**İMAN-AHLAK BÜTÜNLÜĞÜ**

**Mâûn sûresi**

Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen! Vay haline o namaz kılanların ki, Onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar.

“Allah’ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.” İbrahim 14/24.

“Hiç kuşku yok ki Allah, aşırılığa sapmış, yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz.” el-Mümin 40/28.

“Nice oruç tutanlar vardır ki oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır. Nice namaz kılanlar vardır ki namazdan nasipleri uykusuz kalmaktır.”

**Ahlâkî kusurların karşılığı**

Ahlâkî yetersizlikler ibadetlerin karşılıklarının tam olarak alınmamasına, kabul edilmemesine, imanın kâmil seviyeye ulaşmamasına, daha ileri seviyede ise duaların kabul edilmemesine, ilâhî gazaba ve hidayetten mahrumiyete kadar uzanan neticelere yol açabilmektedir.

**Büyük Günah İşleyenin Akıbeti**

Şirk dışında diğer büyük günahları işleyenler bu sebeple tekfir edilmezler (kâfir oldukları ileri sürülmez), bilakis onlar imanları eksik olan müminlerdir, eğer tevbe ederlerse, cezaları düşer, eğer büyük günahta ısrar ederek ölürlerse durumları Cenâb-ı Hakk’ın dilemesine kalmıştır. Eğer yüce Allah dilerse onları affeder ve cennete ilk defada girebilirler, eğer dilerse onları cezalandırır ve sonra cennete alır.

**CÖMERTLİK**

1-) «Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: “Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden (azabından) korkarız.” Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur; yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir» İnsan 8-11

2-) Üç özelliği toplayan imanı toplamış olur: Kendi aleyhine dahi olsa adâletli olman, herkese selam vermen, darlıkta bile infakta bulunmak

3-) “Kişi Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını olgunlaştırmış, kemale erdirmiştir.

4-) Bir adam Rasûlullah’a hangi İslâm’ın (İslâm’ın hangi özelliğinin) daha hayırlı olduğunu sormuş, Rasûlullah “Yemek yedirmen ve tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermen.” demiştir.

5-) «Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah Muhsinleri (işini güzel yapanları/iyilik yapanları) sever» Al-i İmran 134

6-) “Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden/ hırsından korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Haşr 9

7-)“Ey insanlar! Selâmı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık bağlarını gözetin ve insanlar uykudayken (gece) namaz kılın ki, esenlik içinde cennete giresiniz.”

8-) Yüce Allah yedi kişiyi kendi gölgesinden başka gölge olmayan günde, gölgesi altında gölgelendirecektir… (Bunlardan birisi de) infâk ettiğinde, sol tarafının, sağ tarafının ne verdiğini bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimsedir

9-) «(Ve şöyle emredilir:) Onu yakalayıp bağlayın; Sonra onu alevli ateşe atın! Sonra da (diğerleriyle birlikte) onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire dizin! Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi; Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.» Hakka 30-34

10-) “Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar? “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?” Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik; Yoksulu doyurmuyorduk; (Günaha) dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk, Ceza gününü de asılsız sayıyorduk» Müddessir 39-46

11-) “Zulümden sakının, çünkü zulüm kıyamet gününde zifiri karanlıktır. Aşırı hırstan/cimrilikten (şuhh) sakının! Çünkü şuhh, sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helâk etti.

12-) Ailesinin dışında süslenen kadın, kıyamette hiç nuru olmayan bir karanlık gibidir. Sünen-i Tirmizî

**HAYÂ**

1. Çirkin söz ve davranış (fuhuş) nerede olursa orayı çirkinleştirir; hayâ ise nerede olursa orayı güzelleştirir.”
2. “Hayâ imandan doğar, (ehl-i) iman da cennete gider. Ağzı bozuk ve yüzsüz olmak (bezâ) ise kabalıktan (cefa) kaynaklanır. Kabalık (sahibi olanlar) da cehenneme gider.”
3. «Yüce Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karındaki organları (her türlü günah ve haramdan) korumak, ölümü ve (toprak altında) çürümeyi hatırlamaktır. Âhireti arzu eden, dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gereği gibi hayâ etmiş olur.»
4. “İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü “Lâ ilâhe illâllâh” (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir.”
5. Rasûlullah (sav) fazla utangaç olduğu sebebiyle din kardeşini azarlayan birini görünce, “Onu (kendi hâline) bırak. Çünkü hayâ, imandandır.” demiştir.
6. “Hayâ imandan doğar, (ehl-i) iman da cennete gider. Ağzı bozuk ve yüzsüz olmak (bezâ) ise kabalıktan kaynaklanır. Kabalık (sahibi olanlar) da cehenneme gider.”
7. Rasûl-i Ekrem (sav) “Her dinin (kendine özgü) bir ahlâkı vardır; İslâm ahlâkı ise hayâdır.” buyurmuş,
8. kendisine hayânın dinden olup olmadığı sorulunca “Bilakis hayâ dinin hepsidir.” demiştir.
9. Onlar büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar.” eş-Şûrâ 42/37.
10. “Mümin insanları inciten, insanlara lanet okuyan, söz ve davranışta çirkinlik sergileyen (fâhiş) ve ağzı bozuk kimse (bezî) değildir.”
11. “Çirkin söz ve davranışların İslâm’da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlâkı en güzel olanlardır.”

