DİNİ SORULAR( ZOR)

1. “Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, ‘Rabbim budur!’ dedi. Yıldız batınca ‘Batanları sevmem.’ dedi. Ayı doğarken görünce, ‘Rabbim budur!’ dedi. O da batınca, ‘Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum.’ dedi. Güneşi doğarken görünce de ‘Rabbim budur! Zira bu daha büyük.’ dedi. O da batınca…” (Kur’an-ı Kerim, En’âm, 76-78)

Hz. İbrahim ile ilgili bu ayetlerden “insan”a yönelik aşağıdaki sonuçlardan hangisi **çıkarılamaz**?

A) İrade sahibidir. B) Sorumluluk sahibidir. C) Düşünen bir varlıktır.

D) Hakikat arayışında ilahi yardıma muhtaçtır.

1. “Ey örtüsüne bürünen (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (Kur’an-ı Kerim, Müddessir, 1-7)

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetlerde Hz. Muhammed'e emredilenlerden biridir?

A) Tevekkül etmek B) Vefakârlık C) Paylaşmak

D) Tebliğ etmek

1. “Kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiğinde insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel oldu: Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? (Ey Muhammet!) onlara (şu sözümüzü) ilet: Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir melek indirirdik!” (Kur’an-ı Kerim, İsra, 94-95)

Bu ayetlere göre, peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli temeli nedir?

A) Vahyin evrenselliğini sağlama B) Vahyin melekleri de kapsaması

C) Vahyin rehberlik niteliği D) Vahyin dünya koşullarını gözetmesi

1. Kâinatta tesadüfle açıklanması mümkün olmayan bir uyum vardır. Her şey mükemmel bir düzen içerisinde gerçekleşir. Bu uyum ve düzen ilahi bir iradeye işaret eder. Mevlana bu durumu şu şekilde dile getirir: “Eli görmeyen kişi, yazıyı kalem yazdı sanır.”

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Ahiret hayatı B) İnsanın alın yazısı C)Peygamberliğin gerekliliği

D) Allah’ın varlığı

1. “Ben ve ümmetimin hâli, şu adamın hâline benziyor: Bir ateş yakıyor. Küçük canlılar ve kelebekler ateşin içine düşmeye başlıyorlar. Adam engellemeye ve önlerine geçmeye çalışıyor ama onlar yine de düşüyorlar. İşte ben de ateşe düşmeyin diye sizin belinize sarılıyorum. Ama siz ısrarla ateşe sürüklenmeye çalışıyorsunuz.”

Bu hadisten, Hz. Muhammet’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **çıkarılamaz**?

A) Devlet yöneticisi oluşu B) Ümmetine olan sevgisi C)Rahmet peygamberi oluşu

D) Öğüt verici oluşu

1. “Onlara (müşriklere): ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!’ derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?” (Bakara 2: 170)

Bu ayette, aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir?

A) Körü körüne taklitte bulunmak B) Akla gereğinden fazla güvenmek

C) Tutkuların kulu ve kölesi olmak D) Bile bile nankörlük etmek

1. Tevekkül, her hususta Yüce Allah’a dayanmak ve güvenmektir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette tevekküle dikkat çekilmekte ve Allah’a tevekkül edene Allah’ın yeteceği vurgulanmaktadır. Ancak tevekkül, herhangi bir çaba göstermeksizin işlerin peşinen Allah’a havale edilmesi olarak düşünülmemelidir. İnsan bir işi kurallarına uygun olarak yapmalı, bu yolda sabır ve azimle çalışmalı, başarılı olabilmek için Allah’tan yardım istemeli ve O’nun kendisine yardım edeceğine inanmalıdır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bu parçada vurgulanan tevekkül anlayışını yansıtır?

1. Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmez.
2. Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.
3. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil!
4. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
5. İman, kalpte gerçekleşen ve özünde soyut olan bir olgudur; onu görünür hâle getiren ibadetlerdir. Bununla birlikte ibadetin; sadece namaz, oruç ve hac gibi temel dinî vazifelere indirgenmesi doğru değildir. Bir Müslümanın Allah’ın rızasını gözeterek yaptığı her türlü eylem, ibadet kapsamına girer. Bu husus, Kur’an-ı Kerim’de “salih amel” kavramıyla ifade edilmiş ve pek çok ayette iman ile ilişkilendirilmiştir. Beyyine Suresi’nde yer alan şu ayet bunun en güzel örneklerinden biridir: “İman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratılmışların en hayırlısıdırlar.” (98: 7)

Bu parçadan hareketle salih amelle ilgili aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?

