**DÜRÜSTLÜK SÖZÜ:**

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Tevbe 119

Allah’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun. A’raf 44

“Doğruluktan sakın ayrılmayın, çünkü doğruluk cennete götürür.” Hadisi şerif

“Emâneti (doğruluğu, güvenilirliği) olmayanın imânı yoktur. ” Hadisi şerif

 “Bizi aldatan bizden değildir.” Hadisi şerif

**Kopya Çekmenin Zararları:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kısa Vadeli Sakıncalar** | **Uzun Vadeli Sakıncalar** |
| İlmî yetersizlik | Ehliyet ve liyakat yetersizliği |
| Arkadaşlarını ve hocasını aldatma | Toplumu aldatma |
| Çalışkanların hak ettikleri sıralamayı alamaması | Ehil insanların hak ettikleri vazifeleri alamaması |
| Bilgi hırsızlığı | Haram kazanç |
| Haksız başarı ve kötü örnek olma | Toplumun geri kalması |

**İmtihanda aldatmanın (kopyanın) emanete hıyanet ve Yüce Allah’ın affetmeyeceği bildirilen bir zulüm türü (kul hakkı ihlali) olduğunu, arkadaşlarımın emeklerine saygısızlık, hocalarımı yanıltma anlamına geldiğini, kısa ve uzun vadeli sakıncalarını, hafife alınmayacak bir günah, Müslümanların haklarına tecavüz ve geri kalmalarına ve mağduriyetlerine sebep olduğunun, haram kazanca yol açtığının şuurundayım. Böyle bir niyet ve teşebbüste kesinlikle bulunmayacağıma dinim ve kitabım üzerine söz ve yemin ediyorum.**

# TOPLUMSAL DAYANIŞMA

1. Mekke’nin fethedildiği gün, yıllar önce oradan kovulan, hakaretlere uğrayan ya da sürekli olarak tehditlere maruz kalan ashâbına, öç alma fırsatının ellerine geçtiği bugünde, Hz. Peygamber şöyle seslenir: ‘Ey İnsanlar! Allah sizden câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur: İyi, ………………, Allah katında değerli kişi ve günahkâr, bedbaht Allah katında değersiz kişi. İnsanlar, Âdem’in çocuklarıdır ve Allah, Âdem’i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Ey insanlar! Doğrusu biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.’
2. ‘Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı ………………….. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile...’ Âl-i İmran 159
3. Mudar kabilesinden mağdur oldukları her hâllerinden belli olan birtakım insanlar Hz. Peygamber’in yanına geldiler. Sevgili Peygamberimiz onları gördüğünde çok etkilendi ve Bilâl’e ezan okumasını emretti. Namazı kıldırdıktan sonra bir konuşma yaptı. ‘Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun...’ âyetiyle özde birliğe dikkat çekerek, ‘Kişi dinarından, dirheminden, elbisesinden, bir sâ’ buğdayından, bir sâ’ kuru hurmasından (bir sa’ ölçek: bir hacim ölçüsü birimi olup yaklaşık 2.75 litreye tekabül eder)—yarım hurma bile olsa— tasadduk etmelidir.’ buyurdu. Derken ensardan bir zât avucuna sığmayacak kadar büyük bir kese getirdi. Sonra orada bulunan sahâbîler birbiri ardınca bir şeyler getirdiler. Neticede yiyecek ve elbiseden müteşekkil iki yığın ortaya çıktı. Müslümanların bu duyarlılığı, Allah Resûlü’nü gözlerinin içini parlatacak kadar sevindirmiş ve o şöyle buyurmuştu: ‘Her kim İslâm’da güzel bir ………………. başlatırsa, hem yaptığının ecrini hem de kendisinden sonra aynı şeyi yapanların ecrini kazanır. Onu yapanların kendi ecirlerinden de bir şey eksilmez. Her kim de İslâm’da kötü bir ……………… başlatırsa, hem yaptığının günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını yüklenir. Onların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.’
4. Aranızın ………………………… sakının. Çünkü bu mahvedici (bir hâl)dir.’
5. Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede …………….. yoktur.’
6. ‘Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkânı varsa karşılığını versin. İmkânı yok ise (ikramda bulunanı) hayırla yâd etsin. Çünkü hayırla yâd eden kimse, teşekkür etmiş olur. Bunu yapmayan ise ……………….. etmiş olur...’
7. ‘Yanında fazla ……… olan onu ……… olmayana versin, yanında fazla azığı olan da onu azığı olmayana versin.’
8. Bir sefere çıktıklarında ya da kıtlık zamanlarında yiyeceklerini bir yerde toplayıp sonra da eşit olarak taksim eden Eş’ar kabilesini, ‘………………………….’ ifadeleriyle taltif eden Sevgili Peygamberimiz, zor zamanlardaki dayanışmanın önemine işaret etmiştir.
9. Resûlullah’ın, ‘………………………….’ diyerek hacetini bildiren hanıma, ‘Ey falancanın annesi! Hangi sokağın bir köşesine dilersen otur, ben de (gelip) seninle oturayım.’ cevabını vermesi, insanî ilişkilerdeki nezaketine dikkatleri çekmektedir.
10. ‘Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona ………………...’
11. ‘Resûlullah (sav) ile birlikte seferde iken bir yerde konakladık. Bir kısmımız çadır kurmakla meşgul iken bir kısmımız okla atış talimi yapıyor, bir kısmımız da hayvanları otlatıyordu. O sırada Resûlullah’ın (sav) münadîsi namaz için seslendi biz de toplandık. Resûlullah (sav) ayağa kalktı ve şöyle buyurdu:’Kim …………………………… isterse Allah’a ve âhirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa o da insanlara öyle davransın...’
12. Ebû Hüreyre’nin anlattığı şu olay bunu açık bir şekilde göstermektedir: Hz. Peygamber’le birlikte bir seferde iken sahâbîlerden bazılarının yiyecekleri bitmiş, seyir hâlinde iken bağlı develere rastlayınca hemen onları sağmaya başlamışlardır. Bunu gören Allah Resûlü kendilerini onların sahiplerinin yerine koymalarını isteyerek, ‘Onlar gelip sizin yiyeceğinizi alsalar bu hoşunuza gider mi?’ diyerek onları uyarmıştır. Sevgili Peygamberimiz, ‘Sakın bir kimse izin almaksızın başkasına ait davarları sağmasın.’ uyarısında bulunduktan sonra da, aynı şekilde şu soruyu yöneltir: ‘Sizden biri, …………. varılıp ………….. kırılarak yiyeceklerinin yağmalanmasından hoşlanır mı?’
13. Bir keresinde asâsına dayanarak bir topluluğun yanına geldiğinde, onlar Hz. Peygamber için ayağa kalkmışlardı. Bu tutum karşısında Hz. Peygamber, ‘…………… ulularına yaptıkları gibi yapmayın.’
14. Hikmet Peygamberi, insanların birbirleri hakkındaki abartılı övgülerini de doğru bulmamıştır. Nitekim huzurunda bir arkadaşını öven kimseye defalarca, ‘Yazık sana! Arkadaşının boğazını kestin.’ ifadesiyle uyarıda bulunmuş ve ‘Sanıyorum falanca şöyle şöyledir. Hesabı görecek olan da Allah’tır ve Allah’a karşı hiç kimseyi …………. etmeye kalkmam.’ şeklinde ihtiyatlı beyanlarda bulunulmasını tavsiye etmiştir.
15. ‘Meddahları (övgü düzenleri) gördüğünüzde ……………………..’
16. ‘Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, ………………., kolaylaştırıcı kimse.’
17. ‘İnsanlara borç veren bir tüccar vardı. Zorda kalmış (borcunu ödeyemeyecek) birisini görünce hizmetçilerine, ‘Buna müsamaha gösterin, umulur ki Allah da bize müsamaha gösterir.’ derdi. İşte bu nedenle Allah o tüccara …………… gösterdi.’
18. ‘Allah, alışın, satışın ve ödemenin …………………. olanını sever.’
19. ‘Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı: ………… ve ………….! İşte bunlar, kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine ………. kökünden kazıyıp yok eder. Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi …………….. de mümin olamazsınız...’
20. ‘Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize ………. çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! …………..! Bir Müslüman’ın (din) kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl değildir.’
21. ‘İnsanların arasına karışarak ……………… kimse, insanların arasına karışmayıp …………………. kimseden daha hayırlıdır.’

