**KURAN KERİM**

İLMİN FAZİLETİ

Kuran’ın ilk emri “Oku”

Kalem süresi

Allah'tan ancak âlim kulları korkar. Fatır 28

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer, 9

Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim sahipleri de adaleti yerine getirerek şahittirler. Ali İmran 18

İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak alimler düşünüp anlarlar. Ankebut 43

Allah, içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin değerini yükseltir Mücadele 15

“Rabbim! İlmimi arttır” de. Taha 114

İLİM-AMEL

Siz insanlara iyiliği (birr) emredip kendinizi unutuyor musunuz? Bakara 44

Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Cuma 5

Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Saff 4

**HADİSLERLE İSLAM(Bilgi, Bilgi Ahlakı)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***FAZİLET*** | ***YAYMA*** | ***AMEL*** | ***İHLAS*** |
| *Allah (cc) Yolunda* | *Yüzü Ak* | *Değirmen Taşı* | *İnsanların Teveccühü* |
| *Cennete Giden Yol* | *En Faziletli Sadaka* | *Kendini Yakan Kandil* | *Cennetin Kokusu* |
| *Kime Hayır İstenirse* | *Ateşten Gem* | *Faydasız İlim* | ***AYETLER*** |
| *Günahlara Keffaret* | *Amel Edenlerin Sevabı* | *İlmimi Artır* | *Oku – Kalem* |
| *Peygamber Varisi* | *Sadaka-i cariye* |  | *Alimler Korkar* |
| *2 Kişiye Gıpta* | *Bol Yağmur* |  | *İlmimi Artır* |
| *Resulullah (s) muallim* | *Alimin Ölümü* |  | *Bilenlerle Bilmeyenler* |
| *5. Olma* | *En Hayırlı İnsanlar* |  | *Misalleri Alimler Anlar* |
| *Sevapta Eşit* | *Alimin Ayak Sürçmesi* |  | *Melekler ve İlim Sahipleri* |
| *Alimimizi Saymayan* | *Kıyamet Alameti* |  | *İlim sahiplerinin dereceleri* |
|  | *Fidye Yerine* |  | *Rabbânî* |

**KÜTÜB-İ TİS’ADAKİ İLİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ HADİS ŞERİFLER[[1]](#footnote-1)**

**1.İLMİN ve ÂLİMİN ÖNEMİ**

**1.1.Âlimler, Peygamberlerin Varisleridirler**

*Âlimler ancak, miras olarak ilim bırakan peygamberlere vâris olanlardır. Bu ilim mirasını alan, bol ve büyük bir nasip almıştır.*

**1.2. İlim, İnsanı İnce Anlayış Sahibi Yapar**

*Allah her kimin hayrını isterse ona din hususunda büyük bir anlayış verir.*

İbn Ömer, kendisi için “fakîh” denildiğinde; “fakîh ancak, dünya hususunda zâhid (arzusu

ve beklentisi olmayan), ahiret hususunda râğıb (arzulu ve beklentisi olan) kimsedir. Alimler, Allah’a taat içinde olan kimselere va’d edilenleri, âsiler için bildirilen tehditleri ve Allah’ın kullarına verdiği nimetlerin büyüklüğünü bilmeleri sebebiyle onların korkuları daha fazladır.

**1.3. İlmin Kaynağı Vahiydir**

**1.4. İlim, Yöneticilik İçin Gereklidir**

Ömer ibn Hattâb: “*Seyyidler olmanızdan önce fakîhler olunuz* (İlmi, başkan yapılmadan, bir göreve atanmadan önce öğrenin)” dedi.

Yaşları ilerlemiş veya bir makama getirilmiş olan kimseler, genellikle, utanma, büyüklenme gibi sebeplerle ilim öğrenmeyi terk ederler. Bu durumda, insan, daha önce ilim öğrenmemişse cahil kalır. Bundan dolayı da ilim, yaş ilerlemeden veya bir makama getirilmeden önce öğrenilmelidir. Ancak bu daha sonra öğrenilemeyeceği anlamına gelmez.

**1.5. Şeytan'a, Bir Âlimi Aldatmak Bin Âbidi Aldatmaktan Daha Zordur**

*Şeytan'a, fıkıh sahibi bir âlimi aldatmak bin âbidi aldatmaktan daha zordur.*

**1.6. İlim Halkası Diğerlerinden Daha Hayırlıdır**

Rasûlullah (s.a.) bir gün odalarından birisinden çıkıp mescide girdi. Bu esnada iki halka (şeklinde oturmuş iki cemaat) ile karşılaştı. Bunlardan bir halka, Kur'ân okuyor ve Allah'a dua ediyordu. Diğer halka da ilim öğreniyor ve öğretiyorlardı. Bunun üzerine Peygamber (s.a.): *“(Bunların) hepsi hayır üzerindedirler. Şunlar, Kur'ân okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Eğer Allah dilerse onlara (isteklerini) verir ve dilerse vermez. (Diğer cemaate işaretle) bunlar da (ilim) öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak öğretici olarak gönderildim.”* buyurdu ve hemen bunların yanına oturdu.

**1.7. İnsanın Geride Bırakacağı En Hayırlı Şeylerden Birisi de İlimdir**

*İnsanın (ölüp) kendisinden geriye bıraktığı şeylerin en hayırlısı üç tanedir: Kendisine duâ eden sâlih çocuk, kendisine sevabı ulaşacak olan sadaka-i câriye ve kendisinden sonra onunla amel edilecek ilim.*

**1.8. İlim Yağmur Gibidir**

Lokman Hekim oğluna vasiyet edip şöyle demiştir: “Yavrum! Âlimlerle otur, onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri, göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, kalpleri de hikmet nuru ile diriltir.”

**1.9. İlim Sahibine ve Onu Öğretene Tüm Mahlukat Dua Eder**

*Âlimin âbide karşı üstünlüğü benim sizin en aşağı mertebede olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir.* Sonra Rasûlullah (s.a.) şöyle devam etti: *Allah ve Melekleri, göklerin ve yerlerin halkı, hatta yuvasındaki karıncalar hatta balıklar, insanlara hayır ve faydalı şeyler öğreten kimseye dua ederler.*

İnsan önce bilecek, sonra ona göre amel edecektir. İlmin bu önceliğinin yanında getirdiği mükellefiyetler de çoktur. İlim sahibi (âlim); bildiğiyle amel edecek, bundan dolayı ilmi öğretip yaymaya, hakkı ayakta tutmaya, insanları doğru yola irşâd etmeye gayret gibi pek çok ferdi ve içtimâi görev ifa edecektir. Böylelikle hayrı öğreten kimse, Allah'ın dinine hizmet ettiği, neticede bütün mahlûkatın yararına olan şeyler öğrettiği için, rivayetlerde bahsi geçen istiğfar ve duaya mazhar olur.

