**4. Ünite**

**Hz. Muhammed’in Örnekliği**

8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.

**4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı**

**1.** Yiğitlik ve kahramanlık anlamına gelir. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven duygusudur. Korku veren bir olay anında veya olağan dışı durumlarda sabır ve sebat göstererek soğukkanlılığı koruyup, endişeye kapılmadan sakin bir şekilde hareket etmektir.

**Tanımı yapılan kavramı eksik harfleri doldurarak yazınız ve doğru olanın altını işaretleyiniz.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | C | E |  |  | R |  | T |  |
| B) | M | E | R |  |  | M |  | T |
| C) | H |  |  | G | Ö | R |  |  |
| D) | V | E | F |  |  |  |  |  |

**2.** Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır. O, en zor ve sıkıntılı anlarda bile cesaretinden bir şey kaybetmemiştir. Mekkeli müşriklerin İslam’ın yayılmasına engel olma çabalarına hatta Taif’te müşrikler tarafından taşlanarak şehirden çıkarılmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun inanç ve âdetlerinin yanlış olduğunu cesaretle söylemiştir. Hz. Peygamber’in bu kararlılığı karşısında yaptıkları baskıların işe yaramadığını gören müşrikler Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kendilerince cazip teklifler sunmuşlardır. Peygamberimiz ................................. buyurarak cesaretini ve kararlılığını ortaya koymuştur.

**Yukarıdaki boşluğa Hz. Muhammed’in hangi sözü gelmelidir?**

A) “Müminler; birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Müslim, Birr, 66)

B) “Namazın anahtarı temizliktir, namazın başlangıcı tekbir almak, bitişi ise selam vermektir. (Ebû Dâvûd, Salât, 73)

C) “Bu işi bırakmam için sağ elime güneşi, sol elime ayı koysalar da Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar bırakmam!” (İbn Kesîr, Bidâye, III, 56.)

D) “(Kıyamet gününde) hiçbir kul; ömrünü nasıl ve nerede tükettiği, ilmi ile ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini ne uğruna yıprattığı sorulmadıkça bir yere kıpırdayamayacaktır.” (Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 1)

**3.** Mekke’de müşriklerin baskıları nedeniyle İslam’ı tebliğ etme imkânı kalmayınca Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) izin vermesiyle Medine’ye hicret kararı aldı. Kendisi başta olmak üzere bütün Müslümanlar inançları uğruna her şeylerini geride bırakıp yola düştüler. Hicret esnasında müşrikler tarafından takip edildikleri için Hz. Ebubekir (r.a.) ile Sevr Mağarası’na sığınan Hz. Peygamber, en zor zamanda **“... Üzülme! Allah bizimle beraberdir...”** (Tevbe suresi, 40. ayet.) diyerek yol arkadaşını teselli etmiş ve cesaretini korumuştur.

**Metinde vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Hz. Muhammed’in merhameti ve hoşgörüsü

B) Hz. Muhammed'in cesareti ve sabrı

C) Hz. Muhammed'in iyi niyeti ve feraseti

D) Hz. Muhammed’in fedakârlığı ve doğruluğu

**4.** Son derece yumuşak huylu, sakin bir tabiata sahip olan Hz. Muhammed (s.a.v.), yeri geldiğinde hak ve hakikat uğrunda cesur ve yürekliydi. Bedir Savaşı’nın en şiddetli anlarında, bin kişilik müşrik ordusu karşısında üç yüz kişilik Müslüman ordusu telaşa kapıldıklarında ona sığınıyor, onu kendilerine siper yapıyorlardı. (Ahmed b. Hanbel, I, 127.)

**Metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?**

A) Hz. Muhammed ve Ordusu

B) Peygamberimiz ve Feraseti

C) Peygamberimiz ve Cesareti

D) Hz. Muhammed ve Merhameti

**5.** Sahabe, cesaret ve şecaatte kendilerine örnek aldıkları Hz. Muhammed’i (s.a.v.), “İnsanların en iyisi, en cömerdi ve en cesuru” olarak nitelendirmiştir. Enes b. Mâlik’in (r.a.) anlattığına göre bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuş ve sesin geldiği tarafa doğru gitmişlerdi. Bir atın üstüne atlayarak hepsinden önce sesin geldiği yöne atını süren Hz. Peygamber (s.a.v.) ise dönerken onlara rastlamış ve boynunda kılıcıyla onları “Korkmayın, korkmayın!” diye teskin etmişti. (Buhârî, Edeb, 39)

**Metne göre Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.**

1. (...) Peygamberimiz herkesten önce öne atılarak cesaretini gösterdi.