# MUHACİRUN VE ENSAR

1. Ensar, Hendek Savaşı’na hazırlık için toprak kazıp taşırken şöyle diyorlardı: ‘Biz, Muhammed’e şöyle biat eden kimseleriz; yaşadığımız müddetçe daima cihad edeceğiz!’ Peygamber (sav) onlara cevap olarak şöyle seslendi: ‘Allah’ım, gerçek hayat …………….! Sen ensara ve muhacirlere ikram et!’
2. Muhacirler, Medine’ye geldiklerinde, yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine’nin havasına da uzun süre alışamamış, ağır biçimde hastalanmışlardı. Hz. Âişe, babası Hz. Ebû Bekir’in ve Bilâl-i Habeşî’nin yüksek ateşin yanında ve Mekke’nin de hasretiyle muzdarip hâllerini görünce durumu Allah Resûlü’ne (sav) bildirmiş, bunun üzerine o da şöyle dua etmişti: ‘Allah’ım! Mekke’yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine’yi sevdir. Allah’ım! …………….. bereket ihsan eyle. (Medine’nin suyunu ve havasını) bizim için ıslah et...!’
3. ……….. sevmek imanın alâmetidir; onlara karşı nefret beslemek ise münafıklığın alâmetidir.’
4. ensardan bir hanım bazı ihtiyaçlarını bildirmek için çocuklarıyla birlikte geldiğinde Allah Resûlü onlara, ‘Siz, insanlar arasında …………………..’ buyurdu
5. Allah Resûlü Huneyn Gazvesi’nde elde edilen ganimetleri, gönüllerini İslâm’a ısındırmak için yeni Müslüman olan bazı Kureyşlilere dağıtmıştı. Bunu gören bazı ensar gençleri, Resûl-i Ekrem’in Kureyşlileri daha üstün tuttuğu için ensara bir şey vermediğini zannetti. Durumu öğrenen Hz. Peygamber (sav) onları bir çadırda topladı ve başkaları evlerine dünya malıyla dönerken kendilerinin Resûlullah ile dönmelerinden razı olup olmadıklarını sordu. Ardından şunları söyledi: ‘Eğer …….. olmasaydı elbette ben ensardan bir kimse olurdum. Eğer insanlar bir vadi veya dağ yolunu tutsalar muhakkak ben ensarın vadisini yahut dağ yolunu tutardım.’
6. Mekke’yi fethettiğinde de Kureyş’ten intikam almayıp onları affetmesi, Ebû Süfyân’ın evine sığınanlarla evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olduğunu ilân etmesi, ensarda Hz. Peygamber’in ana yurdu Mekke’ye yerleşeceği endişesini uyandırmıştı. Resûlullah’ın, doğduğu şehre ve yakınlarına karşı müsamahakâr davrandığı konuşulmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Allah Resûlü onlara, ‘Ey ensar topluluğu!’ diye seslendi. ‘Buyur yâ Resûlallah!’ dediler.’ Siz böyle demişsiniz. Bir insan kendi memleketini sever.’ buyuran Peygamberimize ‘Evet, böyledir.’ cevabını verdiler. Resûlullah, ‘Hayır, ben Allah’ın kulu ve resûlüyüm, ben Allah’a ve size hicret ettim. …….. da sizinle, ………… de sizinle olacak.’ buyurmuştu. Onun bu sözlerini duyunca ağlaşan sahâbe, ‘Vallahi biz bunu, sadece Allah’ı ve Resûlü’nü kıskanıp paylaşamadığımızdan dolayı söyledik.’ demişler, Hz. Peygamber bu mazereti, ‘Allah ve Resûlü sizi tasdik ediyor ve mazur görüyor.’ diye cevaplamıştı.
7. Bir defasında Hz. Âişe bir hanımın ensardan bir adamla evlenmesine vesile olmuş, düğün sırasında Resûl-i Ekrem, ‘Âişe! Sizin ……………. yok mu? Oyun ve eğlence ensarın hoşuna gider.’ diye sormuştu
8. ‘Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların …………………. (zarar görmediği) kişidir. Muhacir ise …………………….. terk eden kimsedir.

# HELAL KAZANÇ

1. … Medineli sahâbî, Allah’ın Elçisi’nin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. On beş gün sonra, on dirhem biriktirmiş olarak çıkageldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmı ile elbise, geri kalanı ile de ailesine yiyecek satın almıştı. On beş gün önce muhtaç bir hâlde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahâbînin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resûlullah (sav), ona şu çarpıcı öğüdü verdi: ‘Bu (şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen) senin için, kıyamet gününde yüzünde …………….. ile gelmenden daha hayırlıdır.
2. ‘İnsanın yediği şeylerin en güzeli, kendi ………….. olandır ve kişinin çocuğu onun kazancındandır.’
3. Allah’ım! Ümmetim için (günün) erken vakitlerini …………… kıl!’
4. Sizden birinizin …………. alıp (dağa gitmesi), sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah’ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.
5. ‘Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye ………. olarak yeter.’
6. ‘Kesinlikle hiç kimse ………………. daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Dâvûd (as) da …………………. yiyordu.’
7. Bir gün Peygamber Efendimiz, ashâbı ile otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, ‘Ey Allah’ın Elçisi! Keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa!’ diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resûlü, ‘Eğer bu kimse ………… geçimi için çalışırsa, Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat ……………… için çalışmaya koyulursa, işte o zaman o, şeytanın yolundadır.’ buyurur.
8. ‘Dul kadınların ve yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan kimse, ………………………veya geceleri namazla, gündüzleri oruçla geçiren kimse gibidir.’
9. ‘Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, bir vadi dolusu malı daha olmasını arzu eder. Âdemoğlunun gözünü ancak …….. doldurur. Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder
10. ‘Ey Hakîm! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala engin bir gönülle ve göz dikmeksizin sahip olursa, kendisi için malı ……….. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, tıpkı ……………. bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.’

# TİCARET AHLAKI

1. Allah Resûlü: ‘Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman, sana verilse de verilmese de, düşündüğün …….. söyle.’ diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti: ‘Bir malı satmak istediğin zaman, versen de vermesen de yüksek fiyat değil satmak istediğin fiyatı söyle.’
2. ‘Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece (alışverişi kabul edip etmeme konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve (malın kusurunu) açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat ……………. ve yalan söylerlerse, (yaptıkları) alışverişin bereketi gider.’
3. ‘Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması ………….’
4. Resûlullah (sav) uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak, ‘, ‘Yâ Rab, yâ Rab!’ diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve ‘Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haram ile …………. Peki, böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?’ buyurdu.
5. ‘Kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima ……. altındadır ve melekler ona sürekli …………..’
6. ‘Sözü ve muamelesi doğru, dürüst ………..; (kıyamet gününde) peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.’
7. Allah’tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hâriç, ………… kıyamet günü günahkârlar olarak diriltileceklerdir.
8. …’Malım yağmurda ıslandı ey Allah’ın Elçisi!’ diyerek durumu izah etmeye çalışmıştı. Ancak Rahmet Peygamberi bu izahı yeterli bulmayarak, ‘Madem öyle, ıslak kısmını insanlar görsün diye yığının üstüne koysaydın ya!’ diye uyardıktan sonra, ‘(İnsanları) ……………… benden değildir.’ buyurarak tepkisini ifade etmişti.
9. Malınızı sattığınızda yemin etmekten sakının. Çünkü yemin malınıza ……….. artırmasına artırır, ancak onun bereketini yok eder.’
10. tüccarlara hitaben, ‘Sizler, daha önceki toplumların helâkine sebep olan iki işi (ölçü ve tartı) devraldınız.’
11. ‘Ölçüde ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıklarında tam, fakat onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. Onlar …………… düşünmezler mi ki!’ Mutaffifin süresi 1-3
12. ‘Tarttığınızda biraz ……… (tartarak) verin.’
13. ‘Alışveriş yapanlar birbirlerinden ……………….. ayrılsınlar.’
14. ‘Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah ……………… muamele eylesin.’
15. ‘Allah, sizden önce yaşamış bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, ……………. isteyince de (kabalık ve sertlik değil, anlayış ve) kolaylık gösterirdi.’
16. ‘Her ümmetin bir fitnesi/imtihanı vardır. Benim ümmetimin fitnesi (imtihanı) de ……… ile olacaktır.’
17. ‘Kişinin, malı helâl bir yolla mı, haram bir yolla mı kazandığına ………….. bir zaman gelecektir.’

# AİLE

1. Ben namaz da kılarım, uyurum da; oruç da tutarım, tutmadığım da olur; kadınlarla da evlenirim. Her kim benim ……………………, benden değildir.’
2. …………….. arasını ayıranın, Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır.’
3. ………. senin üzerinde hakkı var!’
4. ……………… umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile!’
5. Hiçbir baba çocuğuna ……………….. daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.’
6. ‘Her doğan ………… üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecûsî yapar.’
7. ‘Size en değerli sadakadan bahsedeyim mi? (Kocasının evinden ayrılarak) senden başka kazancını sağlayacak kimse olmadığı için sana (baba evine) sığınmış ……… (için harcadığın nafaka en faziletli sadakadır).
8. ‘Kendi babası olmadığını bile bile, babasından başkasının oğlu olduğunu iddia eden kişiye …………………..’
9. ‘İnsan, ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve ……… ile sınanır; oruç, namaz, sadaka ve ………… işte bu sınanma (esnasındaki kusurlarına) kefaret olur.’
10. Dikkat edin! Sizin ………… üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır.
11. ‘Sizin en hayırlınız, ……… karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de ……… karşı en hayırlı olanınızım...
12. ‘Allah’tan korkun ve ………… arasında âdil olun!’
13. ‘Hepiniz birer …………… ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin …………. da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür.’

# AİLE HUZURU

1. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ……… en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da ……….. karşı en iyi davrananınızdır
2. Mümin, mümin hanımına karşı ……………. beslemesin; çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir.’
3. ……………………., köleyi efendisine karşı kışkırtan bizden değildir
4. ‘Sizden biriniz (sakın) ………. köle döver gibi dövmesin. Sonra günün sonunda onunla (aynı yatakta nasıl/ne yüzle) beraber olur!’
5. ‘Sizden biriniz hizmetçisini döverken Allah’ı hatırlasın ve derhâl ……………..’
6. ‘Şunu bil ki Ebû Mes’ûd, Allah’ın senin üzerindeki ……. senin kölenin üzerindeki ……………. daha fazladır
7. ‘Kim kölesine tokat atar ve onu döverse, bunun kefareti o köleyi ………….
8. Kıyamet gününde, …………… mevkii en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sırlarını yayan kimsedir.’
9. ‘İnsanlara merhamet etmeyene ………………...
10. Hac ibadeti esnasında yaptığı hataların durumunu soran birisine, ‘Bunların bir önemi yok, yeter ki bir Müslüman’ın ırzına (haysiyetine ve şahsiyetine) saldıran kimse olmasın. İşte böyle biri günah işlemiş ve ………...
11. ‘bu dünyada insanlara ………….. Allah’ın azabına maruz kalacağı’ uyarısında bulunmuştur
12. ‘Kıyamet günü en şiddetli ………… kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.’
13. ‘Küçüğümüze merhamet etmeyen, ………………… bizden değildir.’
14. Hanımları taşıyan develeri süren hizmetçiye, ‘Ne yapıyorsun Enceşe, yavaş ol! ….. gibi narin (hanım) yolcularına mukayyet ol!’ şeklinde uyarıda bulunmuştur.