**1.10. İlim Üstünlük Sebebidir**

*Kim ilim elde etmek için bir yol tutarsa, Allah da onu Cennetine giden yola iletir. Melekler ilim öğrencisinin razı olması için kanatlarını indirirler. Bir âlim için göktekiler ve yerdekiler*

*hatta denizdeki balıklar bile o âlimin bağışlanması için Allah’a yalvarırlar.* ***Âlim bilgili bir kimsenin cahillikle ibadet eden bir kimseye karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.*** *Âlimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakmışlardır; onlar sadece miras olarak ilim bırakmışlardır. Kim ilimden nasibini alırsa çok büyük hayırlara kavuşmuş olur*.

*Şu, farz namazı kıldıktan sonra oturup halka hayrı öğreten âlimin, gündüzü oruçlu, gecesi namazlı âbide üstünlüğü, benim, sizin (mertebece) en aşağıda olan adamınıza üstünlüğüm gibidir.*

*Kime ölüm, İslâm'ı ihya etmek için ilim peşinde iken gelirse, Cennette onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır.*

*İyi bilin ki, kötünün en kötüsü âlimlerin kötüleridir, iyinin en iyisi de âlimlerin iyileridir.*

**1.11. İlmi Öğrenen ya da Öğreten Olmak**

*Alim ve öğrencisi, mükafat hususunda ortaktırlar. Diğer insanlarda ise hayır yoktur.*

Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) şöyle dedi: *Ya âlim, ya öğrenci ya da dinleyici ol. Dördüncüsü olma, sonra helak olursun!* Bazı rivayetlerde dördüncü olarak “seven olmak” geçmektedir ki; ilmi veya ilimle meşgul olanları demektir.

Her ne durumda olursa olsun ilmî bir faaliyet içinde az da olsa bulunulmalıdır. Aynı zamanda eğitim ve öğretim faaliyetlerine örgün ya da yaygın olarak katılmak, bilgi ve bilinç düzeyimizi artırmak dünyevî menfaatler için değil ahiret için olmalıdır.

**1.12. İlim Ehli, Fitnelerden Korunmuştur**

*Yakında öyle fitneler olacak ki, Allah'ın ilimle ihyâ ettiği (ilimle diri tuttuğu) kimseler hariç, kişi o (fitnelerde) sabaha mü'min olarak girecek, akşama kâfir olarak çıkacak!*

Ortaya çıkacak bu fitnelerin temelinde, cehalet ve "ilm"in uygulanmaması yatmaktadır. Çünkü "ilim" insanı hakka, adalete, iyilikseverliğe götürür, onu temelsiz düşüncelerden, bozuk inançlardan ve nefsin arzularına uymaktan korur.Mutlak kudret sahibi Allah'ın "ilim" nasib etmediği cahil kimseler, hakk ile bâtılı birbirinden ayıramaz, duydukları, özellikle yaldızlı her söze kanar, bunun için de durmadan kanaat ve inanç değiştirirler.

**1.13. Allah’tan En Çok İlim Ehli Korkar**

Musa (a.s.) demiş ki; “*Ya Rabbi! Kullarının hangisi en iyi hüküm verendir?” Buyurmuş ki; “Diğer insanlara, kendisine hüküm verdiği gibi hüküm veren kimse.” (Hz. Musa) demiş ki; “Ya Rabbi! Kullarının hangisi en zengindir?" Buyurmuş ki; “Kendisine ayırdığım şeye en çok razı olan kimse.” (Hz. Musa) demiş ki: “Ya Rabbi! Hangi kulun senden en fazla korkar?” Buyurmuş ki; “Onların beni en iyi bileni.”*

**1.14. İlim, İnsanı Hem Allah’a Hem De Kullara Yaklaştırır**

Hassân'dan, onun şöyle dediği rivayet edildi: “Hiçbir kulun Allah'ı bilmesi artmamıştır ki, Allah'ın rahmetinden, insanların ona yakınlığı artmış olmasın!”

**1.15. Âlimler Gökteki Yıldızlar Gibidir**

*Yeryüzündeki âlimler, gükyüzünde (parlayan) yıldızlar gibidir. Karada ve denizde karanlık bastığında onlarla yol bulunur, yıldızlar kaybolduğunda ise neredeyse rehberler bile yollarını*

*kaybeder*.

**2.İLİM ÖĞRENMEYE TEŞVİK**

**2.1. İlim Yolunda Olana Melekler Kanatlarını İndirirler**

*Şüphe yok ki melekler, peşinde olduğu şeyden hoşlandıklarından dolayı, ilim talebesi için kanatlarını indirirler.*

**2.2. Gıpta edilecek iki kişi**

*İki kişiden başkasına gıpta olmaz: Allah tarafından kendisine mal verilip de hakk yolunda*

*o malı harcamaya imkan kılınan kimse, Allah tarafından kendisine hikmet verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.*

Bu rivayetin kelime farklarıyla birçok senedi vardır. “Hikmet” kelimesi yerine “Kur’an” ve “Kitab” kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Burada şu anlaşılmaktadır ki, hikmetten maksat ilimdir. İlmin kaynağı da Kur’an’dır.

**2.3. Hz. Peygamber’in (s.a.) İlim Yolcularına Duası**

İbn Abbâs (r.a.): Rasûlullah (s.a.) beni kucakladı da: *"Ey Allahım, ona Kitâb'ı öğret!"* diye dua etti, dedi.

**2.4. İlim Yolcusu, Cennet Yolcusudur**

*Her kim ilim tahsili için yola koyulur ve her sebebe sarılırsa, Allah cennete giden yolu onun*

*için kolaylaştırır*.

