur’an içinde Allah Resulüne bu ayetten daha ağır ve daha çetin bir ayet inmemiştir. Bu nedenle Peygamberimiz

**" شَيَّبَتْنِيهُودوَأَخَوَاتهَا "**

**“***Hûd sûresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı*” buyurmuştur[[1]](#footnote-2).

Bu ayette Resulullah’a “beni ihtiyarlattı” dedirtecek kadar **zor gelen nokta, dosdoğru olma emrinin asıl kendisiyle ilgili olan kısmından ziyade, ümmetiyle ilgili olan kısmıdır**. Zira

istikamet (doğruluk) kadar yüksek bir makam olmadığı gibi, onun kadar da zor hiçbir emir yoktur[[2]](#footnote-3).

5- ÇALIŞKANDIR

Yüce dinimiz, bize çalışmayı emretmiştir, dünyadan el etek çekmeyi , ruhbanlığı yasaklamıştır.وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىHakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur; (NECM suresi 39. ayet) (Resmi: 53/İniş:23/Alfabetik:80)

Dilencilik,İslamın çirkin gördüğü bir durumdur.(Şevkani,Neylul-Evtar,4/181)

Müslümanlar, kutsallarını, ancak çalışma ve güçlü olmakla koruyabilirler. Bunun için Kur’an, düşmanlarımız için kuvvet hazırlamayı emreder.(Enfal/60)

Kur’an-ı Kerim’de çalışmanın önemini ve gerekliliğini gösteren bir çok ayeti kerime bulunmaktadır. Bu ayetlerden bazılarında Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

**فَإِذَاقُضِيَتِالصَّلَاةُفَانتَشِرُوافِيالْأَرْضِوَابْتَغُوامِنفَضْلِاللَّهِ**“Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. *(Cuma, 62/10)*.

Ayette geçen “Allah’ın fazlı (lütfu)” ifadesi, çalışmayı da kapsamaktadır[[3]](#footnote-4).Yazır, Hamdi, *Hak Dini Kur'ân Dili,* V, 18, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971

Kur’an, gündüzün, “geçim sağlama vakti” olduğunu bildirir.(Nebel/11) ve

Allah en çok sevdiği kuluna yani Peygamberimiz(s.a.v)’e ve onun şahsında bütün ümmete:” O halde işini bitirdiğin zaman başka bir işe yönel!” emrini veriyor.(İnşirah/7)

Kur’an da 30 yerde Sa’y(çalışmak),

41 yerde cehd(gayret, cihad),

190 yerde fiil (iş-eylem-hareket)

359 yere amel-iş yapmak

toplam 620 yerdeçalışma ,iş, fiil ,cehd, gayret ,amel ve hareketten bahsedilir.

Hadis-i Şeriflerde deçalışanlar övülmüş ve büyük mükafat kazanacakları bildirilmiştir:

Helal rızık için çalışmak, farzlardan önce farzdır..(Münavi,Feyz 4/270)

Helal rızık için çalışmak, cihaddır.(MünaviFeyzul-Kadır 4/270)

**Çalışmak, Peygamberlerin yoludur**. Bütün Peygamberler, geçimlerini çalışarak, belli bir sanatla ve işlerle uğraşarak sağlamıştır.

Dünyayı ihmal etmekle ilgili hadislerin hemen hepsi ya uydurmadır veya çok zayıftır.(bkz. Çalışma Hayatı ve İslam, Doç. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, Tuğra Yay. İst. 1992 s. 90-98)

…sana en çok sevap kazandıracak olan , ehlin-ailen için harcadığındır. (Müslim) K.Sitte 9/238)

**Dürüst tüccar kıyamet gününde sıddıklar ve şehidlerle beraber haşrolur**.( C. Sağır).

"*Hiçkimseelininemeğindendahahayırlıbiryiyecekyememiştir. Allah'ınpeygamberiDavut (a.s.) da elininemeğindenyerdi*. "[[4]](#footnote-5)Buhârî, Büyu, 15, I, 9.

**مَاكَسَبَالرَّجُلُكَسْبًاأَطْيَبَمِنْعَمَلِيَدِهِ.‏‏**

"*Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir*."[[5]](#footnote-6)İbnMâce, Ticârât, 1. XVIII, 724.

**Helal kazanç için çalışır**

. İslam, hırsızlık, gasp, faiz, kumar, rüşvet ve şans oyunları; kamu mallarını zimmete geçirmek, her türlü yolsuzluk, hileli alışveriş, müşteriye birinci kalite diye ikinci kalite mal vermek, eksik tartıp ölçmek, malı fâhiş fiyatla satmak, işçi ve memurun görevini ihmal ve terk etmesi, işverenin çalışanlara hak ettiği ücretlerini, devlete vergisini, fakire zekatını vermemesi ve kalitesiz mal üretip pahalıya satarak servet elde etmesi gibi …her türlü gayri meşru kazancı yasaklamıştır.