# İLİM İLİM BİLMEKTİR

1. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. ……. varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) …………. olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
2. ‘Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı yapılardaki) topraklara düşen bol ……….. benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki ………….. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah’ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah’ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah’ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.’
3. ‘İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), ………………. ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlât. ‘
4. ‘Allah’ım! ……………. kalpten, kabul edilmeyen duadan, ……….. nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. ‘
5. ‘İlim için yola koyulan kimse, dönünceye kadar …………………...’
6. ‘Allah her kimin ………. dilerse, dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir.’
7. ‘İlim ancak ………. elde edilir.’
8. ‘Öğreten, öğrenen, …………. ya da ilmi seven/destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun!’
9. ‘Öğreten ve öğrenen, ………. konusunda eşittir.
10. ‘Ancak iki kişiye …………. edilir: Onlardan biri, Allah’ın kendisine mal verdiği ve Hak yolunda o malı harcamasına imkân tanınan kişi, diğeri de Allah’ın kendisine ……… verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir.’
11. ‘Bir ilim öğreten kimseye, —onların sevabında bir eksilme olmaksızın— öğrettiği ilimle …………. kazandıkları sevap kadar sevap verilir.’
12. Allah Resûlü, günün birinde, mescitte iki gruba rastlamış ve, ‘İkisi de hayır üzeredir. Ama biri, diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah’a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise, dini anlamaya ve ………….. çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür.’
13. ‘Haydi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, (öğrendiklerinizi) onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni ………… nasıl gördüyseniz, siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun!’
14. ‘Benden bir …….. bile olsa ulaştırınız.’
15. ‘Allah, bizden bir söz işitip, onu **……….** (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine (bilgi) ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten (ve kendisine aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır.’
16. ‘Sadakanın en faziletlisi, Müslüman’ın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi …………………………...’
17. ‘Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından çekip almaz, bilakis âlimlerin vefatıyla onu alır ve sonunda hiç âlim bırakmaz. İnsanlar da cahil kimseleri önder edinirler. Bu cahillere birtakım sorular sorulur, onlar da …………………. Böylelikle hem kendileri sapar, hem de insanları saptırırlar.’
18. ‘Her kim, kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ………………….. vurulacaktır.’

# BİLGİ AHLAKI

1. Allah Resûlü, bilgisini başkalarına aktaran ama kendisini bundan mahrum bırakan kişileri, ‘etrafını aydınlattığı hâlde kendisini yakan ……….e benzetmiştir.
2. Genç sahâbî Muâz der ki: ‘Resûlullah tavaf yaparken ona yanaştım ve ‘İnsanların hangisi en şerlidir?’ diye sordum. ‘Allah’ım (bizi) affet! (Muâz!) sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri en şerli ……….., en hayırlıları da en hayırlı ………...’ Buyurdu
3. Allah’ın rızası için öğrenil(mesi gerek)en bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü …………………………………….
4. ‘İlmi, âlimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve ……………………….. için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ……...’
5. ‘...Dünyadayken ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur’an okumuş bir adam kıyamet günü Allah’ın huzuruna getirilir. Yüce Allah ona olan nimetlerini hatırlatır ve o da bunları tasdik eder. Sonra Allah ona ‘Peki bunlara (nimetlerime) karşılık ne yaptın?’ diye sorar. O da ‘Yâ Rabbi! İlim öğrendim, öğrettim ve senin (rızan) için Kur’an okudum.’ der. Yüce Allah, ‘Hayır, yalan söyledin. Sen, ‘Falan kimse âlimdir.’ desinler diye ilim öğrendin ve ‘O, kâri’dir (iyi bir Kur’an okuyucusudur).’ desinler diye Kur’an okudun, nitekim böyle denildi de.’ buyurur. Sonra Allah emreder ve o kişi yüz üstü sürüklenerek ……………………..’
6. Allah’ım! Faydasız ilimden ……………...’,
7. ‘Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve …………...’

# İSLAM ÜMMETİ

1. ‘Müslümanlarla ………………… hâli şuna benzer: Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra, ‘Senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu âna kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz.’ derler. Adam onlara, ‘Böyle yapmayın! İşinizin kalanını tamamlayın ücretinizi tam olarak alın.’ der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, ‘Şu günü tamamlayın da öncekilere vaad ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim.’ der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da ‘İşin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, işi bırakıyoruz!’ derler. Adam onlara, ‘İşinizin kalanını tamamlayın. Zaten günün bitmesine çok az kaldı.’ dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu, onlar ile bu nuru (hidayeti) kabul eden Müslümanların hâline benzer.’
2. ‘Geçmiş toplumlara nazaran sizin bu dünyadaki yaşama süreniz ikindi namazı ile güneş batması arasındaki zaman kadardır. Sizinle Yahudi ve Hıristiyanların durumu, işçi çalıştıran şu kimsenin hâline benzer: Bu işveren, ‘Bir kîrat ücret karşılığında günün yarısına kadar kim bana çalışır?’ der. Yahudiler birer kîrat karşılığında çalışırlar. Sonra, ‘Günün yarısından, ikindi namazına kadar bir kîrat ücret karşılığında kim bana çalışır?’ der. Bu defa da Hıristiyanlar birer kîrat ücret karşılığında çalışırlar. Sonra sizler ikindi namazından sonra gün batımına kadar ikişer kîrat karşılığında çalışırsınız. Bunun üzerine Yahudi ve Hıristiyanlar kızarlar ve ‘Bizim işimiz daha çok ama ücretimiz daha az!’ derler. İşveren de ‘Ben sizin hakkınızdan herhangi bir şey kestim mi?’ der. Onlar, ‘Hayır!’ derler. Bunun üzerine o, ‘O hâlde bu benim ………………, onu dilediğime veririm!’ buyurur.’
3. Biz (dünyaya) ………………. gelenleriz; kıyamet gününde ise en başa geçecek olanlarız. Cennete de ilk giren biz olacağız. Şu kadar var ki onlara bizden önce, bize ise onlardan sonra kitap verilmiştir.
4. ‘Her Peygamber’in (kıyamet gününde) bir …………… vardır ve peygamberler havuzlarına gelenlerin fazlalığıyla birbirlerine karşı övünürler. Ben, havuzuna gelenleri en fazla olan peygamber olmayı diliyorum.’
5. ‘Allah’ım! Senden ahdini ve …………. (yerine getirmeni) istiyorum. Allah’ım! Şu bir avuç İslâm toplumunu helâk edersen (korkarım) yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak.’
6. ‘Kim bana itaat ederse ………………….’
7. Peygamberimizin diğer ümmetler içinde kendi ümmetini fark etmesi hiç de zor değildi. Allah Resûlü, âhirette havuzunun başında beklerken hiç görmediği, kendisinden sonra gelen ümmetini nasıl tanıyacağı sorusuna şöyle cevap vermişti: ‘Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?’ Oradakilerin, ’Evet, tanır.’ diyerek karşılık vermeleri üzerine de Resûlullah (sav), Onlar kıyamet günü ………………. dolayı yüzleri pırıl pırıl parlayarak, abdest uzuvları ışıldayarak geleceklerdir. Ben de onları kevser havuzu başında karşılayacağım.’ Buyurmuştu
8. ‘Ümmetimden beni öyle çok seven kimseler vardır ki onlar benden sonra gelecekler ve her biri …………….. ve malını feda ederek beni görmüş olmayı arzu edecektir.’
9. ‘Ümmetim ………… gibidir; evveli mi daha hayırlı yoksa sonu mu bilinmez.’
10. ‘Ümmetimden Allah’ın emirlerini daima yerine getirecek, kendilerini yalanlayanların ve muhaliflerinin zarar veremeyeceği bir grup var olacaktır. Allah’ın emri (olan kıyamet) gelinceye kadar onlar hep bu doğru yol üzerinde sabit kalacaklardır.’
11. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır ve her peygamber duasını evvelce yapmıştır. Fakat ben duamı ümmetime …………… etmek için kıyamet gününe sakladım. ……………… ümmetimden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler erişecektir.’