*Kim bir yola giderek; onda ilim ararsa, bu çalışması sebebi ile Allah ona cennet'e giden bir yolu kolaylaştıracaktır.**Allah'ın evlerinden birisinde toplanıp Kur'an okuyarak onu birbirlerine öğreten her cemaatı melekler ziyaret eder, onların etrafında dönerler, o cemaatin üzerine iç huzuru ve rahatı iner, ilâhî rahmet onları kaplar, Allah onları, katında bulunan melekler yanında (övgü ile) anar. Amelinden dolayı geri kalan bir kimse, nesebi ile öne geçemez.*

**2.5. İlim Tahsili İçin Gösterilen Çaba Cihaddır**

*Her kim ilim tahsili için yola koyulursa dönünceye kadar Allah yolunda (cihâd etmiş gibi)dir.*

Allah yolunda olmanın manası, cihad etmek demektir. Çünkü ilimin gayesi, cihadın gayesinde olduğu gibi; dini yaşatmak, şeytanı zelil etmek ve nefsi köreltmektir. Bundan dolayı ilim yolcusu ile cihad yolcusu birbirine benzetilmiştir. Cihada benzetilen bu ilimle ilgili olarak İmam-ı Gazâlî şöyle demiştir: “Rivayetlerdeki ilimden maksat, Allah korkusunu artıran, dünya arzularını azaltan faydalı ilimdir.”

*Hayırlı bir şeyi öğrenmek veya öğretmekten başka hiç bir maksadı olmayarak benim mescidime gelen kimse, Allah yolunda savaşan mücâhidin mertebesindedir.*

**2.6. İlim, Geçmiş Günahlara Keffarettir**

*Her kim (dînî) ilim tahsili için yola koyulur ve tüm sebeplere sarılarak ilim öğrenirse bu*

*yaptığı iş geçmiş günahlarına keffâret olur.*

**2.7. Mü’min Cennete Girinceye Kadar İlme Doymaz**

*Mü’min, akıbeti Cennet oluncaya kadar hayırlı şeylere (ilme) asla doymaz.*

*İki hırs sahibi doymaz: İlmin peşine düşen, dünyanın peşine düşen!*

**2.8. İlim Mü’minin Yitik Malıdır**

*Hikmet (değerli bilgiler, ilim), mü’minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir*.

**2.9. Sabah-Akşam İlim Halkasına Katılmak**

**2.10. İlim Öğrenmek Her Müslümana Farzdır**

*İlim aramak her müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer.*

**2.11. İlim, Sadakanın En Faziletlisidir**

*Sadakanın en faziletlisi müslüman kişinin bir ilim öğrenmesi, sonra da o ilmi müslüman kardeşine öğretmesidir.*

**2.12. İlim Tahsili Nafile İbadetten Hayırlıdır**

İbn Abbâs (r.a.) demiştir ki: “Gece bir saat ilim çalışması, onu (nafile ibâdetlerle) ihya etmekten daha hayırlıdır.”

Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “İçinde ilim tartışılan bir meclis, bana, onun miktarında (nafile) namazdan daha sevimlidir. Belki (meclistekilerden) biri bir kelime işitir de ondan, bir yıl veya kalan ömrü boyunca faydalanır.”

**2.13. İlim Peşinde Koşana En Az Bir Sevap Vardır**

*Kim ilmin peşine düşer ve onu elde ederse, onun iki pay sevabı olur. Şayet onu elde edemezse*

*onun bir sevabı olur.*

**2.14. İlim En Güzel Hediyedir**

*Kardeşine hediye edeceğin, hikmetli bir sözden daha üstün hiçbir hediye yoktur.*

**2.15. İlim, Gerçek Maksada Ulaştırır**

Hasan şöyle dedi: “Muhakkak ki bazı kimseler ilmi, onunla ne Allah'ı, ne de onun katındaki şeyleri murât etmeksizin öğrenmeye başladılar. (Hasan sözüne devamla) dedi ki; ama ilim onlarda olmaya devam etti, nihayet onunla Allah'ı ve onun katındaki şeyleri murât ettiler.

**2.16. İlim İçin Yolculuk Yapmak**

**2.17. İlim Tahsili İçin Sıkıntılara Katlanmak**

İbn Abbas: bir adamdan bana hadis rivayet ulaşırdı da ben ona, öğle uykusundayken gelir, kapısının yanı başında kaftanımı yastık yapar (ve dışarı çıkıncaya kadar yatardım). Rüzgâr da yüzüme toprak savururdu. Nihayet (adam) dışarı çıkıp beni görür ve: "Rasûlullah'ın amcazadesi! Niçin geldin? Bana (haber) salsaydın da sana ben gelseydim ya!" derdi. Ben de; "Benim sana gelmem daha lâyıktır" derdim ve O'na hadisi sorardım.

**2.18. İlim Müzakeresinde Bulunmak**

Ebû Sa'îd el-Hudrî (r.a.) şöyle dedi: “Hadisleri müzâkere ediniz. Çünkü hadis, hadisi harekete getirir (hatırlatır, canlandırır).”

İbn Abbâs (r.a.) şöyle dedi: “Şu hadisi müzâkere ediniz ki, sizden (kaçıp) kurtulmasın. Şüphe yok ki, siz bu hadisi müzâkere etmezseniz, sizden (kaçıp) kurtulur. Sizden biri, "dün hadis rivayet etmiştim. Binaenaleyh bugün hadis rivayet etmeyeceğim" demesin. Aksine sen dün de rivayet et(miş ol), bu gün de rivayet et, yarın da rivayet et!”

Sahâbe-i Kiram duydukları hadisleri aralarında müzâkere ederek onları iyice bellemeye, unutmamaya gayret etmiş, bunun için hadislerin müzâkeresine ehemmiyet vermişlerdi.

İbrahim şöyle dedi: “Hadîsini, onu arzu edene de, etmeyene de rivayet et. Çünkü o, (bu surette), okumakta olduğun şu "İmâm” (olan Kur'ân) gibi (iyi öğrenilmiş) olur.”

Ziyâd şöyle dedi: “İbn Şihâb bedevilere hadis rivayet ederdi.” “Bedevî”, şehirli olmayan, çölde yaşayan Arap demektir. Bedeviler; ekseriya ilimle, ilim ehliyle, kısacası medeniyetle pek alâkaları bulunmayan, kaba ve sert tabiatlı, sözden anlamaz insanlardı. Anlaşılıyor ki İbn Şihab, gerek hadis rivayetine ve gerekse rivayetin ulaşması gereken herkese değer veriyor,

yüklendiği vazifenin bilinciyle hareket ediyordu.. O kadar ki bedevilere bile hadis öğretiyordu.