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ

**“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.”[[6]](#footnote-7)**

. Huzurlu bir toplum oluşturmayı hedef alan İslam’ın yüce Peygamberi de, “Kazancın hangisi en iyi ve temiz olanıdır” şeklindeki sorulan bir soruya, “**Kişinin el emeği ve aldatma bulunmayan meşru ticaret ile elde edilen kazançtır**”[[7]](#footnote-8) cevabını vermiştir. Yine; **ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده**

“**Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir**”[[8]](#footnote-9) hadisleri de helâl kazancın önemine dikkatlerimizi çekmektedir.

Haramdan ve harama yol açan vasıtalardan kaçınmak gerektiği gibi, haram şüphesi taşıyan işlerden ve kazançlardan da uzak durmak gerekir. Hz. Peygamber’in şu hadisi bu konuda ihtiyat ve takva sahipleri için güzel bir ölçü vermektedir[[9]](#footnote-10)**:**

-**وعن النُّعمان بنِ بَشيرٍ رضيَ اللَّه عنهما قال : سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : «إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهما مُشْتَبِهاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَن اتَّقى الشُّبُهاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهاتِ ، وقَعَ في الحَرامِ ، كالرَّاعي يرْعى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَع فِيهِ ، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمهُ ، أَلاَ وإِنَّ في الجسَدِ مُضغَةً إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلُّهُ : أَلاَ وَهِي القَلْبُ » متفقٌ عليه . ورَوَياه مِنْ طُرُقٍ بأَلْفاظٍ مُتَقارِبَةٍ .**

**“**Nu’mânİbniBeşîr (ra)Resûlullah (sav)i şöyle buyururken dinledim, dedi:

**“Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır.**

**Şüpheli konulardan sakınanlar,dinini ve ırzını korumuş olur.Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arâzisi vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalb'dir”**[[10]](#footnote-11)

.Hayreddin KARAMAN;Günlük Hayatımızda Helâller Haramlar,NesilYay.İstanbul 1987.

2.Hamdi DÖNDÜREN;DelilleriyleTicaret ve İktisat İlmihali, Erkam Yay. İstanbul 1993.

3. Bekir Ali; BİLGİÇ, İslâm’da Kazanç Sistemi ve Çalışma Hayatı; Yunus Vehbi YAVUZ; Çalışma Hayatı ve İslâm, Tuğra yay. İst.1992.

4. Cengiz KALLEK; Devlet ve Piyasa, Bilim ve Sanat Vakfı yay, İstanbul 1992.

5. Kartal, M, Abidin; R.N.’dan İktisadi Prensipler, Yeni Asya yay. İstanbul 1995.

6. Halil GÜNENÇ; İslâm’da Ticaret, F.F.K. Kültür Yay. İstanbul, Trs.

7. M. Yaşar KANDEMİR; Örneklerle İslâm Ahlakı

6-ELİNE, BELİNE, DİLİNE, SAHİP OLUR

**‘Eline sahip olma’** ifadesi, Müslümana, başkasının hakkına el uzatmama, haram kazançtan sakınma ve daima helal kazanç sahibi olma ve eliyle başkalarına zarar vermeme sorumluluğunu;

**‘beline sahip olma’** ifadesi, başkasının ırz ve namusuna göz dikmeme, şehvetini asla helalinin dışında bir alanda kullanmama ve iffet sahibi olma sorumluluğunu;

‘**diline sahip olma’** ifadesi ise, gıybet, kovuculuk, yalan, dedikodu, alay gibi dil ile işlenebilecek kötülüklerden sakınma sorumluluğunu anlatmaktadır.

عنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ عَنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قَالَ :

« مَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَاليَوْمِالآخِرِفَليقُلْخَيْراً ، أوْليَصْمُتْ» .

EbûHüreyre*radıyallahuanh*'den rivayet edildiğine göre Nebî *sallallahu aleyhi ve sellem* şöyle buyurdu:**"Allah'a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun. "[[11]](#footnote-12)**

عَنْأبيمُوسَىرضياللَّهعَنْهُقَال :قُلْتُيارَسُولَاللَّهِأيُّالمُسْلِمِينَأفْضَلُ؟قال : « مَنْسَلِمَالمُسْلِمُونَمِنلِسَانِهِوَيَدِهِ » .متفقعليه .EbûMûsâ*radıyallahuanh*şöylededi:

– Ey Allah'ın Resûlü! Hangi müslüman en üstündür? diye sordum.