# İNSANİ SORUMLULUK

1. Bir gün insan ve toplum için hayatî bir önem taşıyan ‘sorumluluk’ duygusunu ashâbına şu örnekle anlatmıştı: Allah Teâlâ’nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar ile bu sınırları ihlâl eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer; Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler (su ihtiyaçlarını karşılamak için) üsttekilerin yanına giderler. (Bir süre sonra) ‘(Sudan) nasibimizi almak için (geminin altından) bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek’ derler.’ Allah Resûlü, sözlerine bu gemide bulunan bütün insanların huzur içerisinde yaşamalarının yoluna işaret ederek devam etti: ‘Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helâk olur. Fakat ………………………. hem onlar hem de kendileri kurtulur.
2. Resûlullah bir gün Muâz b. Cebel ile binek üzerinde yolculuk yapmaktaydı. Yol arkadaşına, ‘Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?’ diye sordu. Muâz b. Cebel, ‘Allah ve Resûlü daha iyi bilir.’ diyerek karşılık verdi. Hz. Peygamber, ‘Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, insanların O’na kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır.’ buyurdu. Sonra devam etti ve şöyle dedi: ‘Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir, bilir misin?’ Muâz (ra) yine sözü ona bırakınca Allah Resûlü, ‘……………………………...’ Buyurdu
3. Bir defasında da Cebrail’in (as) bir insan suretinde gelerek sorduğu, ‘……….. nedir?’ sorusuna Resûlullah’ın verdiği, ‘……………, Allah’ı görüyormuşçasına O’na kulluk etmendir. Sen O’nu göremesen de O, seni görmektedir.
4. ‘Ey Abdullah b. Amr, duydum ki gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyormuşsun. Sakın böyle yapma. Çünkü bedeninin senin üzerinde hakkı vardır, ……………….. senin üzerinde hakkı vardır ve eşinin de senin üzerinde hakkı vardır.
5. Sizin ……………….. üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.’
6. Resûl-i Ekrem’e gelerek iyi muamele görmeyi en çok kimin hak ettiğini soran adama Allah Resûlü üç defa, ‘Annen.’ cevabını vermiş, ‘Sonra ……….., sonra da (sırasıyla) sana en yakın olanlardır.’ diyerek insanın öncelikle anne ve babasına karşı sorumlu olduğunu hatırlatmıştır.
7. ‘Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye ……………… yeter.’
8. ‘Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine yardım et, sonra …………………. göre devam et.’
9. ‘Komşusunun, …………………………….. kimse cennete giremez.
10. ‘Yanı başındaki komşusu açken ………… kimse, iman etmemiştir.’
11. Cebrail bana komşu hakkına saygı göstermeyi o kadar çok tavsiye etti ki ……………………………………………………………….. zannettim.
12. Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da ……………. ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.
13. ‘Sizden herhangi biriniz bir ………….. görürse onu hemen eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle tavır koysun. Bu ise, en azından yapılması gerekendir.
14. Bu dilsiz hayvanlar hakkında ………………………….. Onlara (binmeye) elverişli hâllerinde bininiz ve onları (yenmeye) elverişli hâllerinde yiyiniz.

# YÖNETEN VE YÖNETİLEN

1. Allah Resûlü (sav) ashâbından bazılarını yeni fethedilen yerlere vali olarak görevlendiriyordu. Vali olarak görevlendirilenler Peygamberimiz ve sahâbîlerle vedalaşıp tek tek Medine’den ayrılıyorlardı. Arkadaşlarının vali olduklarını gören bazı sahâbîler ise kendilerinin de bu göreve getirilmelerini arzu ediyorlardı. Ebû Zer (ra) de vali olmak isteyenlerdendi. Zaman zaman, ‘Ben de valilik yapabilirim.’ diye aklından geçiriyor ve böyle bir göreve getirilmeyi arzuluyordu. Bir gün bu düşüncesini Peygamber Efendimize aktarmaya karar verdi. Müsait bir ânında Allah Resûlü’nün yanına yaklaşıp, ‘Ey Allah’ın Resûlü! Bana idari görev vermiyor musun?’ diye sordu. Bu isteği karşısında Allah Resûlü eli ile Ebû Zerr’in omuzuna vurdu ve ona, ‘Ebû Zer! Sen zayıfsın. İdarecilik ise ……………... Gerçekten hakkıyla yerine getirmeyen ve gereğini eda etmeyenler için bu vazife kıyamet gününde rezillik ve pişmanlıktır.’ buyurdu.
2. Başka bir rivayette ise Peygamber Efendimiz, Ebû Zerr’e şöyle dedi: ‘Ebû Zer! Senin gerçekten zayıf olduğunu görüyorum. Kendim için ne istiyorsam ……………………………… İki kişiye bile olsa sakın başkan olma! Yetim malını da yönetmeye kalkma!
3. ‘Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. (Oysa) o, kıyamet gününde ………………. olacaktır. Süt emenin hâli ne güzeldir ama sütten kesilenin hâli ne kötüdür!’
4. bir seferinde mescidinde ashâbına vaaz ederken bir bedevî geldi ve Efendimize, ‘Kıyamet ne zaman?’ diye sordu. Peygamber Efendimiz bedevînin konu ile ilgisi olmayan bu sorusunu cevaplamadan konuşmasına devam etti. Bunun üzerine orada bulunanlardan kimisi, Peygamberimizin bedevîyi duyduğunu fakat sorduğu sorudan hoşlanmadığı için cevaplamadığını, kimisi ise onu duymadığını düşündü. Nihayet Resûlullah sözünü bitirince, ‘O kıyameti soran kimse nerede?’ diye sordu. ‘Benim, yâ Resûlallah!’ dedi bedevî. ‘Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle!’ buyurdu Allah’ın Resûlü. Bedevî, ‘Emaneti zayi etmek nasıl olur?’ diye sorduğunda ise Resûlullah, ‘Yönetim işi …………………… verildiği zaman kıyameti bekle!’ buyurdu.
5. Bir gün Ebû Musa el-Eş’arî, Hz. Peygamber ile görüşmek isteyen iki amcaoğlu ile birlikte Allah Resûlü’nün huzuruna varmıştı. Fakat Ebû Musa, onların Hz. Peygamber ile ne için görüşmek istediklerini bilmiyordu. Hz. Peygamber’in huzuruna vardıklarında iki amcaoğlu da Hz. Peygamber’den yöneticilik vazifesi istediklerini arz etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Ebû Musa’ya dönerek, ‘Sen bu işe ne diyorsun Ebû Musa?’ buyurdu. Ebû Musa, bu durum karşısında çok mahcup olmuştu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Efendimize dönerek, ‘Seni hak din ile gönderen Allah’a yemin ederim ki bu ikisi niyetlerini bana söylemediler. Ben onların vazife isteyeceklerini bilmiyordum.’ dedi. Ebû Musa’nın sözlerini tamamlamasından sonra Allah Resûlü, ‘Biz yönetim işimize, görevlendirilmek isteyeni ……………………….’ buyurdu.Başka bir rivayette ise, ‘Vallahi, biz bu yönetim işine ne onu isteyen birini tayin ederiz, ne de ona hırs gösteren birini!’ buyurdu. Kendisinden herhangi bir görev istemeyen Ebû Musa’yı ise Yemen’e vali tayin etti
6. Kişinin mal ve …………… düşkünlüğünün dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki ……………… o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür.
7. Allah bir idareci hakkında hayır dilediği zaman, ona ……………………… verir. Eğer o idareci yapılması gereken bir işi unutursa bu yardımcı, ona hatırlatır. Eğer idareci işi kendisi hatırlarsa o zaman da bu yardımcı işin yapılması hususunda idareciye yardımcı olur. Eğer Allah onun hakkında hayır dilememişse ona kötü huylu bir yardımcı verir. Eğer yapılması gereken bir işi unutursa yardımcısı ona hatırlatmaz. Eğer idareci işi kendiliğinden hatırlarsa o zaman da işin yapılmasında ona yardımcı olmaz.’
8. Ben Allah’a, hiç kimsenin benden ne ………… ne de kan konusunda isteyeceği bir hakkı olmadığı hâlde ulaşmak isterim.
9. ‘Sen, Allah’ın koyduğu cezalardan birinin affı için aracılık mı ediyorsun?’ diye kızmış ve sonrasında halka hitap ederek şöyle buyurmuştur: ‘Sizden öncekilerin helâk olmalarının sebebi şuydu: Onlardan güçlü bir kimse hırsızlık yaparsa onu cezalandırmazlar, zayıf bir kimse hırsızlık yaptığında ise ona ceza uygularlardı. Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in ……………………… hırsızlık yapmış olsaydı mutlaka onun da elini keserdim.’
10. Yüce Allah dört kimseye öfke duyar: ………..…………. satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve ……………… yönetici.
11. Sakın (zekât olarak) onların mallarından en iyilerini seçip alma. ……………… bedduasından sakın, çünkü onunla Yüce Allah arasında hiçbir engel/perde yoktur.
12. ibnü’l-Lütbiyye, topladığı zekâtlar ile birlikte Peygamberimizin huzuruna gelmiş ve ‘Bu sizin payınız; bu ise bana verilen hediyelerdir.’ demişti. Hz. Peygamber ise onun hediye almasını hoş görmemiş, aldığı hediyelerin zekât memuru olduğu için verildiğini ima ederek, ‘…………………………… otursaydın bu hediye sana verilir miydi, verilmez miydi?’ buyurmuş, böylece zekât memurlarının hediye adı altında rüşvet almasının yolunu kapatmıştır.
13. Allah’ım, bir kimse ümmetimin yönetimi konusunda bir vazife alır da onlara zorluk çıkarırsa sen de …………………………..! Bir kimse ümmetimin yönetiminde görev alır da onlara hoş muamele ederse, sen de ona hoş muamele eyle!
14. Müslümanların idaresini üstlenip de onlar için çalışmayan ve onları doğruya yönlendirmeyen yönetici, onlarla birlikte ……………………………..
15. Allah’ın, bir gruba yönetici yaptığı kişi, o grubu doğruya yönlendirmek için çaba sarf etmezse, cennetin ……………………. dahi alamaz.
16. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kişilerden olduğunda ve işleriniz, aranızda ……………….. ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden daha hayırlıdır.
17. Sizden herhangi bir kimseyi görevli tayin edersek ve o da bir iğneyi hatta daha küçük bir şeyi bizden gizlerse bu …………….. olur, kıyamet gününde o gizlediği şeyle gelir!
18. ‘Resûlullah (sav) beni Yemen’e vali olarak gönderiyordu. Yemen’e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi: ‘Seni niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim …………… olmadan (ganimetten) hiçbir şey alma! Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa kıyamet günü (Allah’ın huzuruna), yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım, şimdi vazifene gidebilirsin.’
19. Sevgili Peygamberimiz yöneticilerden idareleri altındaki kişileri asla aldatmamalarını isteyerek şu uyarıda bulunmuştur: ‘Allah’ın bir gruba yönetici kıldığı kimse, idaresi altındakilere …………….. üzere ölürse, Allah ona cenneti haram kılar.’
20. ‘Bir yönetici, idaresi altında bulunan kimselere ……………. ile muamele yapmaya kalkışacak olursa onları fesada sürükler.’
21. Üstlenilen göreve karşı ihanet sayılabilecek hususlardan biri de idarecinin, kapısını muhtaç ve yoksulun yüzüne kapatmasıdır. Resûlullah (sav) böyle idareciler için de, ‘Herhangi bir idareci kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan bir fakire kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da …………… (cennetin) kapılarını onun yüzüne kapatır.’ Buyurmaktadır
22. ‘…………………. bir kalkandır. Onun ardında savaşılır, onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o, Allah’a karşı sorumluluk bilincini emreder ve adaletle hükmederse bütün yaptıklarından sevap kazanır. Bundan başka bir şey emrederse yaptıklarının karşılığını (vebalini) çeker.’
23. Her kim emîre (yöneticiye) itaat ederse şüphesiz ………… itaat etmiş olur. Her kim de ona isyan ederse şüphesiz ………… isyan etmiştir.
24. ‘Ey insanlar! Allah’a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun. Sizin başınıza kulağı kesik ………… bir köle bile getirilmiş olsa Allah’ın Kitabı’na göre hareket edip size de onu uyguladığı sürece emirlerini dinleyin ve itaat edin!’
25. Sevgili Peygamberimiz yöneticiye karşı içtenlikle davranmayı en doğru işlerden kabul etmiş, yönetici zalim olduğunda ise onun karşısında hakkı söylemeyi cihadın en faziletlisi olarak nitelemiştir. Nitekim devesinin üzengisine ayağını koymuş bir hâldeyken kendisine, ‘Cihadın hangisi daha üstündür?’ diye soran bir kişiye de ‘Zalim idarecinin karşısında …………………………..’ diye cevap vermişti
26. Yönetilenlerin yanlış fiilleri bulunan bir yöneticiye bu şekilde destek vermemelerini isteyen Allah Resûlü, Kâ’b b. Ucre’ye şöyle söylemiştir: ‘Yâ Kâ’b! Benden sonra gelecek bazı devlet adamlarından seni Allah’a sığındırırım. Her kim onların kapılarından girer, yalanlarını doğru sayar, yaptıkları zulümlerine yardımcı olursa ne o benden sayılır, ne de ben ondan. O kimse mahşer günü …………. benim yanıma gelemez. Her kim de onların kapılarından girsin veya girmesin onların yalanlarını doğrulamaz, yaptıkları zulümlere yardım etmezse o bendendir, ben de ondanım. Mahşer günü bu kişi ………………….. yanına gelecektir.
27. ‘Allah’a isyan olan yerde ……………….. yoktur.’
28. Müslüman bir kimsenin ……………… ve …………………… her hususta (yöneticisini) dinleyip itaat etmesi gerekir; ancak kendisine Allah’a isyanı gerektiren bir şey emredilmesi hâriç. Eğer kendisine Allah’a isyanı gerektiren bir emir verilirse, bunu dinleme ve buna itaat etme yoktur.