Abdurrahman b. Ebî Leyla şöyle dedi: “Hadisi yaşatmak, onu müzâkere etmek(le olur)." Bunun üzerine Abdullah b. Şeddâd ona; “Allah senden razı olsun! Ölmüş olan nice hadisi göğsümde dirilttin!” dedi.”

El- Hâris b. Yezîd, İbn Şübrüme ve Muğire, yatsı namazını kıldıkları zaman fıkıh (müzâkeresine) otururlardı da aralarını, başkası değil, sadece sabah ezanı ayırırdı.

“(Bir gün) Abdullah (b. Mes’ûd) öğrenci arkadaşlarına, yanına geldiklerinde demişti ki; "Beraber oturup (müzâkere yapıyor musunuz?)" Onlar; "Bunu hiç terk etmiyoruz" demişlerdi. (Abdullah, devamla) demişti ki; "Peki, birbirinizi ziyaret ediyor musunuz?" "Evet, ya Ebâ Abdurrahman" demişlerdi, "Bizden bir adam (din) kardeşini kaybeder de onu bulmak için (peşinden), Kûfe'nin en uzak yerine kadar gider. Sonunda onunla karşılaşır." (Bunun üzerine Abdullah); "öyleyse siz bunu yaptığınız sürece hayırda devam edersiniz", demişti.

Zührî şöyle dedi: “İlmin felâketi unutmak ve müzâkereyi terketmektir.”

**3.8. Faydalı İlim**

*Allahım! Fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalbden ve doymayan nefisten şüphesiz sana sığınırım.*

Hasan’dan, onun şöyle dediği rivayet edildi: “İlim iki (çeşit) dir: Kalpte (yer eden) ilim ki; işte faydalı ilim budur. Dil üzerinde (kalan) ilim ki; işte bu da, Allah'ın, insanoğlu üzerindeki huccetidir.”

Abdula'lâ et-Teymî şöyle dedi: “İlim verilip de o ilmiyle kendisini ağlatmayan şeyler verilmiş olan kimse, kendisine faydalı bir ilim verilmemiş olmaya daha layıktır (faydasız bir ilim elde ettiği kesindir). Çünkü Allah Teâlâ âlimleri (Kur’an’da) tavsif etmiştir.” (Abdula'la et-Teymî) sonra Kur'an'ın, *"Çünkü ilim verilmiş olanlar..."* (âyetini) "...*ağlayarak*..." (İsra 107-9) âyetine kadar okudu.

**4.1. İlmin Yazılması**

Abdullah b. Amr (r.a.) şöyle dedi: “Bir ara bizler Rasûlullah’ın (s.a.) etrafında yazıyorduk. Derken Rasûlullah’a (s.a.); “İki şehirden hangisi, Kostantiniyye (İstanbul) mu Rûmiye (Roma) mı daha önce fethedilecek?” diye soruldu da Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: *"Hayır! doğrusu Hirekl'in şehri (İstanbul) daha önce (fethedilecek).*"

Saîd b. Cübeyr şöyle dedi: “Geceleyin İbn Abbâs'la beraber Mekke yolunda yürürdük. O bana hadis rivayet ederdi de ben onu, sabah olup da (defterlerime) yazmam için (bineğimin) palanının kaşına yazardım.

Saîd b. Cübeyr şöyle dedi: “Ben İbn Abbâs'ın yanında oturuyor ve (ondan duyduklarımı), doluncaya kadar sahifeye yazıyordum. Sonra, (sahifem dolunca) terliklerimi çeviriyor ve (duyduklarımı) sırtlarına (yani altlarına) yazıyordum.”

Beşîr b. Nehîk şöyle dedi: “Ben Ebû Hüreyre'den işittiğim şeyleri yazardım. Sonra kendisinden ayrılmak istediğimde ona, (kendisinden yazdığım) kitabı getirip okudum ve; “Bu, senden işittiğim şeydir (değil mi?) (Onu senden rivayet edeyim mi?)” dedim. O da: “Evet” dedi.”

Abdullah b. Amr şöyle dedi: “Beni şu hayata, başkası değil, sadece es-Sâdıka ve el-Veht meylettiriyor: es-Sâdıka, Rasûlullah’tan (s.a.) yazdığım bir sahîfedir. el-Veht ise (babam) Amr ibn Âs'ın, idaresine baktığı halde tasadduk (vakf) ettiği bir yerdir.”

“Ebân'ı, Enes'in yanında bir yazı tahtasına (bir şeyler, hadisler) yazarken gördüm.”

“Hâşim b. Abdilmelik, bana bir hadis sorması için valisine mektup yazmıştı...” Recâ' dedi ki; “o (sorulan hadis), yanımda yazılı olmamış olsaydı onu unutmuş gitmiştim.”

“O (yani Süleyman), İbn Ömer'in âzâdlısı Nâfi'i, ilmini yazdırırken ve önünde yazılırken görmüştü.”

Ensâr’dan bir adam Peygamberin yanında oturur, hadislerini dinler, hoşuna gider fakat ezberleyemezdi. Bu durumunu Rasûlullah’a (s.a.) şikayet etti ve “Ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. “Senden bir hadis işitiyorum hoşuma gidiyor fakat ezberleyemiyorum.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.): *“Elinin yardımına müracaat et”* buyurdu ve eliyle yazı yazmaya işaret etti.”

el-Hasan (b. Ali) (r.a.), kendi oğullarıyla kardeşinin oğullarını çağırdı ve şöyle dedi: “Oğullarım, kardeşimin oğulları! Sizler (bugün) topluluğun küçüklerisiniz. Yakında başkalarının büyükleri olacaksınız! Binaenaleyh ilmi öğreniniz. Sizden kim onu rivayet edemezse -veya "ezberleyemezse" demişti- onu yazsın ve evine koysun!”

**4.6. Hadislerin inkar edilmesi**

*Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca, koltuğuna yaslanmış durumda iken ‘bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız) derken’ bulmayayım*.