2. (...) Hz. Muhammed herkesten sonra olaya müdahil oldu.

3. (...) Peygamberimiz cesur hareketiyle arkadaşlarına örnek oldu.

4. (...) Hz. Muhammed insanların en cesuru ve cömerdi idi.

5. (...) Peygamberimiz insanlara öğütlediklerini kendi hayatında gösterdi.

**6. Kararlılık konusunda doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.**

1. (...) Kararlılık, bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermektir.

2. (...) Kararlılık, bir konuyu iyi düşündükten sonra verilen kararda sabit olmaktır.

3. (...) Kararlılık, bir Müslüman’ın ahlaki özelliklerinden biridir.

4. (...) Mümin bir kimsenin imanında sebat ve azim göstermesi kararlılık

ifadesidir.

5. (...) Kararlılık, insanın başına gelen olumsuz durumlarda yılgınlık göstermesidir.

**7.**

* Hz. Muhammed, risâletini tebliğe başladığı günden son ana kadar kararlılığını devam ettirmiştir.
* Peygamberimiz, Huneyn Gazvesi'nde Müslümanları toparlayıp düşman üzerine yürümüştür.
* Hz. Peygamber, müşriklere karşı yaptığı Hendek Savaşı’nda kararlı bir duruş sergilemiştir.

**Peygamberimizin bu davranışları onun hangi özelliğini ortaya koyar?**

A) Sabırlı ve merhametli oluşu

B) Engin görüşlü ve ferasetli oluşu

C) Cesur ve kararlı oluşu

D) Hayırsever ve yardımsever oluşu

**8.**

* Karar vermek.
* Bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek.

**Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Azim

B) Merhamet

C) İtaat

D) Hoşgörü

**9.** “... Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (O’na dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

**Ayet dikkate alındığında karar verip azmeden bir kimse ne yapmamalıdır?**

A) Allah’a gerçek anlamda tevekkül etmelidir.

B) Bir konuda karar verdiğinde Allah’tan ümidini kesmelidir.

C) Allah’a dayanıp ona her konuda güvenmelidir.

D) Allah’ın tevekkül edenleri sevdiğini bilmelidir.

**10. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek bir olay ile açıklayınız.**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

**5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti**

**1. Aşağıda yer alan boşlukları uygun kelime/kavram ile doldurunuz.**

hakkı gözetmek, tebliğ, adil, Peygamberimiz

1. Adil olmak ve hak sahibine hakkını vermek ............... demektir.

2. Hz. Muhammed’in en belirgin özelliklerinden biri insanlara ............... davranmasıdır.

3. **“... Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet ile hükmet.** **Çünkü Allah adil davrananları sever.”** (*Mâide suresi, 42. ayet*.) emrini ............... her durumda uygulamıştır.

**2.**

* Hz. Muhammed, insanlığın huzuru için adaleti en temel ilke olarak görmüştür.
* Peygamberimiz, karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermemiştir.
* İnsanların makam, mevki ve zenginlik durumları Peygamberimizin kararlarını etkilemezdi.
* Hz. Muhammed, hak sahibinin hakkını alması konusunda oldukça dikkatli davranırdı.
* Peygamberimiz; zayıf ve güçsüzlerin, çocuk ve yetimlerin haklarını korurdu.

