|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. SINIF 1. ÜNİTE: **KAZA VE KADER** ÇALIŞMA KAĞIDI | | | |  | |
| ALLAH HERŞEYİ BELLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR  Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Allah insandan evreni incelemesini, ondaki uyum ve denge üzerinde düşünmesini istemiştir: “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna  yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!” ayeti bu konuya örnektir.”  Kur’an-ı Kerim’de evrendeki ölçü ve dengeye şöyle dikkat çekilmiş ve insanın buna göre hareket etmesi istenmiştir: “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar  (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” | **KADER:** Sözlükte ölçü, düzen anlamlarına gelir. Dini terim olarak ise Yüce Allah’ın her şeyi ezeli ilmi ile bilmesi ve takdir etmesidir.  Yüce Allah bir ayette: “Biz her şeyi bir kadere (bir düzene, ölçüye, plana) göre yarattık.”(Kamer Suresi, 49. ayet) buyurmuştur.  **KAZA:** Kaderde yazılı olanların vakti gelince gerçekleşmesidir. | **ÖZGÜRLÜK;** kişinin herhangi bir zorlama ve baskı altında olmadan, serbest bir şekilde, kendi isteği ve düşüncesiyle karar verebilmesi demektir | | | Diğer varlıklardan farklı olarak sadece insana akıl ve irade verilmiştir. İnsan  sahip olduğu özgür iradesiyle karar verir ve seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır.. |
| **SORUMLULUK:** Verilen karar sonrasında doğan sonuçların kabul edilmesidir. | | |
| **İRADE:** En az iki seçenekten birini tercih etme gücüne denir.  **KÜLLİ İRADE**: Allah’a ait olan sonsuz, sınırsız iradedir. Örneğin; cinsiyetimiz, anne ve babamız, memleketimiz, doğum tarihimiz, gözümüzün rengi gibi hususları biz seçemeyiz. Bunlar Allah’ın iradesidir.  CÜZ’İ İRADE: İnsana ait olan sınırlı iradedir. Örneğin; iyilik yapmak ya da yapmamak, ibadet etmek ya da etmemek insanın kendi seçimidir.  “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.” | **EMEK VE RIZIK**  EMEK: bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüdür.  RIZIK: canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir.  “İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tastamam verilecektir.” (Necm Suresi, 39-4. ayet)  “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır.  Böylece herkes kazancına göre karşılık görür.  Onlara haksızlık edilmez.  Peygamberimiz: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…  “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı  bir rızık yememiştir…” (Hadis-i Şerif)  Hz. Adem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz. İdris terzilik, Hz. Davut demircilik ve Hz. Muhammed ise ticaret yapmıştır. | | | |
| **FİZİKSEL YASALAR** (cansızlarla ilgili)  Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve  maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. Örneğin; suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi, suyun buharlaşması, yağmurun yağması, mevsimlerin oluşması, gece gündüzün oluşması, suyun 100 derecede kaynaması 0 derecede donması gibi.  “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...” (Yasin Suresi, 37-40.) | |
| **BİYOLOJİK YASALAR** (canlılarla iligili)  Biyolojik yasalar; canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah; bitki, insan ve hayvanların oluşumunu biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.  Evrendeki biyolojik yasalar, her canlı türünü doğrudan ilgilen dirmektedir. Örneğin insanın yaşaması için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekir. Canlılar dış dünyayı algılayabilmek için duyu organlarına ihtiyaç duyarlar. İnsanın yaratılış gerçeği hakkında Allah şöyle buyurur: “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik...”  ”O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak Suresi, 2. ayet) | |
| **ECEL VE ÖMÜR**  ÖMÜR: İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine denir.  ECEL: ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.  Kur’an-ı Kerim’de geçen, “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...”1 ayeti hayatın ve ölümün Allah’ın elinde olduğunu bildirir.  “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz  Dünyada yaşayan varlıkların kendilerine biçilmiş birer tabii ömrü olduğu gibi uçsuz bucaksız evrenin de bir sonu vardır. Kur’an, evreni oluşturan varlıkların da sonlu olduğuna şöyle işaret eder:“…(Güneş ve aydan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler…”  Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasına KIYAMET denir. Kıyametin vaktini belirleyen de Allah’tır. Kıyametin vaktini ancak Allah bilir. Bu konu Kur’an’da şöyle açıklanır: “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır… | | | |
| **TOPLUMSAL YASALAR**  Evrendeki yasalardan biri olan toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim,  değişim ve çözülme ile ilgilidir. Bu yasalar toplumsal olaylar arasında var olan sebep - sonuç ilişkisini ifade eder. Örneğin gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır, adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Eşitlik ve adalet yoksa toplumda bunalım ve kargaşa ortaya çıkar. Kuraklık sonucu açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç etmeleri ve tarımsal üretimin azalıp sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göçün hızlanması toplumsal yasalara örnek verilebilir.  Aynı şekilde her insan gibi toplumların da bir ömrü olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde  onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler.” | |