**İFFET**

1. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir.” Şems 91/9-10.
2. Allah’ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve zenginlik dilerim.”
3. “Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkân bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar.” el-Bakara 2/273.
4. “Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler.” Furkân 25/68.
5. “Cennetlikler üç sınıftır: … akrabasına ve tüm Müslümanlara karşı ince kalpli ve merhametli olanlar, bir de geniş ailesi olan ve (buna rağmen) iffetini koruyarak insanlara el açmayan kişi,.
6. “Kim dünya malını helalinden de olsa övünmek, malını çoğaltmak, gösteriş yapmak için toplarsa, Yüce Allah ona gazap etmiş bir halde Allah’a kavuşur. Kim de dünya malını helalinden ve kimseye dilenmemek, ailesinin geçimini sağlamak, komşusuna iyilik yapmak için toplarsa kıyamet gününde yüzü dolunay gibi (parlak) olduğu halde Yüce Allah’a kavuşur.
7. “Kişi evlendiğinde imanının yarısını tamamlamış olur, öbür yarısında da takva (Allah’a karşı sorumluluk bilinci) sahibi olsun.
8. Evlenmeye gücü yettiği halde evlenmeyen bizden değildir.
9. “Üç gruba yüce Allah’ın yardım etmesi haktır: …, iffetli olabilmek için evlenen kişiye.”
10. “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, namahremi olan kadınla baş başa kalmasın, zira üçüncüleri şeytan olur.
11. “İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir?” diye sorulmuş, Hz. Peygamber: “Allah’tan sakınmak (takva) ve güzel ahlâktır.” şeklinde cevap vermiştir. “İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nelerdir?” diye sorulduğunda ise, “Ağızları ve cinsel organlarıdır.” cevabını vermiştir.
12. “Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size (bir şey) emanet edildiğinde ona riâyet edin, iffetinizi koruyun, gözlerinizi (bakılması yasak olandan) sakının ve ellerinizi (haramdan) çekin.
13. “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. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, (12 sınıfdan) başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” Nur 30-31
14. “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” İsra 32
15. Hz. Âişe Validemiz (ra): “Resulullah’ın (sav) mübarek eli hiçbir yabancı kadının eline kesinlikle değmedi.”
16. “Ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz bir kadına söylediğim söz gibidir.”
17. “Efendimiz, Hz. Ali’ye, “Ya Ali! (Harama karşı) bakışa bakış ekleme. Birincisi senin için (vebal yoktur; ama) ikincisi aleyhinedir
18. “Efendimiz, örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha hayâlı idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bu durum, mübârek vech-i pâkinden hemen anlaşılırdı.”
19. " Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir."
20. “Sevgili Peygamberimiz (sav) hac sırasında binitinin arkasında Fazl b. Abbas (ra) varken genç bir bayan yanlarına gelip Efendimiz’e (sav) sorular soruyor. Bu sırada Fazl’ın bu bayana bakışlarını eliyle engelleyen Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Genç bir erkek ve genç bir kadın…..Onlar hakkında şeytanın kötülüğünden emin değilim.”
21. Ailesinin dışında süslenen kadın, kıyamette hiç nuru olmayan bir karanlık gibidir.