– "**Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse"** cevabını verdi. [[12]](#footnote-13)

عَنْسَهْلِبنِسعْدٍقَال :قَالَرَسُولُاللَّهِصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّم : « مَنْيَضْمَنْليمابيْنَلَحْيَيْهِوَمَابيْنَرِجْلَيْهِأضْمنْلهُالجَنَّة » .SehlİbniSa'd*radıyallahuanh*'denrivayetedildiğinegöreResûlullah*sallallahualeyhivesellem*şöylebuyurdu:

"**Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm.** "Buhârî, Rikak 23. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61. [[13]](#footnote-14)

عنْأبيهُريرَةرضياللَّهعَنهُقَالَ :قالرسُولُاللَّهِصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّم : « مَنْوَقَاهُاللَّهشَرَّمَابيْنَلَحْييْهِ ، وشَرَّمَابَيْنَرِجْلَيْهِدَخَلَالجنَّةَ »رَوَاهالتِّرمِذيوقال : حديثحسنٌ.

EbûHüreyre*radıyallahuanh*, "Resûlullah*sallallahu aleyhi ve sellem* şöyle buyurdu" demiştir:"**Allah kimi, iki çenesi ve iki budu arasındakinin şerrinden korursa, o kişi cennete girer.** "[[14]](#footnote-15)

عنأبيهُريْرةرضياللَّهعنْهُأنَّرسُولاللَّهصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّمقَالَ : « كُلُّالمُسلِمِعَلىالمُسْلِمِحرَامٌ : دَمُهُوعِرْضُهُوَمَالُهُ »رواهُمسلم .EbûHüreyre*radıyallahuanh*'denrivayetedildiğinegöreResûlullah*sallallahualeyhivesellem*şöylebuyurdu:

"**Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu)ve malı haramdır!"[[15]](#footnote-16)**

.  وعنْ أبي هُريْرة رضي اللَّه عنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « كفي بالمَرءِ كَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سمعِ » رواه مسلم .EbûHüreyre*radıyallahuanh*'den rivayet edildiğine göre Nebî *sallallahu aleyhi ve sellem* şöyle buyurmuştur:**"Her duyduğunu nakletmesi**

7-AZİMLİ VE İRADELİDİR

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلٖيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلٖينَ

Uhud savaşında sen, Allah’dan gelen bir merhamet sayesindedir ki, onlara (Ashaba) yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, muhakkak onlar etrafından dağılıp gitmişlerdi. Artık onları bağışla ve kendilerine Allah’dan mağfiret dile. İş hususunda fikirlerini al (müşavere et).

Müşavereden sonra da **bir şeyi yapmağa karar verdin mi, artık Allah’a güven ve dayan. Gerçekten Allah tevekkül edenleri sever.**

(ÂLİ IMRÂN suresi 159. ayet) (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

لَتُبْلَوُنَّ فٖى اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذٖينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذٖينَ اَشْرَكُوا اَذًى كَثٖيرًا وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِAndolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz.

**Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en değerlisidir.** (ÂLİ IMRÂN suresi 186. ayet) (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

**ülül'azim Peygamberlerin sabrettiği gibi sabret .**(AHKAF suresi 35. ayet) (Resmi: 46/İniş:66)

8--İYİ İNSAN:Bir**muvahhid**olarak **, hep iyilik yapan insandır**..

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah'a teslim eder ve iyilik yapanlardan olursa, Rabbi katında mükafatını görecektir, ve böyleleri ne korkacak, ne de üzülecekler.

(BAKARA suresi 112. ayet) (Resmi: 2/İniş:92)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذٖينَ اتَّقَوْا وَالَّذٖينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

Gerçekten Allah, takva sahipleriyle ve ihsanda bulunan kimselerle beraberdir.

(NAHL suresi 128. ayet) (Resmi: 16/İniş:70)

وَاَنْفِقُوا فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدٖيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنٖينَ

Allah yolunda harcamada bulunun. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İşlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah, iyi iş yapanları sever.

hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever.

Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever.

(BAKARA suresi 195. ayet) (Resmi: 2/İniş:92)

**YARDIMLAŞIRLAR**

**وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْعَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2} المائدة**

وَالَّذٖينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ يَنْتَصِرُونَOnlar, bir zulüm ve saldırıya uğradıkları

(haklarına tecavüz edildiği,

Bir haksızlığa uğradıkları ) zaman, birbirleriyle yardımlaşırlar.(ŞÛRÂ suresi 39. ayet) (Resmi: 42/İniş:62)

9--İyi insan, vatanını sever

Vatan,şehidlerin kanları ile alınan ve korunan,

müstakil sancağı ve bayrağı bulunan,

içerisinde vatandaşlarının hür ve bağımsız yaşadığı

aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşan ve

sınırları belli,bölünmez bir bütün olan toprak parçasıdır.

vatan,Namustur, Hürriyet ve bağımsızlıktır.

Vatansız olmak, her şeyini kaybetmektir.

Onun için M.Akif:

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda,

diyor.