| **TEVEKKÜL** (ALLAH’A GÜVENMEK)  Tevekkül; Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve ona sığınmak demektir. Dinî bir terim olarak tevekkül, bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu ondan beklemek demektir. İnsan, tarlayı sürer, tohumunu eker, gerekli sulama ve bakımı yaptıktan sonra gerisini Allah’a bırakır.  İslam dininde tevekkül inancının önemli bir yeri vardır. Kur’an’da bu konuda şöyle buyrulur: “…Kim Allah(ın yasakların)’dan sakınırsa (Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…”1 Bir ayette ise tevekkül edip Allah’a inanmak mümin olmanın gereklerinden sayılarak şöyle buyrulmuştur: “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”  Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek gerekir. Örneğin hastalıktan kurtulmak için öncelikle hastaneye başvurmalı, hastalığın teşhis ve tedavisi doktor gözetiminde yapılmalıdır. Bereketli ve bol kazanç isteyen esnafın önceliği ise dürüst davranmak olmalıdır. Herkesin kendi işini en iyi şekilde yapması Allah’a olan tevekkülün gereğidir. Bir adam Peygamberimize gelerek, “Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona, “Bağla ve tevekkül et!” buyurdu.  ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR  “Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler): Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru. (Ali İmran 191) “  “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun?”  “Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.(Nahl 79)”  “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana göre) yarattık. (Kamer 49) “  “Güneş ve ay bir hesaba göre (harekete etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçüye göre hareket ederler) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. (Rahman 5-8) “  “Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan 2) “  “Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. (Enbiya 33) “  “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla (kupkuru) bir memlekete hayat veririz. (Zuhruf 11) “  “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. (İnfitar 7” | | | | | |
| FİZİKSEL YASALAR  “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.(Bakara 164)”  “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz.(mü’minun 18)”  “Onlara bir delil de geçerli ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) , akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır.(yasin 37-40)”  “Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. …… Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. (Hicr 19-21)”  ““yeri döşeye, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift taratan odur. Geceyi ve gündüzün üzerine o örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. (ra’d 3)” | | | BİYOLOJİK YASALAR  “O insanı alaktan (embriyodan) yarattı. (alak 2)”  “(Ey insanlar!) biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonrada onu ölçülü bir biçim verdik. (Mürselat 20-23)”  “O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.(En’am 99)” | | |
| TOPLUMSAL YASALAR  “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.(araf 34)”  “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? ( fatır 44)” | | |
| İNSAN İRADESİ VE KADER İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SORUMLULUĞU  “O’na iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik..(beled 10)”  “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.(İsra 15)”  “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır..(bakara 286)”  “Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez.(zumer 7)”  “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmış. (bakara 256)” | | | İNSANIN ÇABASI: EMEK VE RIZIK  “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. (Necm 39)”  “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.( hadis)”  “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.(hadis)”  “Çalışmadan geçinenler bizden değildir (hacı bektaş veli)”  “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste, am dünyadan da nasibini unutma…. (Kasas 77)” | | |
| ALLAH’A GÜVENMEK: TEVEKKÜL  “Kim Allah(ın yasaklarından) sakınırsa (Allah) ona bir (çıkış) yolu gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah ona yeter. (Talak 2-3)”  “Eğer mü’minler iseniz ancak Allah’a güvenin.. (Maide 23) “  “İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler. (İbrahim 11) “  “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan (Furkan 58) “  ..”Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.. (A’li İmran 159)”  “Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. (Ali imran 160)”  Çalış dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,  Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!  Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,  Zavallı dini çevirdin maskaraya!  Mehmet Akif Ersoy | | | DÜNYA HAYATININ SONU: ECEL VE ÖMÜR  “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.(Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır.(A’li İmran 145) “  “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. (Ankebut 57) “  “O (Allah) sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir.. (Enam 2) “  “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. (Rahman 26) | | |