**KANAAT**

1. “Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılındı. İşte bunlar dünya hayâtının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.” Âl-i İmrân 3/14.
2. “Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin.” en-Nisa 4/32.
3. “Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur.” el-En’âm 6/165.
4. “Benim dünya (konforu ve lüksü) ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”
5. “Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin, insanların elindekine rağbet etme ki insanlar seni sevsin.”
6. Kişinin mâl ve makama düşkünlüğünün dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür.”
7. “Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin hırsından (şuhh) korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.” el-Haşr 59/9
8. Salih kimse için, hayırlı mâl ne güzeldir”
9. “Yüce Allah bir ev halkı için hayır dilerse, geçimlerinde tutumlu olmalarını (rıfk fi’l-meâş) sağlar.”
10. “Azan ve dünya hayâtını âhirete tercih eden kişi, Cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir.” en-Nâziat 79/37-41
11. “Cehennemlikler beş kısımdır: … (İkincisi) öyle hain kimsedir ki küçük de olsa hırs gösterilecek bir şey gördüğünde hemen hıyânet eder.”
12. “Dinarın, dirhemin ve elbisenin kulu ve kölesi olan yüzü üstüne düşsün (helâk ve bedbaht olsun). Ona (dünya mâlı) verilirse sevinir, verilmezse öfkelenir.”
13. «…İnsanı helâk eden üç şey ise şunlardır: nefsin uyulan heva ve arzuları, itaat edilen hırs ve cimrilik, ...”
14. “Kim yüce Allah’ın rızasının aranması gereken bir ilmi sadece dünya menfaati elde etmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu duyamaz.”
15. “(İlim, iman, fazilet gibi hayırlı hususlarda) Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve yüce Allah’a daha sevimlidir. Ancak her ikisinde de hayır vardır. Sana fayda veren konuda hırslı ol, Allah’tan yardım iste ve aciz olma.”

**MERHAMET**

1. Komşusu aç iken, kendisi tok olan (gerçek) mümin değildir.
2. Küçüğümüze acımayan, büyüğümüzü saymayan bizden değildir.
3. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur Tevbe 128
4. Onunla beraber olanlar kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Fetih 29
5. “Birbirinize merhamet etmedikçe iman etmiş olmazsınız (diğer rivâyette ise: cennete giremezsiniz).” Sahâbe: “Ya Rasûlallah, hepimiz merhametliyiz” deyince Hz. Peygamber (sav) “Bu sizin (sadece) bir arkadaşınıza olan merhametiniz değildir. Bu (kast ettiğim) bütün insanlara karşı (duyulması gereken daha kapsamlı) merhamettir.
6. “Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir, bilir misin? Köle âzat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Beled 90/8-18
7. ““Bütün müminleri birbirlerine merhamette, muhabbette, lütufta ve yardımlaşma hususlarında sanki bir vücut gibi görürsün. O vücudun bir organı hastalanınca, vücudun diğer kısımları, birbirlerini uykusuz kalarak ve ateşi yükselmek suretiyle hasta organın acısına ortak olmaya çağırırlar.”
8. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan; Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen!”, el-Mâun 107/1-3
9. “Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır”

Yüce Allah’ı anmadan çok konuşmayın. Çünkü Allah’ı anmadan çok konuşmak kalp katılığına yol açar. İnsanların yüce Allah’tan en uzak olanı ise kalbi katı olandır

1. “Cennete ancak merhametli olanlar girer
2. “Cennete, kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve hassas) olan insanlar girecektir.”
3. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? ʿUtull (kaba ve sert), cevvâz (yürüyüşünde büyüklük taslayan ve katı yürekli), kibirli kimselerdir.
4. Gözleri görmeyen bir insanı yolundan saptıran mel’undur (lanetlenmiştir, yani, yüce Allah’ın rahmetinden uzaktır).”
5. Hz. Aişe validemizin (ra) aktardığı bir hâdise, aynı hususla ilgilidir: Bana iki kızıyla birlikte yoksul bir kadın geldi. Ona üç hurma verdim. İki kızına birer hurma verdi, kadın kendisi de kalan hurmayı ağzına götürmüşken iki kızı o hurmayı da istediler. Kadın o hurmayı da ikiye bölerek iki kızına paylaştırdı. Bu davranışı benim hoşuma gitmişti. Bunu Rasûlullah’a (sav) anlatınca “Yüce Allah o kadını bu davranışı sebebiyle cennetlik kıldı veya cehennemden kurtardı.” Buyurdu
6. Bir adam (diğer rivâyette kötü yolda olan bir kadın) yolculuk sırasında çok susamış ve bir kuyuya inip su içmişti. Çıktığında susuzluktan toprağı yalayan bir köpek görmüştü. Adam “Bu köpek de benim kadar şiddetli susamış” diye düşünerek tekrar kuyuya inmiş, pabucuna doldurduğu suyu çıkarıp köpeğe içirmişti. Yüce Allah, adamın bu davranışını takdir ederek onu bağışlamıştı.”
7. “Bir kadın, hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu yüzden cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi, yeryüzündeki haşereleri yemesi için de onu salmamıştı