,M. Akif şöyle dile getirir:

‘’ Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı

Sen şehidoğlusun,incitme, yazıktır, atanı,

Verme, dünyaları alsan da , bu cennet vatanı.’’

Asım’ın nesli. diyordum ya. Nesilmiş gerçek

Bak işte çiğnetmedi yurdunu, çiğnetmeyecek.

**10--**CİHAD EDER

وَالَّذٖينَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ وَالَّذٖينَ اٰوَوْا وَنَصَرُوا اُولٰـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرٖيمٌ

İnanıp hicret edenler ve Allah yolunda savaşanlarla (onları) barındırıp yardımda bulunanlar (var ya), işte onlar gerçekten mü'minlerdir. On lar için mağfiret ve bol bereketli rızık vardır.

(ENFÂL suresi 74. ayet) (Resmi: 8/İniş:93)

يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسٖيلَةَ وَجَاهِدُوا فٖى سَبٖيلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (MÂİDE suresi 35. ayet)

لٰـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذٖينَ اٰمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Fakat Peygamber ve onun beraberindeki müminler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler (savaştılar). İşte bütün hayırlar bunların...Ve asıl kurtuluşa erenler de, işte bunlardır.(TEVBE suresi 88. ayet)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.(ÂLİ IMRÂN suresi 104. ayet)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذٖينَ يُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِهٖ صَفًّا

كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. (SAFF suresi 4. ayet) (Resmi: 61/İniş:108)

**11--İYİLİĞİ EMREDEN, KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRAN(AKTİF İYİ)DİR**

**وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {104} آل عمران**

**كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ {110} سورة آل عمران**

**BİRLİK- BERABERLİK İÇİNDE OLUR--**

**وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْوَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْفَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ{103} آل عمران.................................................................................**

**-"Cemâatrahmettir, tefrikaiseazaptır" (İbnHanbel, IV,145).**

**-"Allah'ınelicemâatleberaberdir. " (Tirmizî, Fiten, 7).**

**-"Bereketcemâatleberaberdir. " (İbnMâce, At'ime, 17).**

**ــ عن أبى هريرة رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قال: ]قالَ رسولُ اللّه #: مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً[.الشيخان.EbûHüreyre (radıyallâhuanh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Kim itaatten dışarı çıkar ve cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölür." [Buhârî, Ahkâm 4(**

**-Peygamber (s.a.s.) müminleri, bir binayı oluşturan ve birbirleri ile kenetlenmiş tuğlalara benzetmektedir.**

**ـ ـ عن النعمان بن بَشير رَضِيَ اللّهُ عَنْهما قال: ]قال رسولُ اللّه #: مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى[.الشيخان-"Birbirinisevmede, birbirlerineacımadavekorumadamüminlerbirvücutgibidir. Vücudunherhangibirorganırahatsızolursa, diğerorganlartoptanhummaveuykusuzluğatutulur"**

**İNSAN OLMAK İÇİN:**

**Aklı doğru kullanmakla, merhametle, şefkatle ve en önemlisi vicdanla insan olunur**.İnsan olmanın düşmanları

**Düşmanlık**

**Böbürlenmek**

**Alay etmek**

**Aşağılama**

**Suizan**

**Yılgınlık**

Tembellik

Kin

Nefret

Hırs

Öfke

Haset

**Dedikodu**

**Şehvet**

**Prof. Dr. Kurtman ERSANLI**

1. Tirmizi,Tefsiru’l-Kur’an, 57, V, 402. [↑](#footnote-ref-2)
2. Yazır,V,18. [↑](#footnote-ref-3)
3. . [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Bakara 2/168; bk, Nahl, 16/116; A’raf,7/32; Bakara, 2/278-279 Maide, 5/90-91; Necm, 53/39; En’am, 6/151-153; İsra, 17/22-3. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hakim, Müstedrek, II, 10. Ahmed, IV; 141. [↑](#footnote-ref-8)
8. Buhari, Büyû 15. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ali BARDAKOĞLU, “Helâl” ilmihalI ,Diyanet V. İlmihali (İSAM)178. [↑](#footnote-ref-10)
10. Buhari, Büyû 2 Îmân39 ; Müslim, Müsâkat, 20, 107-108; [↑](#footnote-ref-11)
11. Buhârî, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, Lukata 14. Ayrıca bk. EbûDâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50 [↑](#footnote-ref-12)
12. Buhârî, Îmân 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îmân 64, 65. Ayrıca bk. EbûDâvûd, Cihâd 2; Tirimizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11 [↑](#footnote-ref-13)
13. Tirmizî, Zühd 61; Ayrıca bk. İbniMâce, Fiten 12 [↑](#footnote-ref-14)
14. Tirmizî, Zühd 61 [↑](#footnote-ref-15)
15. Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 18 [↑](#footnote-ref-16)