A) Dindarlığın en ideal şeklidir. B) Gayesi Allah’ın hoşnutluğunu elde etmektir.

C) Ahlaki olgunluğu hedeflemektedir. D) İnancın varlığının tek ölçütüdür.

1. Hz. Muhammed hicretin hemen sonrasında Müslümanlarla Medine’de bir mescit inşa etti. Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi) olarak isimlendirilen bu mescit, beş vakit namazın ve cuma namazının cemaatle kılınabilmesi için Müslümanların toplandığı bir yerdi. Mescid-i Nebi zamanla Hz. Muhammed’in sohbet ve vaazlarının gerçekleştiği, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, askerî işlerin görüşüldüğü, yabancı elçilerin kabul edildiği ve hukuki meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir mekâna da dönüştü.

Bu parçadan Mescid-i Nebi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine **ulaşılamaz**?

A) Bir ibadet mekânı olarak inşa edilmiştir.

B) İşlevselliğin öne çıktığı bir mekân olmuştur.

C) Kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynamıştır.

D) Müslümanlar tarafından inşa edilen ilk mescittir.

1. • “İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider.” (Yunus, 10: 12)

• “İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde ‘Rabbim bana ikram etti.’ der. Ama onu imtihan edip rızkını daralttığında ise ‘Rabbim beni önemsemedi.’ der.” (Fecr, 89: 15-16)

• “İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, ‘Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir.’ der.” (Zümer, 39: 49)

Bu ayetlerde insanla ilgili eleştirilen ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkiyüzlü davranmak B) İyiliği başa kakmak C) Nankörlük etmek

D)Büyüklük taslamak

1. İmanla bilgi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Doğru bilgi, inancın daha sağlam temellere dayandırılabilmesini sağlar ve inancı taklitten uzaklaştırır. Bununla birlikte bir bilgiye sahip olmak insanı doğrudan inançlı kılmaz. Çünkü inancın en temel ölçütü, kişinin gönlünde ve kalbinde hür iradeye dayalı bir boyun eğiş ve teslimiyetin bulunmasıdır. Nitekim bu durum bir ayette şu şekilde dile getirilmiştir: “Bedeviler ‘İnandık.’ dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama ‘Boyun eğdik.’ deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi…” (Hucurat, 49:14)

Bu parçada imanın hangi boyutu vurgulanmaktadır?

1. Amel B) Tahkik C) İkrar D) Tasdik
2. Hz. Muhammed’in, kimin müflis (iflas eden) olduğunu sorması üzerine sahabeler, müflisin tüm parasını ve malını kaybeden kişi olduğunu söylediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed, onlara şu şekilde bir açıklamada bulundu: “Benim ümmetimin müflisi şudur ki kıyamet günü namazla, oruçla, zekâtla gelir ama şuna sövmüş, buna iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüştür… Sevapları ona buna dağıtılır. Eğer borçlarını ödeyemeden sevapları biterse bu durumda diğerlerinin günahları alınıp ona yüklenir.”

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine **ulaşılamaz**?

A) Dindarlık, sadece ibadetlere indirgenemez. B) İman olmadan ibadetlerin değeri yoktur.

C) Söz ve davranışlar birbirini tamamlamalıdır. D) İbadet ve ahlak bir bütündür.

1. Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde şöyle demiştir: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmedip haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını karşılarsa Allah da onun bir ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da onun kıyamet günündeki ayıp ve kusurunu örter.”

Bu parçada aşağıdaki ahlaki kavramlardan hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

A) İhlas B) İtidal C) Takva D) Müsamaha

1. İslam kültüründe temizlik bir bütün olarak değerlendirilmiş; hem genel anlamdaki temizlik hem de ibadet amaçlı temizlik birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmıştır. Bu çerçevede İslam âlimleri temizliği; maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik olarak üç kısma ayırmışlardır. Maddi temizlikle beden, elbise ve çevre temizliğini; hükmi temizlikle ibadetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen temizliği; manevi temizlikle de gıybet, yalan, kibir ve gösteriş gibi kötü davranışlardan sakınmayı ifade etmişlerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin maddi temizlik yönü daha belirgindir?