**SABIR**

1. Sabır nefse göre istenmeyen şeylere (ibadetler ve musibetler) ve istenen şeylere (günahlar) karşı olur.
2. “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mâllardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.” el-Bakara 2/155-7.
3. “Ey Allah’ım, …bize öyle bir yakîn (sağlam inanç) nasip et ki bize dünyanın musibetlerini hafif göstersin…”
4. “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini bilen kimselerdir.”
5. Rasûlullah’a (sav), “Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir?” diye sorulunca “Az da olsa devamlı olanıdır.” Buyurmuştur
6. “Allah kimin hayrını dilerse ona musibet verir.” hadisinin, Ebu Ubeyd’e göre mânası şudur: Kula musibet verilir ki bu sebeple mükâfatlandırılsın.
7. “Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta (helû‘) yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur (cezû’). Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka.” el-Mearic 70/19-22.
8. “(Yas tutma maksadıyla) Elleriyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve câhiliye âdetini devam ettirerek feryat eden kimse bizden değildir.”
9. “Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”
10. “Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.»
11. “Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir, bilir misin? Köle âzat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Beled 90/8-18
12. Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennem de nefsin hoşuna giden şeylerle perdelenmiştir.”
13. “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.” el-Bakara 2/153.
14. “Allah, sabredenleri sever.” Âl-i İmrân 3/146, el-Enfâl 8/46.
15. Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir.” ez-Zümer 39/10.
16. “Allah’ın takdirine razı olması, Âdemoğlunun saadetindendir. Yüce Allah’tan hayırlı olanı istemeyi bırakması ve Allah’ın takdirine öfkelenmesi ise Âdemoğlunun şekâvetindendir (bedbahtlığındandır).”
17. “Kim ölen üç çocuğu (sebebiyle sabreder ve sabrına mukabil onlar) dolayısıyla mükâfatını (yüce Allah’tan) beklerse, cennete girer.”
18. “Kimin iki sevgili gözünü alırım da o, mükâfatını benden bekleyerek buna sabrederse onun için cennetin dışında hiç bir karşılığa razı olmam.”
19. Bir kadın Rasûlullah’a gelerek “Bende sara hastalığı var, bu yüzden (nöbet geçirdiğimde) üzerim açılıyor. Benim için yüce Allah’a dua eder misin?” demiştir. Hz. Peygamber (sav) ona “İstersen sabredersin, böylece cenneti (cennette yüksek bir mertebeyi) kazanırsın. İstersen Allah’a sana afiyet vermesi için dua ederim.” demiş, bunun üzerine kadın sabretmeyi tercih etmiştir.