*Dikkat edin! Sizden biriniz koltuğuna kurulduğu halde benden bir hadis kendisine ulaşacak ta o kimse şöyle diyecek: ‘Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı var. Bu kitapla neyi helal olarak bulursak onu helal sayar, haram olan hususları da haram kabul ederiz.’ Gerçekten Allah Rasûlü’nün haram kıldığı bir şey Allah’ın haram kıldığı gibidir.*

**5. İLİM ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (Davet)**

**5.1. Kolaylaştırmak**

*Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin nefret ettirmeyin.*

*İlim öğretin, kolaylaştırın ve zorlaştırmayın ! Biriniz kızdığında susmayı denesin !*

**5.6. Uygun Yer ve Zamanı Gözetmek**

Peygamber (s.a.), va'z ve nasihat hususunda bize bıkkınlık gelmesin diye hâlimize bakıp, günler içinde vakitler kollardı.

**5.8. İletişim Engellerini Ortadan Kaldırmak**

*Rasûlullah (mescidde va'z ettikten sonra) kadınlara duyuramadım zannıyla yanında Bilâl olduğu hâlde (erkek saflarından) çıktı. Kadınlara va'z ederek onlara sadaka vermeyi emretti. (Sözleri o kadar tesîr etti ki) kadınların kimi (kulaklarındaki) küpeyi, kimi (parmağındaki) yüzüğü çıkarıp atmağa başladılar. Bilâl de onları eteğine topluyordu.*

**5.10. İlim Tahsili Yapmak İsteyenlere İyi Muamele Etmek**

*İnsanlar, siz ashabıma uyacaklardır. Size yeryüzünün değişik bölgelerinden din öğrenmek için Müslümanlar geleceklerdir. Onlar size geldiklerinde onlarla ilgileniniz (iyi ve hayırlı tavsiyelerde bulununuz)*.

*Muhakkak benden sonra bir takım topluluklar sizlere gelerek ilim talep edeceklerdir. Sizler onlara merhaba edip selamlayınız ve onlara ilim öğretiniz*.

**5.13. Güvenilir Olmak**

“Yemenli bir gurup Rasûlullah’ın (s.a.) yanına geldiler ve; ‘Bize dini öğretecek birini gönder’ dediler. Peygamberimiz (s.a.), Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’ın (r.a.) elinden tuttu ve onlara tayin etti, onlara şunu hatırlattı: ‘*Bu kişi ümmetin eminidir, (en güvenilir kimselerindendir.)”*

**6. İLİM ÖĞRENİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

**6.1. İlim Meclisinde Bulunma ve Oturma Adabı**

Rasûlullah (s.a.), huzurunda sahâbîleri olduğu hâlde mescidde otururken, karşıdan üç kişi geldi. İkisi Rasûlullah'a doğru yöneldi; birisi de gitti. Râvî dedi ki: Bu iki kimse Rasûlullah'ın huzurunda durdu. Bilâhare bunlardan biri, halkada bir aralık bularak, oracıkta oturdu. Diğeri ise, oradaki cemâatin arkasında bir yere oturdu. Üçüncüye gelince, arkasını dönüp gitti. Rasûlullah konuşmasını bitirince, şöyle buyurdu: *"Bu üç kişinin hâlini size haber vereyim mi?*

*İçlerinden biri Allah'a sığındı, Allah da onu barındırdı. Diğeri (sıkıntı vermekten) utandı, Allah da ondan haya etti. Öteki ise (bu meclisten) yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi.*

**6.4. Utangaçlık ve kibir ilmin önündeki engellerdir**

Mucâhid ibn Cebr: “Hayâ eden de, büyüklük taslayan da ilim öğrenemez” demiştir.

**6.5. Hayâ, İlim Öğrenmeye Engel Değildir**

Âişe (r.anha): “Ne mutlu ensâr kadınlarına ki hayâları dinlerini öğrenmelerine engel olmadı.”demiştir.

**6.6. Bilgi Alınan Kişinin Niyeti Önemlidir**

İbn Abbâs (r.a.) şöyle dedi: “Kişinin rivayet ettiği haber, niyetinin değerine göre (alınır), ezber ve muhafaza edilir.”

**6.7. Saygılı Olmak**

*Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet etmeyen ve âlimlerimizin konumunu kabul etmeyen (kadrini bilmeyen) kişi, benim ümmetimden değildir.*

“İlim elde edin ve ilim için sekinet (kararlılık) ve vakâr da öğrenin. Kendisinden ilim öğreneceğiniz kimseye karşı mütevâzi olun.” Camiu’s-Sağir (Hadis no: 3322).

**7. İLİM SAHİBİ OLMANIN GEREKTİRDİĞİ DAVRANIŞLAR**

**7.1. Allah’tan Korkmak**

İbn Abbâs (r.a.); “*Allah'tan, kulları içinde ancak âlimler korkar”* (mealindeki âyetin tefsirinde) şöyle dedi: “Kim Allah'tan korkarsa, o âlimdir!”

Bir adam Şa'bi'ye “Ey Âlim, bana fetva ver!” demişti de o şöyle mukabele etmişti: “Âlim dediğin Allah’tan korkan kimsedir.”

Mücâhid şöyle dedi: “Fakîh dediğin, Allah’tan korkandır ancak!”

Ebu'd-Derdâ (r.a.) dedi ki: “Kimin ilmi artarsa ağrısı (tasası) artar.”

**7.2. Bilgiyi Yaymak**

*Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ağartsın. Çünkü tebliğ edilen kişi, benden işittiğini tebliğ edenden daha anlayışlı ve kavrayışlı olabilir.*

*Siz (bu sözleri) benden dinliyorsunuz, başkaları sizden dinleyecek ve sonra gelenler de onlardan dinleyecek.*

Peygamber (s.a.) bizlere: *“Ailelerinizin yanına dönünüz ve öğrendiklerinizi onlara öğretiniz!”* buyurdu, dedi.

**7.3. Sürekli Bilginin Peşinde Olmak**

**7.4. Faydalanmak ve Faydalandırmak**

*Allah'ın benim vâsıtamla gönderdiği hidâyet ve ilim, bol yağmura benzer. Bu yağmur bazen öyle bir toprağa düşer ki, onun bir kısmı suyu kabul eder ve çayır ile bol ot yetiştirir. Bir kısmı da kurak olur, suyu (üstünde) tutar da Allah onunla insanları faydalandırır: Ondan hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını sularlar, ekin ekerler. Bu yağmur başka bir toprağa daha isabet eder ki, düz ve kaypaktır; ne suyu üstünde tutar, ne çayır bitirir. Allah’ın dînini anlayıp da Allah’ın benim vâsıtamla gönderdiği hidâyet ve ilimden faydalanan ve bunu bilip de başkasına bildiren kimse ile, bunu duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderilen hidâyetini kabul etmeyen kimse böyledir.*

Bu taksîme göre, topraklar da, insanlar da üç kısma ayrılmıştır: 1. Faydalanan, fayda veren; 2. Fayda veren, faydalanmayan; 3. Ne fayda veren, ne de faydalanan.

