|  |
| --- |
| 1. “Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde ‘Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız.’ dediler. Ya ataları aklı ermeyen, doğru yolu bulamayan kimselerse!” (Bakara suresi, 170. ayet)   **Bu ayette eleştirilen tutum ve davranışı yazınız.** |
| İslam’a göre her insanın; kendi ilmiyle,bilgisi ile gerçeği arama sorumluluğu vardır. İnsan; kendi aklı, ilmi ve bilgi birikimi ile inanç sistemlerini, toplumda kabul gören anlayışları, düşünceleri ve yapıla gelen davranışları, uygulamaları kendi aklının süzgecinde geçirerek değerlendirmek zorundadır. Bir insan hangi inancın, hangi düşüncenin ve hangi davranışın doğru olduğuna ya da yanlış olduğuna kendi aklı, çaba ve gayreti ile ulaştıktan sonra yine kendi iradesi ile seçimini, tercihini yapmalıdır. Yukarıdaki ayette; bir inancın, bir düşüncenin veya bir davranışın doğru olduğuna körü körüne birilerini taklit etme yoluyla karar verilmesi eleştirilmiş ve bu tutumun yanlış olduğu ifade edilmiştir. |

|  |
| --- |
| 2-**Toplumsal dayanışmaya katkısı olan zekâtın verildiği mallardan iki tanesini yazınız.** |
| -Toprak ürünlerinden verilir.  -Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler vb. verilir.  -Ticaret mallarından verilir.  -Küçük ve büyük baş hayvanlardan verilir. |

|  |
| --- |
| 3-"Size tohumlar bitkiler (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik" (Nebe sûresi, 14-16)  **Bu ayetlerin evrensel yasalardan hangisine örnek olduğunu yazınız.** |
| **-Biyolojik yasa**ya örnektir. |

|  |
| --- |
| 4- **Hz. Şuayb’a (a.s.) hangi unvan (lakap) verildiğini gerekçesiyle birlikte yazınız.** |
| **-** Hz. Şuayb’a (a.s.) hitabetinin güzel ve dilinin tatlı olmasından dolayı Hatibül Enbiya (Peygamberlerin Hatibi) lakabı verilmiştir. |

|  |
| --- |
| 5-Adamın biri günlerden bir gün kıraç bir yerde yatan, kanatları kırık bir kuş görmüş. Kendi kendine “Bu kuş  burada bu hâlde tek başına nasıl hayatta kalmış?” diye düşünürken, gagasında yiyecek taşıyan başka bir  kuşun gelerek onun yanına konduğunu ve onu beslediğini görmüş. Bunun üzerine adam içinden “Bir kuşu  diğerine yardımcı kılan Allah nerede olursam olayım bana da rızkımı verir.” diye düşünerek bütün işlerini  bırakıp sadece ibadete yönelmiştir.  **Bu metinde kaderle ilgili kavramlardan hangisinin yanlış anlaşılmış olabileceğini gerekçesiyle birlikte yazınız.** |
| **Tevekkül** kavramını yanlış anlamıştır.  Oysa tevekkül; bir işin olması için gerekli sebeplere sarılarak, çalışıp gayret ederek, elinden gelen her şeyi yaparak gerisini Allah’tan (c.c.) beklemek, sonucu Allah’ın (c.c.) takdirine bırakmak olduğu halde; bu adam yapabilecek imkanlara sahip olduğu halde hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeden, gerekli çalışmayı yapmadan, gerekli çabayı göstermeden Allah (c.c.) tarafından kendisine rızkın verileceğini düşündüğü için **tevekkül** kavramını yanlış anlamıştır. |

|  |
| --- |
| 6- **Zekât, infak, fitre ve sadaka vb.** paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma **ibadetlerinin** toplumsal dayanışma ve yardımlaşma**ya katkılarından 2 tanesini** gerekçeleri ile birlikte **yazınız.** |
| - Paylaşma ve yardımlaşma bilinci oluşmamış (Zekât, infak, fitre ve sadaka ibadetlerinin yerine getirilmediği) toplumlarda bencillik egemen olur. Bencilliğin egemen olduğu bir yerde ise ister istemez çatışmalar başlar. Söz konusu ibadetler buna engel olarak zengin ve fakirlerin kaynaşmasını sağlar.  - Zengin insanlar paylaşma ve yardımlaşma ibadetleriyle sahip oldukları mal ve serveti diğer fakir insanlarla paylaştığı için toplumda mal ve servet düşmanlığı azalır. Zengini ile fakiri ile birbirini seven mutlu ve huzurlu bir toplum meydana gelir.  - Paylaşma ve yardımlaşma ibadetleri vasıtasıyla oluşan yardımlaşma ve dayanışma, sevinçte ve tasada beraber olma anlayışını getirir. Bu da toplumsal birliği ve kaynaşmayı sağlar.  - Paylaşma ve yardımlaşma ibadetleri vesilesiyle, paranın ve servetin belli kimselerin elinde toplanması önlenir. Ekonomik denge ve eşit paylaşım sağlanarak hırsızlıklar azalır . |