**ŞÜKÜR**

1. “Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana şükretmelisin (minnet duymalısın).” Lokman 31/14
2. “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden (şâkir) olur, isterse nankör (kefûr).” el-İnsan 76/3.
3. “Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!” İbrahim 14/7.
4. “İblîs dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.” el-Aʿrâf 7/16-7.
5. “Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!” İbrahim 14/32-4.
6. Bir gün Allah Rasûlü Hz. Âişe ile beraberken ihtiyar bir hanım gelir. Peygamber Efendimiz ihtiyar kadına hâlini hatırını sorar, onunla ilgilenir. Yaşlı hanım gittikten sonra Hz. Âişe merak ederek, “Bu yaşlı hanım kimdi ya Rasûlallah?” diye sorunca Rasûlullah “Hatice’nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Eski dostlukları korumak (gözetmek) imandandır.” buyurur.
7. “Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah Teâlâ meleklerine: “Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi?” diye sorar. Onlar da: Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ: “Kulumun gönül meyvesini mi kopardınız?” diye sorar. Melekler: Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ tekrar: “O zaman kulum ne dedi?” diye sorar. Melekler: Sana hamdetti ve “Biz Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz” dedi, diye cevap verirler. O zaman Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kulum için cennette bir köşk yapın ve ona hamd köşkü adını verin.”
8. Rabbin rızası babanın rızasında, öfkesi ise yine babanın öfkesindedir
9. “Rasûlullah’a hangi amelin yüce Allah’a daha sevimli olduğu sorulunca “vaktinde kılınan namaz” demiş, sonra hangisi diye sorulunca “ana babaya iyilik” demiş, sonra hangisi diye sorulunca “Allah yolunda cihad” demiştir.”
10. “Rasûlullah “Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün.” deyince ‘Kimin ya Rasulallah?” diye sorulmuştur. Bunun üzerine Peygamberimiz sözünü şöyle açıklamıştır: “Ana ve babasına yahut bunlardan birine yaşlılık zamanlarında kavuşup da cennete girmeyen kişi.”
11. “İyiliklerin en güzeli, evlâdın baba dostlarının aileleri ile (dostluk) bağlarını sürdürmesi ve gözetmesidir.”
12. “En hayırlınız hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır.”
13. “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlâk bakımından en güzel olan ve ailelerine karşı en lütufkâr ve yumuşak olanlarıdır.
14. “Bana cehennem gösterildi. Cehennem halkının çoğunun küfr eden (nankör) kadınlar olduğunu gördüm.” Bunun üzerine: Onlar Allah'a mı küfr (inkâr) ederler? diye soruldu. Peygamberimiz (sav): “Onlar kocalarına nankör davranırlar, yapılan iyiliğe karşı nankörlük ederler. Birisine uzun bir zaman ihsan etsen de (iyi davransan da) sonra senden (hoşuna gitmeyen) bir şey görse (duygusal davranarak), “Ben senden hiç bir hayır görmedim” deyiverir.”.

**TEVAZU**

1. *Mûcizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkâr ettiler.*” en-Neml 27/14.
2. “Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri âyetlerimden mahrum edeceğim. Onlar, bütün mûcizeleri görseler de iman etmezler..» Aʿraf 146
3. “Allah, kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler.” Mümin 35
4. “Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz!” Şuarâ 111.
5. Firavun: «ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan âciz adamdan daha iyi değil miyim?” Zuhruf 52
6. Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secde ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.” Bakara 34
7. “Büyüklenip üstünlük taslayan ve yüce ve üstün olan Allah'ı unutan kul ne kötü bir kuldur
8. “Rahmânın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen kullardır» Furkan 63
9. Kimin ruhu şu üç şeyden uzak bir şekilde cesedinden ayrılırsa cennete girer: Kibir, borç ve ğulûl (kamu malından yapılan haksız kazanç)
10. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” buyurmuştur. Bunu duyan bir adam, “Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından memnun olur” deyince, Allah Rasûlü, “Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmektir.” demiştir.
11. “Size cennetlikleri haber vereyim mi? Zayıf ve mütevazı, insanlar tarafından da zayıf görülen kişilerdir. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? ʿUtull (kaba ve sert), cevvâz (yürüyüşünde büyüklük taslayan ve katı yürekli), kibirli kimselerdir.”
12. “Yüce Allah üç (sınıf) insanla kıyamet gününde konuşmaz. …elbisesini (kibirle) yerde sürükleyen kişi.”
13. “Üç sınıf insan vardır ki Yüce Allah kıyamet gününde bunlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, onlara bakmaz ve onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kişiler …kibirli fakirdir
14. Sade giyim imandandır.”
15. “Ümmetimin en kötüleri çok konuşanlar, konuşmasıyla üstünlük taslayıp insanları rahatsız edenlerle kibirli olanlardır.
16. Ümmetimin en hayırlıları ise ahlâkı en güzel olanlardır.”
17. “İnsanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanan kimse cehennemdeki yerine hazırlansın.”
18. “Kişinin mal ve makama düşkünlüğünün dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür.
19. “Kim (insanlara ilmini göstermek amacıyla) âlimlerle münazara yapmak veya (yine övünmek maksadıyla) cahillerle münakaşa etmek veya (mal ve makam edinmek amacıyla) insanların ilgisini çekmek için ilim öğrenirse Yüce Allah onu cehenneme sokar.”
20. “Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin.” Bakara 2/32.
21. Bir kişi ‘insanlar helâk oldu’ derse, o kişinin kendisi insanların en çok helâke uğrayanıdır.”
22. “Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.”
23. “İnsanlarda bulunan iki şey vardır ki onlar için küfürdür: insanların nesebine dil uzatmak ve ölünün ardından feryat ederek ağlamak.”
24. “Ümmetimde câhiliye âdetlerinden kalma dört şey vardır ki onları terk edemezler. Bunlar hasebi ile övünme, insanların neseplerine dil uzatma…»