*Allahım! Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, faydalanacağım ilmi bana öğret, ilmimi artır. Her hal de (ilmimi arttırmadan önceki ve artırdıktan sonraki hallerde) Allahım sana hamd olsun*.

*Başkasına faydalı olmayan ilim, izzet ve celâl sahibi olan Allah yolunda dağıtılmayan, (sadece biriktirilen) bir hazineye benzer.*

**7.5. İlmi Saklamamak**

*Her kime (öğrendiği) ilimden sorulursa o da (çeşitli sebeplerden dolayı o) bilgisini gizlerse kıyamet günü o kimseye ateşten bir gem vurulacaktır*.

**7.6. Emri ve Sorumluluğu Altındakilere İlim Öğretmek**

**7.9. Gereksiz ve Düşmanca Yapılan Tartışmalardan Kaçınmak**

Süleyman b. Dâvûd (a.s.) oğluna şöyle dedi: *“Çekişmeyi bırak. Çünkü onun faydası azdır. (Üstelik) o, kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder.”*

**7.11. Hayırlı İşlerde Öncülük Etmek**

*Bir kimse doğru bir yola davet ederse, ona tâbi olanların ecirleri kadar kendisine ecir verilir. Bu, tâbi olanların ecrinden bir şey eksiltmez.*

**7.12. Hayra Vesile Olmak**

*Bir ilim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevaptan bir şey eksilmeden, bir misli verilir.*

**7.15. Şahsiyetli Olmak ve İlmin İzzetini Korumak**

“Ömer İbnu'l-Hattâb, Abdullah b. Selâm'a; “İlim adamları, (ilim ehli) kimlerdir?” diye sordu. O da; “Bildikleriyle amel edenler” karşılığını verdi. (Hz. Ömer); “Peki, ilmi, insanların göğüslerinden ne yok eder?” dedi. (O da): “Tama' (açgözlülük)!” cevabını verdi.

Âmir eş-Şa'bî şöyle dedi: İlmin süsü, sahiplerinin ağırbaşlılığıdır.

Ebû Ma'şer, İbrahim'den (naklen) haber verdi (ki, İbrahim) kendisini tanıyanlardan satın almazdı.

“O (yani Hasan, bir gün) çarşıya girdi ve bir adamla bir elbiseye pazarlık yaptı. (Adam) da; “Bu (elbise), şuna şuna mukabil senin olsun! Vallahi başkası olsaydı onu vermezdim” dedi. Bunun üzerine (Hasan) “Demek bunu yaptınız ha!” dedi ve ondan sonra O, artık Allah'a kavuşuncaya, (vefat edinceye) kadar, çarşıda ne satıcı ne de alıcı olarak görülmedi.

**7.17. İlmi, Makam ve Şöhret Gibi Menfaatler İçin Kullanmamak**

*Âlimlerle tartışıp övünmek, avam ve cahil kimselerle münakaşa etmek ve halkın teveccühünü kazanmak için ilim tahsil eden kişiyi Allah Cehennemine atacaktır*.

*Ne âlimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münâkaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz. Bu yasağa rağmen kim böyle yaparsa ateşe (müstehaktır), ateşe.*

*Kendisi ile Allah'ın rızası kazanılan bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu alamayacaktır.*

Habîb b. Ubeyd şöyle dedi: (Eskiden) şöyle denirdi: “İlmi öğreniniz ve ondan faydalanınız. Onu, güzel görünmek (fiyaka) için öğrenmeyiniz. Zira, vaziyet şu ki; şayet ömrünüz yeterse, yakında, kıyafet sahibinin kıyafetiyle güzel görünmeye çalışması gibi, ilim sahibi de ilmiyle güzel görünmeye çalışacak, (fiyaka satacaktır).”

Şehr b. Havşeb şöyle dedi: “Bana ulaştı ki Lokman Hakim oğluna şöyle dermiş: “Yavrum! İlmi, âlimlerle karşılıklı övünmek veya cahillerle çekişmek yahut meclislerde gösteriş yapmak için öğrenme! İlmi, onu küçümseyip terkederek, cahilliğe meylederek de bırakma! Yavrum! Meclisleri titizlikle seç! Allah'ı zikretmekte olan bir topluluk gördüğün zaman hemen onların yanına otur. Zira, sen âlim isen ilmin sana (onlara bir şeyler öğretmek suretiyle) fayda verir. Cahil isen onlar sana öğretir. (Ayrıca) belki Allah onlara rahmet nazarıyla bakar, bundan, onlarla beraber sana da isabet eder.

Sufyân şöyle dedi: “Hangi kulun ilmi artarken, dünyaya olan arzusu da artmışsa, Allah’a uzaklığı da artmıştır.

**7.18. İlmini Ahlakla Bütünleştirmek**

*İki özellik bir münafıkta bir araya gelmez: Ahlak güzelliği ve dini konularda bilgililik.*

**7.21. Bilgi Sahibi Olmadığı Konularda Konuşmamak, Fetva Vermemek**

*Bir kimseye, ilimsiz olarak fetva verilirse, bu fetva (ile amel etme) nin günahı onu veren kimsenin üzerine olur. Her kim (kendisine danışan din) kardeşine bir işte gerçek olmadığını bildiği halde bir şeyi tavsiye ederse (tavsiyede bulunduğu) kardeşine ihanet etmiş olur*.

**7.23. Haset ve Kibirden Uzak Olmak**

İbn Ömer (r.a.) şöyle demiş: “Kişi (mertebece) kendinden üstte olana haset ettikçe, kendinden altta olanı küçümsedikçe ve ilminin karşılığında bir bedel istedikçe âlim olamaz.”