|  |
| --- |
| 7- “Komşusu aç iken tok olarak geceleyen kişi olgun bir mümin değildir.”  **Bu hadiste verilmek istenen mesajı açıklayınız.** |
| İslam dini her fırsatta müslümanlar arasındaki paylaşma ve yardımlaşmanın önemini vurgular hatta paylaşma ve yardımlaşmayı emreder.  İslam dinine göre müslümanların arasındaki bağ, irtibat, dayanışma, paylaşma vb. hususları tıpkı bedenin organlarının birbirlerine olan bağlantıları, ilgileri, kaynaşmaları gibi olmalıdır. Nasıl ki vücudumuzdaki el, ayak, göz, kulak vb. organlardan biri rahatsızlandığında diğer organlarımızda rahat edip bir köşeye çekilemezler; vücudumuzun diğer organları hasta olan organın / birbirlerinin acı ve sıkıntılarını hisseder, kayıtsız ve duyarsız, ilgisiz kalmaz, kalmazsa….Bir müslüman da aynı vücudumuzun organlarının acı ve sıkıntıları paylaşması, birbirleri ile dayanışması gibi diğer müslümanların sıkıntılarına, üzüntülerine, dertlerine kayıtsız, duyarsız kalamaz, vurdum duymaz davranamaz. Eğer böyle yapıyorsa o kişinin imanında, müslümanlığında bir sıkıntı var demektir. Zira İslam dinine göre müminin, müslümanın temel özelliklerinden biri paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermektir. |

|  |
| --- |
| 8- Hadis-i Şerif’e (Peygamber efendimizin buyruğuna) göre yol, köprü, çeşme, mescit, yoksullar için aş evi, hastane  ve okul gibi hayır yerleri ve Allah (c.c.) yolunda yapılan vakıflar kesintisiz sadaka kapsamındadır. İnsanlar bu gibi yerlerden  yararlandığı sürece bunları yaptıranlar, yapılmasına vesile olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar gerek sağlıklarında gerekse  vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler.  **Bu metinde anlatılan** paylaşma ve yardımlaşma ibadetleri hangi **kavram ile ifade edilmektedir? Yazınız.** |
| -Sadaka-i cariye |

|  |
| --- |
| 9- **Maun suresinin okunuşunu yazınız.** |
| Bismillâhirrahmânirrahîm.   1. Eraeytellezî yükezzibü biddîn. II. Fezâlikellezî yedu’ul yetîm. III. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.   IV. Feveylün lil musallîn. V. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. VI. Ellezîne hüm yürâûn.  VII. Ve yemneûnel mâûn. |

|  |
| --- |
| 10- “... Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazla olanı...” (Bakara suresi, 219.ayet)  **Bu ayetin kapsamında değerlendirilen ibadetlerden ikisini yazınız.** |
| İslam dinine göre bir kimseye zekâtın farz ve fıtır sadakasının (fitrenin) vacip olması için Nisap miktarı mala sahip olması gerekir.  Dinen zekât ve fıtır sadakası (fitre) gibi mali yükümlülükleri yerine getirebilmek için zengin olmanın asgari sınırı veya asgari zenginlik ölçüsüne Nisap miktarı denir. Bu nisab miktarı için kişinin borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla mal ve paraya sahip olması gerekir. Bu da temel ihtiyaçların dışında en az 80,18 gram altın  veya ona eşdeğer mal ya da paraya sahip olmak olarak kabul edilir.  Not: Bir müslümanın temel ihtiyaçlarından fazla mal ve parası olmadığı halde de sadaka vermesi, infakta bulunması dinimizce teşvik edilmiş, hoş karşılanmıştır. |

Not Baremi: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.

Süre: 40’

Başarılar dilerim….

…………………………… …………………………….

Din Kültürü Dersi Öğrt. Din Kültürü Dersi Öğrt.