# HAKLARA RİAYET

1. Nebî (sav), bir gün ashâbı ile oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı: ‘……………. kimdir bilir misiniz?’ Ashâbdan söz alan biri, ‘Bizim aramızda …………….., malı mülkü olmayan kimsedir.’ dedi. Bu cevap üzerine Allah Resûlü şöyle buyurdu: ‘Asıl ………………, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. (İhlâl ettiği bu hakların karşılığı olarak) iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.’
2. ‘Kıyamet günü müminler ateşten kurtulurlar ve cennetle ateş arasındaki bir ………… üzerinde durdurulurlar. Orada, dünyada iken aralarında meydana gelmiş haksızlıklar için kısas yapılır. Nihayet haksızlıklardan temizlendikleri ve pâk oldukları zaman cennete girmelerine izin verilir.
3. ‘Âhiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir.’ demiştir. Hesaplaşma ancak böyle tamamlanır.
4. ‘Yâ Rabbi, sen Hak’sın. …………… de haktır. Senin sözün de haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem de haktır. Peygamberler de haktır. Kıyametin kopması da haktır.
5. ‘Allah yolunda ……………, hürriyetini elde etmek için uğraşan ve zinaya düşmemek için evlenmek isteyen kişiye yardım etmek Allah’ın hakkıdır.’
6. ‘Her yedi günde başını ve bedenini yıkamak, ………………. üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.’
7. ‘Şüphesiz Yüce Allah, her hak sahibine ………….. vermiştir.
8. ‘(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ………….., bu (Mekke) ……………, bu (arefe) gününüz nasıl saygın ise, kanlarınız, ……………. ve onurlarınız da aynı şekilde saygın (dokunulmaz)dır.’
9. ‘Hak sahibinin, …………….. hakkı vardır.’
10. ‘Sizin, hanımlarınızın üzerinde haklarınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin hanımlarınız üzerindeki hakkınız, hanımlarınızın namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimsenin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin! Hanımlarınızın sizin üzerindeki hakkı onların ……….. ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılanmasıdır.’
11. Peygamber Efendimiz anne babaya iyilikte bulunmayı ve onlara karşı saygısızlıktan sakınmayı ısrarla tavsiye ederek ebeveynin haklarına dikkat çekmiştir. Çünkü, ‘Rabbin hoşnutluğu ………………… hoşnutluğuna, O’nun öfkesi ise …………………. öfkesine bağlıdır.’
12. Allah’a ve ………….. iman eden kimse akraba ilişkilerini sürdürsün.’
13. ‘Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi, …………… eziyet etmesin.’
14. Müslüman, aile bireyleri, yakın akrabaları, komşuları yanında toplumun diğer bireylerine karşı da sorumludur. Zira Peygamber Efendimizin tasvirine göre İslâm’ın toplum anlayışına göre, inanan bireyler ‘birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir …………. veya ‘bir vücuda benzer. Organlardan biri hastalanınca vücudun tamamı ateşlenir ve uykusuz kalır.’
15. Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve …………………….’
16. ‘Zulümden sakının! Çünkü zulüm kıyamet gününde …………... olacaktır.
17. Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla ………………..