**7.24. Dinine Saygı Göstermek**

Abdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle dedi: “Kim dinini yüceltmek, dinine saygı göstermek isterse ne hükümdarın huzuruna girsin, ne (başka) kadınlarla baş başa kalsın, ne de arzularına uyan (bidatçılarla) münâkaşa etsin!”

**8. İLMİN ORTADAN KALKMASI**

**8.1. İlmin Azalması, Cehaletin Çoğalması Kıyamettir**

*“İlmin (kaldırılıp) yerine cehaletin gelmesi, içki ve zinanın da yaygınlaşması kıyamet alâmetlerindendir.*

**8.2. İlim, Âlimlerin Ortadan Kalkmasıyla Kaybolur**

*Allah ilmi insanların kafalarından söküp çıkararak kaldıracak değildir. Fakat ilmi, ilim adamlarını ortadan kaldırmak suretiyle kaldıracaktır. Sonunda hiç âlim kalmayacak ve insanlar cahil bilgisiz kimseleri kendilerine önder lider ve kurtarıcı seçecekler ve onlara dini ve ilmi meseleler soracaklar onlar da cahilce fetva vererek hem kendileri sapıtmış hem de başkalarını saptırmış olacaklardır*.

*Âlim ve Öğrencisi sevapta ortaklardır. Diğer insanlarda (bu) hayır yoktur.*

**8.3. Faydalanılmayan İlim, Ortadan Kalkmış Demektir**

Abdullah b. Mes'ûd (r.a) dedi ki; “Ortadan kaldırılmadan önce ilme yapışın. Onun dürülüp ortadan kaldırılması, ona sahip olanların giderilip (yok edilmeleridir). İlme yapışın! Çünkü hiçbiriniz ona ne zaman ihtiyaç duyacağını (duyulacağını) bilemez. Siz yakında, sizi Allah'ın Kitabı'na (uymaya, ona başvurmaya) davet ettiklerini iddia edecek olan bazı topluluklar bulacaksınız. Halbuki kendileri onu sırtlarının arkasına atmışlardır, (onu uygulamamaktadırlar). Binaenaleyh ilme yapışın. Bid'at işlemekten sakının, aşırılığa kaçmaktan sakının, didik didik etmekten sakının. "Eski"ye (yani asıl olan Kur'an ve sünnete) yapışın.

**8.5. İlmin Felaketi Unutmak ve Müzakereyi Terk Etmektir**

Abdullah (b. Mesûd) (r.a.) dedi ki: “Her şeyin bir âfeti vardır. İlmin âfeti de unutmaktır.”

Hz. Ali demiştir ki: “Şu hadisleri müzâkere ediniz. Birbirinizi de ziyaret ediniz. Çünkü siz (böyle) yapmazsanız, onlar yok olup gider.”

**10. İLİM AMEL İLİŞKİSİ**

**10.1. İlmi Önemsemek Ona Tâbi Olmayı Gerektirir**

Atâ'dan rivayet edildiğine göre; *"Allah'a itaat ediniz, peygambere ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat ediniz”868* (âyetinin tefsirinde) şöyle dedi: (Ayette geçen "buyruk sahipleri") ilim ve derin anlayış (fıkıh) sahipleridir. Peygambere itaat de Kur'an ve sünnete uymaktır.

**10.2. Allah, Söze Değil, Niyet ve Amele Bakar**

Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki; Allah-teâlâ şöyle buyurdu: *"Ben hikmetli söz söyleyenin her sözünü kabul etmem. Fakat ben, onun tasa ve arzusunu kabul ederim, (bunlara itibar ederim). Şayet onun tasa ve arzusu bana itaat etmede ise, konuşmasa da, ben onun susmasını bana*

*şükür ve saygı yapar, (böyle kabul ederim)”*

**10.3. İlim Ameli Gerektirir**

*“İsrâ gecesi, dudakları ateşten makaslarla kesilen bazı kişilere uğradım ve dedim ki: ‘Bunlar kimdir, ey Cibril?’ ‘Bunlar senin ümmetinden bazı hatipler (tebliğciler, vaizler)dir ki insanlara iyiliği emreder, kendilerini unuturlar, hâlbuki Kutsal Kitap (Kur'ân'ı) da okurlar,*

*(insanlar hâlâ) durumlarını düşünmeyecekler mi?*

*Kıyamet günü bir kişi getirilir ve cehenneme atılır, (sıcaktan) karnındaki bağırsaklar dışarı çıkar (patlar) ve ateşte tıpkı bir merkebin değirmen taşının etrafında döndüğü gibi döner. Cehennemlikler o kişinin etrafında toplanır ve sorarlar: ‘Ey Filân, sen bizi iyiliğe teşvik eder ve kötülükten men ederdin, (bu ne hâl?)’ O kişi derki: ‘Evet, ben size iyiliği emrederdim ama kendim yapmazdım, kötülükten men ederdim ama kendim yapardım.”*

“Bir gün Hasan (Basrî)'ye, söylediği bir şey hakkında; “Ebû Sa'îd! Fakihler böyle söylemiyor?” dedim. Bunun üzerine o şöyle dedi: “Yazıklar olsun sana! Sen, kendin, fakîh gördün mü hiç? Fakîh dediğin ancak, dünyaya karşı isteksiz, ahirete karşı arzulu, dininin işinde uyanık olan, Rabbine ibadete aralıksız devam eden kimsedir!”

Abdullah (b. Mes’ud) (r.a.) şöyle dedi: “Öğreniniz, öğreniniz! Bilince de uygulayınız, (amel ediniz!).”

Hz. Ali şöyle dedi: “Gerçek fakîh, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen; onlara, Allah'a isyan hususlarında kolaylık tanımayan; onları, Allah'ın azabından emin kılmayan; Kur'an'ı, onu istemeyip başkasına meylederek terketmeyen kimsedir. Durum şu ki; kendisinde ilim olmayan ibadette, kendisinde anlama olmayan ilimde ve kendisinde düşünme olmayan okumada hiçbir hayır yoktur.”

*Ahir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini dünyaya alet edeceklerdir. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu postlarına bürünecekler ve dilleri şekerden tatlı, fakat kalpleri kurt kalbidir. Allah şöyle buyurur: Benim affıma mı güvenip gururlanıyorsunuz, benim rahmetime mi güvenip cesaretli davranıyorsunuz. Şânıma yemin ederim ki, onları öyle bir imtihandan geçireceğim ki yumuşak huylu olanlar bile şaşkına dönecekler.*

Abdullah (b. Mes’ud) (r.a.) bana dedi ki; Ben kuvvetle zannediyorum ki; insan, öğrendiği ilmi, işlediği günahtan dolayı unutur.”