1. Abdest B) Gusül C) Necasetten taharet D) Alçak gönüllülük
2. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının belirli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeleri şeklinde gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu yönüyle zekât, bir yandan Müslümanın, Allah’ın verdiği nimetlere şükrünün bir ifadesi; diğer yandan içinde yaşadığı topluma karşı insani vazifesidir. Bu ibadet sayesinde, zengin ile fakir arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi olumsuz duygular ortadan kalkar; dostluk ve sevgi bağları güçlenir.

Bu parçada zekât ibadetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

1. Allah’ın rızasını kazanmak için bir araç olduğu
2. Toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağladığı
3. İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesine vesile olduğu
4. Zenginlerdeki merhamet duygusunu geliştirdiği
5. Hicretten sonra Hz. Muhammed'in öncülüğünde; Müslümanlar, Yahudiler ve henüz Müslüman olmamış Arapların bir arada barış ve güven içinde yaşamalarını tesis edecek bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmada şehrin iç huzurunun sağlanması, dıştan gelebilecek tehlikelerin önlenmesi, fertler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bazı ekonomik yükümlülüklerin tespiti gibi hususlar yer almıştır. Özellikle şehrin korunması hususunda Yahudilerden, iş birliği içinde olmaları ve Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurmamaları istenmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?

A)Hudeybiye Barış Sözleşmesi B) Hılfulfudul Mutabakatı C) Medine Sözleşmesi

D) Darü’n-Nedve Görüşmeleri

1. Hicri ikinci asırdan itibaren âlimler; İslam coğrafyasının genişlemesi ve zamanın farklılaşmasıyla birlikte ortaya çıkan ibadet ve günlük hayatla ilgili soru ve sorunlara, İslam dininin temel kaynaklarına dayanarak çözümler üretmiş ve bunlarla ilgili hükümler geliştirmişlerdir. Âlimler tarafından üretilen bu hükümler, onların yetiştirdiği öğrencilerin de katkılarıyla geniş kitlelere ulaşmış ve zamanla sistemleşmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan düşünce akımları, İslam düşüncesinde fıkhi yorumlar olarak isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yorum türlerinden biri **değildir**?

A) Hanefilik B) Şafiilik C) Caferilik D) Maturidilik

1. I. Kişinin yüzüne karşı söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmak.

II. Bir kişinin ayıp ve kusurlarını küçümseyerek eğlence konusu yapmak .

III. Başkasında var olan olumlu özellik ve imkânlardan rahatsız olmak .

Tanımları verilen bu kötü davranışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I II III

1. Haset Gıybet Alay
2. Gıybet Alay Haset
3. Haset Alay Gıybet
4. Gıybet Haset Alay

**19**. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğan Ali Kemal, tahsilini tamamladıktan sonra ticaretle uğraşmaya

başlar ve ticaretten büyük miktarda elde ettiği gelirle hayır işleri yapmak ister.

Ali Kemal’in bu amaçla yaptığı;

1. geçim sıkıntısı çeken babasına gönderdiği paralar,
2. ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği eğitim bursları,
3. hayrat olarak yaptırdığı çeşme,

**yardımlarından hangileri zekât olarak geçerli olabilir?**

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

**20**. Osmanlı Dönemi'nde esnafın alacaklarını kaydettiği defterlere zimem defteri denirdi. Bu defterlerde halkın daha sonra ödemek üzere satın aldığı ürünler kaydedilir ve ödendikçe silinirdi. Bu defterler yoluyla çevrede kimin fakir hatta zor durumda olduğu kolaylıkla tespit edilebilirdi. Zenginler bu sayede esnafa gelerek borcu biriken ve ödeme zorluğu çeken kimselerin borcunu öderdi. Bu şekilde zengin, herhangi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yardımını gerçekleştirmiş, fakir de kendini minnet altında hissetmemiş olurdu.

Bu uygulamanın öncelikle aşağıdaki olumsuz davranışlardan hangisini **engellediği** söylenebilir?

A) İsraf B) Nankörlük C) Gösteriş D)Hırs

**CEVAP ANAHTARI**

**1-B 6-A 11-C 16-C**

**2-D 7-B 12-B 17-D**

**3-C 8-D 13-D 18-B**

**4-D 9-D 14-C 19-B**

**5-A 10-C 15-B 20-C**