# HZ. PEYGAMBER: EN GÜZEL MÜREBBİ

1. Bir gün evinden çıkıp mescide giden Hz. Peygamber, orada halka olmuş iki toplulukla karşılaşmıştı. Bunların birinde Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlardı, diğerinde ise ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Resûl-i Ekrem, ‘Her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlar; Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlar ise ilim öğreniyorlar ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim.’ buyurdu ve onların halkasına katıldı. Diğer bir rivayette de Resûl-i Ekrem Hz. Âişe’ye ‘...Allah beni sıkıntı verip zorlaştırıcı olarak göndermedi. Beni ancak ………………. bir öğretmen olarak gönderdi.’ buyurarak kendisini eğitici ve öğretici olarak tarif etmişti.
2. ‘Ben size, ……………………………… öğrettiği gibi öğretiyorum.’
3. ‘…………………………. her Müslüman’a farzdır.’
4. ‘Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah’ın evlerinden bir evde, Allah’ın Kitabı’nı okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet (İlâhî yardım, bereket ve rahmet) iner, onları rahmet bürür, etraflarını ………………….. ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Kimin ameli kendisini geriletir ise ……….. onu ileri götürmez.’
5. Medineli genç sahâbî Muâviye b. Hakem, yasak olduğunu henüz bilmediği sıralarda namaz esnasında aksıran birisine ‘Yerhamükâllâh’ demişti. Cemaat, bakışlarıyla ona tepki göstermiş, o da ‘Yazıklar olsun! Ne oluyor da bana bakıyorsunuz?’ diye karşılık vermişti. İnsanların üstelemeleri üzerine ise susmak durumunda kalmıştı. Namazın ardından Hz. Peygamber’in kendisine nasıl davrandığını şöyle anlatıyordu: ‘Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resûlullah beni ne azarladı ne bana vurdu ne de hakaret etti. Sadece, ‘Bu namazda ……………………. konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır.’ dedi.
6. Hz. Peygamber, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, hoşlanmadığı tutum ve davranışlar karşısında, ‘Şu insanlara …………………!’ veya ‘İçinizden bazıları şöyle şöyle yapıyorlarmış!’ gibi ifadelerle isim vermeden uyarıda bulunarak anlatımda dolaylı bir üslûbu tercih ederdi.
7. Resûl-i Ekrem, Ezd kabilesinden İbnü’l-Lütbiyye’yi zekât toplamakla görevlendirmişti. Bu zât daha sonra bazı mallarla gelip Resûl-i Ekrem’e, ‘Şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi.’ demişti. Bunun üzerine Resûlullah minbere çıkıp, ‘Benim görevli olarak gönderdiğim bir memura ne oluyor ki, ‘Şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi.’ diyebiliyor! Bu kişi ……………………….. otursaydı da bir baksaydı kendisine yine hediye verilir miydi, yoksa verilmez miydi?’ diyerek zekât tahsildarının hediye almasını bir nevi rüşvet veya görev suistimali olarak görmüş ve bu vesileyle herkesi bu tür şeylerden sakındırmıştı.
8. Übey b. Kâ’b’a, ‘Ey Ebu’l-Münzir! Ezberinde olan âyetlerden hangisi daha büyüktür?’ diye sormuştu. O da Allah ve Resûlü daha iyi bilir, deyince, Resûlullah aynı soruyu tekrar sordu. Übey b. Kâ’b, ‘Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm’ deyince Kutlu Nebî onun göğsüne hafifçe vurarak, ‘Ebu’l-Münzir, ………. sana mübarek olsun!’ buyurdu.
9. Ebû Hüreyre’nin, ‘Kıyamet gününde senin şefaatinle en çok kim mutlu olacak?’ sorusu üzerine ise Allah Resûlü, ‘Ey Ebû Hüreyre, senin bu …………………………bildiğim için bu soruyu senden önce kimsenin sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet günü, benim şefaatimden en çok mutlu olacak kişiler içten bir şekilde ‘Allah’tan başka bir ilâh olmadığını’ söyleyenlerdir.’ buyurarak onun soru sormasından memnun olmuş, onu övmüş ve bu şekilde davranmaya teşvik etmişti.
10. ‘Kolaylaştırın zorlaştırmayın; ……………………………………..!’
11. Huneyn Savaşı’nda, Resûl-i Ekrem ganimet taksim ettikten sonra bir adam, yapılan taksimatın âdil olmadığını ve Allah rızasının gözetilmediğini söylemişti. Onun bu lafları Resûl-i Ekrem’e ulaşınca, ‘Allah ve Resûlü adaletli değilse, kim adaletli olabilir ki? Allah, ……………….. rahmet eylesin, o bundan daha çok eziyet görmüştü fakat sabretti.’ demekle yetinmişti.
12. bir gün yanına gelen ve zina etmek istediğini söyleyen bir gencin insanlar tarafından azarlandığını görünce onlara mani olmuş, onu yakınına oturtmuştu. Rencide etmeden ve onurunu kırmadan, ‘Sen annenle zina yapılmasını ister misin? Kızınla zina yapılmasını ister misin? Kız kardeşinle zina yapılmasını ister misin? Halanla zina yapılmasını ister misin? Teyzenle zina yapılmasını ister misin?’ şeklinde birkaç soru sormuştu. Genç her defasında, ‘Hayır. Allah’a yemin ederim, Allah beni sana feda etsin ki, istemem.’ diye cevap vermiş, bunun üzerine Allah Resûlü hiç kimsenin annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla teyzesiyle zina yapılmasını isteyemeyeceğini bildirerek ikna olmasını sağlamış ve ………………………. göndermişti.
13. Bir gün Hz. Âişe hırçın bir deveye binmiş ve hayvanı sakinleştirmek için yularını sert bir şekilde ileri geri çekmeye başlamıştı. Bunun üzerine Resûlullah (sav) ona, ‘Ey Âişe, yumuşak davran! Çünkü ……………(nezaket) nerede bulunursa onu güzelleştirir, nereden çıkarılıp alınırsa o da çirkinleşir.’ buyurarak bineğine iyi davranmasını öğütlemişti.
14. Râfi’ b. Amr el-Gıfârî’nin anlattıkları eğitim üslûbu açısından oldukça dikkat çekicidir: ‘Henüz çocuk iken ensarın hurma ağaçlarını taşlamıştım. Bunun üzerine beni Peygamber’e (sav) götürdüler. O bana, ‘Yavrum, hurmayı niçin taşlıyorsun?’ diye sordu. Ben, ‘Yemek için!’ diye cevap verince Resûlullah (sav), ‘Hurmayı taşlama, altına düşenlerden ye.’ dedi. Sonra başımı okşadı ve ‘Allah’ım, bu çocuğun …………….!’ diye dua etti.’
15. Bir gün Abdullah b. Abbâs, Resûlullah’ın (sav) arkasına binmiş, aynı binek üzerinde yolculuk yaparlarken Hz. Peygamber ona şunları söylemişti: ‘Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki Allah’ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda …………… kaldırılmış, sayfalar(daki yazılar) kurumuştur.’
16. Enes b. Mâlik der ki, ‘Resûlullah (sav) bana, ‘Yavrucuğum! Hiçbir kimseye ………………………. olmadığı hâlde sabahlamayı ve akşamlamayı başarabilirsen bunu yap!’ dedi. ’Yavrucuğum! Bu benim ………………….. Kim benim ……………….. hayata geçirirse gerçekten beni seviyor demektir. Beni seven kimse de benimle birlikte …………………… olur.’
17. Resûlullah (sav) himayesi altında yetişen Ömer b. Ebû Seleme’nin tabağın içinde elini gezdirdiğini görmüş ve ‘Yavrum, ………………, sağ elinle ye ve …………… ye!’
18. ‘Hz. Peygamber hitap ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, sanki bir orduyu uyarıyormuşçasına celallenirdi... Bir defasında işaret parmağıyla orta parmağını bitiştirerek, ‘…………. ile ben, şu şekilde (yakın) gönderildim.’
19. Resûlullah (sav) bir gün düz bir çizgi çizdi ve ‘Bu, ………….. yoludur.’ buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra, ‘Bunlar birtakım yollardır. Her yolun başında, ona çağıran bir şeytan vardır.’ buyurdu. Sonra da şu âyeti okudu: ‘Şüphesiz ki bu, benim dosdoğru yolumdur. O hâlde ona uyun. Başka yollara tâbi olmayın. Sonra sizi onun (yani Allah’ın) yolundan ayırır.’
20. Bir gün bir bedevî Resûlullah’ın yanına gelerek abdestin nasıl alınacağını sordu. Hz. Nebî, abdest uzuvlarını üçer defa yıkayarak ona abdest almayı gösterdi. Sonra da ‘………….. budur. Bundan fazla yapan kimse, günah işlemiş, sınırı aşmış veya haksızlık etmiş olur.’
21. ‘Ey insanlar! Sizler nefret ettiriyorsunuz. Her kim insanlara namaz kıldırırsa namazı hafifletsin. Çünkü cemaatin içinde ……….. olanlar, zayıf olanlar ve iş güç sahibi olanlar vardır.’
22. Bir gün, ‘Burnu yere sürtülsün! Burnu yere sürtülsün! Burnu yere sürtülsün!’ buyurarak söze başlamıştı. Ashâb hemen meraklanmış, ‘Kimin yâ Resûlallah?’ diye sormaktan kendilerini alamamışlardı. Bunun üzerine Allah Resûlü, ‘………… anne babasına veya birine yetişip de onlardan dolayı cennete girmeyenin!’ buyurmuştu.
23. ‘Resûlullah’ın (sav) yanına gelmiştik, bizler aşağı yukarı aynı yaşlarda delikanlılardık. Yirmi gün onun yanında kaldık. Resûlullah (sav) çok merhametli ve çok şefkatli idi. Ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de onları kendisine haber verdik. Resûlullah (sav) bize, ‘Ailelerinizin yanına dönün, onlarla birlikte oturun, (burada öğrendiklerinizi) onlara da öğretin. Namaz vakti gelince namaz kılmalarını emredin. Biriniz ezan okusun, yaşça en büyüğünüz de size ………. olsun!’ buyurdu.
24. ‘Allah’ım, senden faydalı bir ilim, helâl bir rızık, tarafından kabul gören bir ………. istiyorum!’
25. ‘Allah, ilmi insanlardan bir anda söküp almaz. Fakat ………………… alarak ilmi alır. Nihayet geride tek bir âlim kalmadığında, insanlar cahil önderler edinirler. Onlara sorular sorulur ve bilgisizce fetva verirler. Böylece hem saparlar hem saptırırlar!’

# ÖZENTİ

1. Aslında sonbahar ve ilkbaharda kutlanan Mihrican ve Nevruz isimli bu bayramlar, İranlılara ait dinî ve millî bayramlardı; ancak daha sonra çeşitli şekillerde diğer toplumlara da geçmişlerdi. Dolayısıyla Hz. Peygamber, başka bir inanç sistemine ait bu bayramların kutlanmasını hoş görmeyerek şöyle dedi: ‘Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan …………………….olan Kurban ve Fıtır (Ramazan) bayramlarıyla değiştirdi.’
2. ‘Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde …………; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder; onun için bu da hayır olur.’
3. Resûlullah ile birlikte Huneyn’e, bir rivayete göre ise Hayber’e doğru yola çıkan Müslümanlar, heybetli, yeşil bir ağaca rastlamışlar ve Resûlullah’tan bu ağacı kendileri için ‘zâtü envât’ tayin etmesini istemişlerdi. ‘Uğurlu askı’ mânâsındaki ‘zâtü envât’, müşriklerin her yıl yanına gelip kurban kestikleri büyük, yeşil bir sedir ağacıydı. Müşrikler, silahlarını bu ağacın üzerine asarak bir gün boyunca ibadet amacıyla orada kalırlardı. Muhtemelen Resûlullah’a eşlik eden Müslümanlar, eski alışkanlıklarının etkisiyle böyle bir ricada bulunmuş, bunun bir putperest âdeti olup İslâm inancıyla bağdaşamayacağını düşünememişlerdi. İşte bu nedenle Allah Resûlü onların isteğine şöyle karşılık verdi: ‘Sübhânallâh! Sizin bu söylediğiniz, kavminin ………… söylediği şu söze benzer: ‘...Ey Musa, bize o insanların taptığı tanrılar gibi bir tanrı yap...’’
4. Sizden biriniz yemin eder ve yemininde ‘……… hakkı için’ derse arkasından hemen ‘Lâ ilâhe illâllâh’ desin...
5. ‘(Yas tutma maksadıyla) Elleriyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve câhiliye âdeti ile feryat eden kimse ………………………’
6. Allah’ın lâneti Yahudilerin ve Hıristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin ………. kendilerine mescit edindiler.’
7. ‘Yahudiler ve Hıristiyanlar (ağarmış saç ve sakallarını) boyamazlar, onlara ………….. ediniz
8. ‘Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hıristiyanlara …………………….! Yahudilerin selâmlaşmaları parmak işaretiyledir; Hıristiyanların selâmlaşmaları ise el ile işaret etmekten ibarettir.’
9. ‘Kim bir topluluğa ……………….. çalışırsa o da onlardandır.’
10. Kendisine gelerek câhiliye devrinde yaptığı köle azat etmek, sadaka vermek veya akrabaya iyilik yapmak gibi bazı davranışların karşılığı olup olmadığını soran Hakîm b. Hizâm’a, ‘Sen eskiden yaptığın ……………… Müslüman oldun.’ cevabını vermiş
11. Câhiliye devrinde ticaret ortaklığı yaptığı Sâib isimli sahâbîye de şu tavsiyede bulunmuştur: ‘Ey Sâib! Câhiliye çağında yaptığın faziletli şeylere İslâm devrinde de ……….. et. Misafiri ağırla, yetime ikram et ve komşuna iyi davran!’