Mesrûk şöyle dedi: “Kişiye ilim olarak Allah'tan korkması, cahillik olarak da amelini beğenmesi yeter”

***ZAMAN***

* *Müminlerin altı önemli özelliklerinin sayıldığı Mü’minun süresinin baş kısmında hemen ikinci sırada “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler” Müminun-3 ayeti kerimesi yer almaktadır.*
* *Zaman, insanın sahip olduğu en kıymetli nimetlerden olup ömrünü nasıl geçirdiği, kıyamette insanın hesap vereceği beş ana konudan biridir. Tirmizî, Kıyamet 1*
* *Bir ayeti kerimde “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.” buyurularak zaman konusunda çok hassas davranılması gerektiğine işaret edilmektedir. İnşirah-7*
* *Yine Asr süresinde zamana yemin edilmiştir.*
* *Peygamber Efendimiz aynı hususa “Kişinin faydası olmayan boş işleri terk etmesi Müslümanlığının güzel olmasındandır.” buyurarak işaret etmiştir. Tirmizî, Zühd 11*
* *“İki nimet vardır ki insanların çoğu bunları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve* ***boş vakittir****.” Buhârî, Rikak 1*
* *Sabah erken yapılan işlerin bereketli olması hususunda Resûlullah (s) şöyle buyurdu: “Allah’ım ümmetimin sabah erkenden yaptıkları işleri bereketli kıl.” Tirmizî, Buyû’ 6*
* *Peygamber Efendimiz (sav) bir başka hadisinde meşguliyet gelmeden boş vaktin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söylemiştir. (Hakim Müstedrek IV, 341)*
* *Gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki önemli bir fark da insanlardaki zaman bilincidir.*

***ÇALIŞKANLIK TEMBELLİK***

* *“İnsan için ancak kendi çalıştığı vardır. İnsanın yaptığı amelinin karşılığı mutlaka görülür, sonra yaptıklarının karşılığı ona tamamen verilecektir”  Necm-39-41*
* *Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve* ***Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın****. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cuma 10 Ayette çalışmak bu şekilde yüceltilmiştir.*
* *“Kuvvetli mü'min Allah'a zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Ama her birinde hayır vardır. Sana fayda veren şeye çaba göster, Allah'dan yardım dile ve âciz olma” Muslim, Kader 34*
* *Peygamberimiz duasında tembellikten ve acizlikten Cenabı Hakk’a sığınmıştır:  “Allah’ım sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borcun belimi bükmesinden ve insanların kahrından (baskısından) sana sığınırım.” Buhârî, Cihâd 25*
* *Ümmetim için en çok korktuğum şeyler göbek bağlamak, çok uyku, tembellik ve yakîn (iman) azlığıdır.*

***İŞİ GÜZEL YAPMA***

* *Kuran Kerim’de en güzel yaşama, en güzel söze uyma, en güzel mücadele, vb. kısaca her konuda en güzel metodun takibi istenmiştir.*
* *“(Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse,* ***güçlü ve güvenilir olandır****, dedi.” Kasas-26*
* *Hz. Yusuf (as) ise hazine yönetimi işini talep ederken şöyle demiştir: “Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları)* ***çok iyi korurum ve bu işi bilirim*** *dedi.”Yusuf-55*
* *“Allah Teâlâ, bir iş yaptığınız zaman onu sağlam ve güzel yapmanızı sever.” Beyhaki, Şuabu’l-İman, VII, 232*
* *“Cenabı Hak sanatkar mümini sever.” Beyhaki, Şuabu’l-İman, II, 441*
* *Allah Teala herşeyde ihsanı (işi güzel yapmayı) yazmıştır (emretmiştir). (Müslim)*

***OKUMANIN SEVİLMEMESİNİN SEBEPLERİ***

* *Okuma sevgisi aşılanmaması*
* *Okuma merakının oluşturulmaması*
* *Çok okuyanların toplum içinde gerekli ilgi ve saygıyı görmemesi*
* *Eğitim sisteminin okuma ve yorumlamaya değil, okuma ve ezberlemeye ağırlık vermesi, ve diğer sebepler.*
* *Toplumumuz kültüründe okumayı teşvik eden unsurların az olması. Okuma toplum hayatının tabii bir parçası olmamakta, toplumda okuyan ferde fazla değer verilmemektedir.*
* *(Kitap Okumada Yeni Teknikler, Halit Ertuğrul, s. 121)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kitap İsmi** | **Yazar İsmi** | **Konusu** |
| Kitap Okumada Yeni Teknikler | Halit Ertuğrul | Kitap okumanın önemi, kitap seçimi ve kitap okuma teknikleri |
| Siz Kimsiniz? | Halit Ertuğrul | İnsan vücudundaki sistemlerin mükemmelliğini anlatıyor. |
| Özlenen Gencin Örnek Ahlakı | Yaşar Kandemir | Güzel ahlak konularını akıcı bir üslup ile anlatıyor. |
| Elhamdülillah Müslümanım | Yaşar Kandemir | Dinimizin ibadet, ahlak ve inanç esasları hakkında akıcı bir üslupla temel bilgiler veriliyor. |
| Ali Ulvi Kurucu Hatıralar I-IV | Ertuğrul Düzdağ | 80 senelik bir hayat hikayesinde ülkemiz ve İslam dünyasının geçirdiği pek çok önemli olay ayrıca pek çok ilmi, ahlaki konuların işlendiği kıymetli bir eser. |
| Bostan, Gülistan | Sadi Şirazi | Hikmetli bilgilerin hikayelerle anlatıldığı bir tasavvuf klasiği. |
| Dervişin Teselli Koleksiyonu | Mecit Ömür Öztürk | Hayatta herkesin başına gelen zorluklara karşı önerilen 99 teselli. Çok kıymetli bilgilerle dolu okunması herkese çok faydalı olacak bir eser. |

1. KİTÂBU’L-İLİM VE HADİS KAYNAKLARINDAKİ YERİ, Mustafa Fatih YAR, YÜKSEK LİSANS TEZİ’nden istifade edilmiştir. [↑](#footnote-ref-1)