# İLTİMAS

1. ‘Sizden önce gelip geçen insanların …………………….. sebebi, aralarında ileri gelen (zengin) kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf (ve fakir) kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Canım elinde olan (Allah)a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim!’
2. ‘Kim bir hayra vesile olursa, ona o hayrı işleyenin ………… kadar sevap vardır.’
3. ‘Allah’ın hadlerini (kanunî cezaları, size) yakın olan ve uzak olan herkese uygulayın. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi Allah(ın hükmünü uygulama) hususunda …………………..!’
4. Sahâbeden Beşîr b. Sa’d’ın diğer çocuklarını bırakıp sadece Nu’mân isimli oğluna malından hibe ettiğini öğrendiğinde Peygamber (sav) ona, diğer çocuklarına da bağışta bulunup bulunmadığını sordu. Olumsuz cevap alınca, ‘Öyleyse beni zulüm ve haksızlık olan bir işte ………………………..’ buyurarak Beşîr b. Sa’d’ın, Nu’mân’a yaptığı farklı muameleyi zulüm ve haksızlık olarak nitelemiştir.
5. Resûl-i Ekrem bir gün, ‘Benden sonra ………………….. olayları ve hoşlanmayacağınız işler göreceksiniz.’ buyurunca sahâbîler, ‘Yâ Resûlallah, bizden o günlere erişenlere ne tavsiye edersin?’ diye sormuş. Bunun üzerine Allah Resûlü, ‘Yapmanız gereken görevleri yaparsınız, hakkınız olan şeyin size verilmesini Allah’tan niyaz edersiniz.’ demiştir.

# ALLAH’A İMAN

1. Yalnızca tek olan Allah’a iman etmek ne demektir bilir misiniz?’ diye sorar. Onların ‘Allah ve Resûlü daha iyi bilir.’ diyerek cevap vermeleri üzerine Hz. Peygamber, ‘Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, …………… vermek, Ramazan orucunu tutmaktır.’ buyurur.
2. ‘Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah onu cehenneme ……. kılar.
3. ‘Şu üç haslet kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü’nü …………………….. sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten …………. atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.
4. ‘Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, zarar etmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve hoşunuza giden evleriniz size Allah’tan, Peygamberinden ve ………………………… daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin.’ (Tevbe, 24) Çünkü Allah’a iman etmek en çok O’nu sevmeyi, her hâlükârda O’na güvenip dayanmayı ve O’na gerektiği şekilde saygıyı gerektirir. Kişi bu vecibelerini yerine getirir ve ‘Allah’ı Rab; İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak gönülden benimserse’ imanın tadını almış demektir. Aynı şekilde kişi, ‘Allah için ……….., Allah için buğz eder, Allah için ……….., Allah için engel olursa imanını olgunlaştırmış, kemale erdirmiş’ demektir.
5. ‘Kim (günde) yüz defa ‘Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ (Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur, mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O’nun her şeye gücü yeter.) derse bu, o kimse için on köleyi azat etme sevabına denktir. Ona yüz iyilik yazılır ve yüz …….. silinir. (Bu söyledikleri) o günün akşamına kadar onun için şeytana karşı koruyucu olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka, hiç kimse onun bu yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz.
6. Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O her şeye kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah’ın yardımı ile erişilir. …………….. hoşlanmasa da biz samimiyetle kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a, nimet ve güzel övgü sahibine ibadet ederiz.’
7. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd yalnız O’nadır. O’nun her şeye gücü yeter. Biz seferden memleketimize dönenleriz, tevbe edenleriz, sadece Allah’a ibadet edenleriz, secde edenleriz ve sadece Rabbimize hamdedenleriz. Allah vaadine sadıktır. Kuluna …………. etmiş, bütün düşman grupları tek başına O hezimete uğratmıştır.’
8. ‘İyi dinleyin! Size benden istediğiniz hizmetçiden daha hayırlı olan bir şeyi öğreteyim. İkiniz uyumak üzere yatağınıza girdiğinizde otuz üç kere ‘Allâhü ekber’, otuz üç kere, ‘Sübhânallâh’, otuz üç kere de, ‘Lâ ilâhe illâllâh’ deyiniz. İşte bunları söylemek, ikiniz için bir hizmetçiden daha ………………….’
9. ‘Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği (kadar mükâfatı olan) bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin?’ Ebû Zer, ‘Evet isterim, Ey Allah’ın Resûlü!’ deyince, Efendimiz,’Her ………….. sonunda otuz üç kere ‘Allâhü ekber’, otuz üç kere ‘Sübhânallâh’, otuz üç kere ‘Elhamdülillâh’ diye Allah’a hamdetmelisin. Sonra da bunu ‘Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ diye bitirmelisin.’
10. ‘Bu işin (dinin) başı, Allah’tan başka ilâh olmadığına, O’nun ortağının bulunmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve peygamberi olduğuna iman etmek, bu işin (dinin) direği …………….. ve zekât vermek, bu işin (dinin) zirvesi de Allah yolunda ………………………..’
11. ‘Sen Ehl-i kitaptan olan bir topluma (yönetici olarak) gidiyorsun. Onları ilk önce Allah’a kulluk etmeye davet et. Bunu kabul ederlerse onlara her gün ve gece Allah’ın beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bunu uygularlarsa, onlara Allah’ın aralarından zengin olanların mallarından alınıp fakirlere verilmek üzere ………. farz kıldığını söyle.’
12. İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illâllâh’ (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. …………………. ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. ……………… da imanın bir şubesidir.’
13. Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa ya ……………………………….!’
14. ‘İnsanları Allah için …………., onlara Allah için buğzettiğinde, dilini Allah’ı zikirde kullandığında (iman en üstün hâle ulaşmış olur).’
15. ‘Allah’a iman ettim de, sonra …………..
16. Allah …………….. adına yemin etmenizi yasaklamıştır; yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır.’
17. Allah’ın (cc) şöyle buyurduğunu anlatmıştır: ‘Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni …………. ederek sabahladı. Kim ‘Allah’ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk.’ demişse, o bana iman etmiş, yıldızı(n ilâhî gücünü) inkâr etmiştir. Kim de, ‘Şu ve şu yıldızın doğması veya batması ile yağmura kavuştuk.’ demişse, o da beni inkâr etmiş, yıldıza iman etmiştir.’
18. ‘Kim, Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna iman ederse o kişi için cennetin …………. kapısı açılır, onların hangisinden dilerse ondan girer.’

# HZ. PEYGAMBER’İN (SAV) ÇOCUK VE GENÇLERLE MÜNASEBETİ

1. ‘Merhamet etmeyene ………… olunmaz.’
2. ‘Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyiliği emredip ………………………….. bizden değildir.’
3. ‘Bu, Allah’ın kullarının kalbine koyduğu ……………... Allah, kullarından ancak merhametli olanlara merhamet eder.’
4. ‘Siz şimdi Üsâme’nin kumandanlığı hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Bundan önce babasının kumandanlığı hakkında da konuşmuştunuz. Allah’a yemin ederim ki …………….. bu göreve nasıl lâyık ve insanların bana en sevimlilerinden idiyse hiç şüphesiz Üsâme de babasından sonra bana insanların en sevimlilerindendir.
5. ‘Gençler! Evlenme imkânı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve ……………….. korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkânı bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü orucun, kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
6. Huşû duyan ……………., (namaz kılarak) rükû eden ………….., emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.

# GÜZEL AHLAK

1. Ben, (başka değil, sadece) (iyi), ………………… tamamlamak (uygulamak) için gönderildim.’
2. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu, bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hâle getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: ‘Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı.’ İşte ben, o (yeri boş bırakılan) ………………; ben peygamberlerin sonuncusuyum.
3. (Allah’ım!) Beni ………………. eriştir. Senden başka güzel ahlâka eriştirecek yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlâkı benden uzaklaştıracak yoktur!..’
4. Ey Muâz b. Cebel! İnsanlara ………………… muamele et.
5. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ………….. bakımından en güzel olanıdır.
6. İyilik güzel ahlâktır. Kötülük ise içini huzursuz eden ve …………………………. istemediğin şeydir.’
7. Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki ……………….. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!’
8. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah …………………………… son derece öfkelenir.
9. Ameller ancak ………………… göre değer kazanır.
10. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. ………… doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
11. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel ……………. veriniz.

# DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

1. ‘Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, ………… ile ……………, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.’
2. ‘Konuştuğu zaman yalan söyleyen kimse, Allah’a ve …………… (tam mânâsıyla) inanmamıştır.
3. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin (tereddütsüz biçimde) huzura ermesidir. ……………… ise şüpheden ibarettir.’
4. Her duyduğunu söylemesi kişiye …………….. olarak yeter!’
5. ‘Münafığın alâmeti üçtür: Söz söylediği zaman yalan söyler, vaad ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman …………. eder.’
6. Bir konuda seni tasdik ettiği (sana inandığı) hâlde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ……………………..!’
7. Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a ……………………...’
8. İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere …………………..’
9. (Kebairin en büyükleri) … İyi dinleyin bir de yalan söylemek ve ………… şahitlik yapmaktır.
10. Eğer bir satıcı, doğru söyler ve gerekli açıklamalarda bulunursa, alışverişi bereketlendirilir. Eğer yalan söyler ve kusurları gizlerse, alışverişinin ………… yok olur.’
11. Kim benim adıma kasten yalan söylerse ………………………….. hazırlansın.
12. Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. ‘ buyurmuş ve ilk sırada, ‘Konuştuğunuz zaman ………………….’ ilkesini zikretmiştir.
13. **……………..** ayrılmayın. Çünkü ……………….. (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru/sıddîk’ olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı/kezzâb’ olarak tescillenir.’

# ALDATMAK

1. Müslümanlar arasında aldatma olamaz! Bizi aldatan, …………………..!’
2. ………………………, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.
3. Mümin, aynı …………….. iki defa sokulmaz.
4. Ben (her hâl ve şartta) sadece ………… söylerim.
5. Her kim kardeşine bile bile gerçek dışı bir tavsiyede bulunursa kardeşine ………….. etmiş olur.
6. Allah’ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin ………….. alamaz.

# KARDEŞLİK HUKUKU

1. Bir gün ashâbıyla birlikte otururken Hz. Peygamber’in mübarek ağzından şu sözler dökülür: ‘Allah’ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah’a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.’ Bu sözü işiten sahâbîler bir anda kulak kesilip merakla sorarlar: ‘Kim bunlar, yâ Resûlallah?’ Ashâbın dikkatini toplayan Allah Resûlü şu açıklamayı yapar: ‘Bunlar, ……………….. ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın, sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir ………………. vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar, insanlar hayıflanırken onlar üzülmezler.’ Allah Resûlü bu sözlerinin ardından, ‘Haberiniz olsun, Allah’ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir.’ ayetini okur.
2. Ebû Zerr’in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hz. Peygamber, bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: ‘Allah’a en sevimli gelen amel nedir?’ İnsanlar saymaya başlar; bazıları namaz, bazıları zekât, bazıları da, cihad diye cevaplandırır Allah Resûlü’nün sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: ‘Allah’a en sevimli gelen amel, Allah için olan ………. ve Allah için olan ……………..’
3. Allah Resûlü’ne, ‘………….. nedir?’ diye sorulduğunda, ‘Güzel ahlâktır.’ cevabını vermiş
4. İnsanların en ………………, kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir.
5. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye ………….. olarak yeter.
6. Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde ……………… ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
7. Sevdiğini ………… sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğine de ………… davran, belki bir gün dostun olur.
8. Sizden biri, kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) …………. olamaz.
9. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da ………………………………
10. Müslüman’ın diğer Müslümanlarla ilişkisi, birbirine kenetlenmiş ……….. gibidir.
11. Evinde iki kişilik yemeği olan, ………. kişiyi; dört kişilik yemeği olan ise beşinci veya altıncıyı alıp yemeğe götürsün.
12. Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen kimse …………. değildir.
13. Kıyamet günü bir adam getirilip, cehenneme atılacaktır. Bağırsakları dışarı dökülen bu adam, eşeğin …………………. etrafında döndüğü gibi cehennemde, bağırsaklarının etrafından dönecektir. Cehennemdekiler etrafına toplanıp, ‘Sen iyiliği tavsiye edip, kötülüklerden insanları uzaklaştırmaz mıydın (Bu ne hâl)?’ diye soracaklardır. Bunun üzerine o adam, ‘Evet. İyiliği emrederdim, ancak kendim yapmazdım; kötülüklerden insanları sakındırırdım, ancak onları kendim yapardım.’
14. Zandan sakının! Zira zan, ……………… ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!’
15. El sıkışın içinizdeki ……………. gitsin, birbirinize hediyeler verin sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.’

# DÜNYEVİLEŞME

1. Âdemoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür: ………. sevgisi ve uzun ömür (dileği).’
2. Âdemoğlu ‘Malım, malım!’ der. Ey âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ……………………. (âhirette karşılığını almak üzere) önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?
3. Zenginlik, mal çokluğu değil …………….. tokluğudur.
4. ‘Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi (bundan sonra) sizin için …………….. korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya (nimetleri)nın yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların o dünya (nimetleri) için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım.
5. ‘İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir; ………….. sevgisi ile mal sevgisi.’
6. Dünyaya ………….. etmemek (zâhidlik) demek, kişinin helâl olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Bilakis dünya hayatında zâhidlik demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir.’
7. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah’ın ona verdikleriyle kanaatkâr kıldığı kimse …………………………..
8. Allah’ım! Muhammed ailesinin rızkını, ………….. sürdürebilecekleri kadar ver!
9. ‘Benim dünya (konforu ve lüksü) ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir ………… gibiyim.’
10. ‘Dünyada (kimsesiz) bir …………, yahut bir yolcu gibi ol!’
11. ‘Bu dünya malı göz alıcı ve ………………. Ne mutlu sahip olduğu maldan yoksullara, yetimlere ve yolda kalmışlara verenlere! Malını haksızlık yaparak kazanan ise bir türlü doymak bilmeyen ………….. kimse gibidir. Kıyamet gününde bu mal onun aleyhine şahit olacaktır.’
12. ‘Sizden her kim ruhen ve ………….. sağlıklı olup, günlük yiyeceği de yanında olursa dünya onun olmuş gibidir.’
13. Sizden (maddî yönden) daha aşağı olanlara bakın! Sizden yukarıda olanlara bakmayın! Bu, …………………………………………………….. için daha uygundur.’
14. Takva ehli kimseler için ………………… bir zararı yoktur.
15. İyi insan için, iyi mal ne …………………!

***KARI KOCANIN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AYET VE HADİSLER***

|  |  |
| --- | --- |
| ERKEĞİN SORUMLULUKLARI | KADININ SORUMLULUKLARI |
| Onlarla (kadınlarla) güzel geçinin! Kendilerinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki, sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah Teala, birçok ………………….. takdir etmiş olur. Nisa 19 | Saliha kadınlar, ………………..…… ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Nisa 34 |
| Sizin en hayırlınız ailesine karşı iyi davrananızdır. Ben ailesine karşı en iyi davrananızım. Kadınlara ancak ……………….. kişi değer verir. Kötü kişi de onlara kötülük eder. (İbn Asakir; hadisin ilk kısmı Tirmizi, İbn Mace) | Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder ve kocasının (meşru) isteklerine itaat ederse ……………. girer. (Bezzar, Ahmed b. Hanbel, Taberani) |
| Mümin kişi, hanımından …………… etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. (Müslim) | Kocasını ……………………………… ölen kadın cennetliktir. (Tirmizi, İbn Mace, Hakim) |
| Yâ Resûlallah! Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu: ‘Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yalnız bırakmak gerekirse, bu işi sadece ………………. yapmaktır.’ (Ebû Dâvûd, İbni Mâce) | ‘Ey kadınlar topluluğu, sadaka veriniz. Ben cehennem halkının çoğunun sizden oluştuğunu gördüm’ Sebebi sorulunca: ‘Kocalarına ve iyiliklere karşı ……………………. ediyorlar. Eğer sen onlardan birine ömür boyu iyilik yapsan, sonra da senden azıcık bir hata görse, ‘senden hiç iyilik görmedim’ deyiverir’ (Buhari). Müslim’deki rivayette ise: ‘Çünkü siz halinizden çok ………………. eder, kocanızın iyiliğine karşı nankörlük edersiniz’buyurmuştur. |
| ‘Birçok kadın Muhammed ailesine gelerek kocalarını şikâyet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler, sizin ………………….. değildir.’ (Ebû Dâvûd, İbni Mâce) | Bir kimsenin başka bir kimseye secde etmesini emretseydim, …………………………. secde etmesini emrederdim. (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, Hakim, Darimi) |
| ‘Dünya geçici bir ………………. ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.’ (Müslim, Nesâî, İbni Mâce) | Kadınlar (çocuklarını karınlarında) taşıyıcıdır, doğurucudur ve çok ………………….. Eğer kocalarına ettikleri nankörlük olmasa bunların namaz kılanları, cennete girerlerdi. (Ahmed b. Hanbel, İbn Mace, Taberani, Hakim, Tayalisi)  |
| ‘Allahım! İki zayıf kimsenin, ……………… kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum.’ (Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ) | ‘Kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirirse, melekler sabaha kadar ona …….. ederler.’ (Buhârî, Müslim) |
| ‘Kadın eğe kemiği gibidir. Eğer onu doğrultmaya kalkarsan kırılır. ………………. olmak istersen o eğrilikle birlikte kabul et’ (Buhâri) | Kadınların en hayırlısı, kocası ona baktığında neşe duyan, bir şey emrettiğinde kendisine ……………………, kocası bulunmadığında namusunu ve malını koruyan kadındır.(Ahmed b. Hanbel, Nesai, Hakim, Beyhaki) |
| ‘Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkunuz. Onları Allah'ın ……………….. olarak aldınız ve Allah'ın kelimesi ile helâl edindiniz’ (Müslim, Ebû Dâvud, İbn Mâce, Dârimî). | Peygamberimiz (s.a.v.) ‘Size cennetlik kadınların kimler olduğunu haber vereyim mi?’ buyurdu. ‘Onlar kocalarını çok severler. Kocası ona kızdığında, elini kocasının ………………………… ve ona, 'İşte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım.’ der.’ (Taberânî) |