**Peygamberimizin bu davranışları onun hangi özelliğine aittir?**

A) Merhametli ve hoşgörülü olması

B) Adil olmasını ve hakkı gözetmesi

C) Sabırlı ve cesaretli olması

D) Hayırsever ve yardımsever olması

|  |
| --- |
| **3. Hak kelimesinin anlamları arasında yer alanların başına “D”, almayanların başına “Y” yazınız.** |
| 1. (...) Gerçek ve doğru 2. (...) Sabır 3. (...) Adalet 4. (...) İslam 5. (...) Hoşgörü 6. (...) Merhamet 7. (...) Doğru inanç ve bilgi 8. (...) Bir iş ve emeğin maddi karşılığı 9. (...) Davranışların yerinde olması |

**4.** Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlikten önceki hayatında da güzel ahlak sahibiydi. O çevresinde adil, güvenilir ve dürüst kişiliği ile tanınmıştı. Gençliğinde Mekke’ye dışarıdan gelenlerin karşılaşacağı zorlukları önlemek, onların can ve mal güvenliklerini sağlamak için Hilfü’l-Fudûl’un (erdemliler birliği) çalışmalarına aktif bir şekilde katılmıştı. (İbn Sa’d, Tabakat, C 1, s. 129.)

**Metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?**

A) Hz. Muhammed, nübüvvet öncesi ve sonrasında güzel ahlaklı bir insandı.

B) Peygamberimiz, aile bireylerine karşı merhametli ve hoşgörülü davranırdı.

C) Peygamberimizin her zaman adil ve güvenilir bir kişiliğe sahipti.

D) Hz. Muhammed, insanlar arasında hakkı gözetmek için erdemliler topluluğuna dahil oldu.

**5.** Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinden önce Mekkelilerin haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hilfü’l-Fudûl Antlaşması’na katılmış, peygamberlik sonrasında da böyle bir antlaşmaya davet edilmesi durumunda katılacağını bildirmiştir.

**Metne göre Peygamberimizin Hilfü’l-Fudûl Antlaşması’na katılma gerekçesi hangisidir?**

A) Zamanı ve maddi imkanları değerlendirmek istemesi

B) Yapılan davetlere katılmayı erdemli davranış görmesi

C) İnsanlar arasında adaleti kurmak ve yaşatmak istemesi

D) Mekke’de yaşayan insanların etkinliğine katılmak istemesi

**6.** İslam dini akrabalık bağlarına önem vermiş ancak bu bağların adalet ilkesinin önüne geçmesini kesinlikle istememiştir. Örneğin, Bedir Savaşı’nda esirler arasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Abbas da vardı. Esirler tazminat ödeyerek özgürlüğüne kavuşabiliyordu. Abbas, Hz. Muhammed’in amcası olduğu için tazminatsız salıverilmesi teklif edilmişti. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Hayır, böyle bir şey olamaz, onun ödemek zorunda olduğu tazminatın bir dirhemi bile bağışlanamaz.” (Buhâri, Megazi, 64.) demişti.

**Metinde Peygamberimizin hangi özelliğinden söz edilmektedir?**

A) Hz. Muhammed’in akrabalarına yakın davranması

B) Peygamberimizin adaleti ve herkese aynı davranması

C) Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı’ndaki cesareti

D) Peygamberimizin savaş tazminatına önem vermesi

**7.** Hz. Peygamber, Müslüman’ın en önemli özelliğinin adil ve güvenilir olmak olduğunu bildirmiştir. O, “... Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar, insanların en hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimselerin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.” (Ahmed b. Hanbel, III, s. 423. ) buyurmuştur.

**Metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?**

A) Müslümanın en temel özelliği adil ve güvenilir olmasıdır.

B) İnsanların en hayırlısı, hakkın yerini bulmasına yardım edenlerdir.

C) Zayıf ve yoksul kimselerin haklarının korunması, toplumun yükselmesi demektir.

D) Her toplumda hak ve adaletin gerçekleşmesi mümkün olmaz.

**8.**

* “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; şahitlik ederken kendiniz, anne babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler zengin ya da fakir olsalar da (adaletten ayrılmayınız), Allah zengine de fakire de sizden daha yakındır. Arzularınıza uyup adaletten sapmayınız. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız ya da şahitlikten kaçınırsanız muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir.” (Nisâ suresi, 135. ayet.)
* “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mâide suresi, 8. ayet.)

**Yukarıdaki ayetler dikkate alındığında adalet hakkında hangisi söylenemez?**

A) Şahitlikte adil ve doğru olan kimselerin tüm günahları bağışlanır ve onlar cennete girer.

B) Şahitlik ederken insanlar arasında ayırım yapılmadan adalet gözetilmelidir.

C) Şahitlik ederken gerçekten uzaklaşan bir kimseyi, Allah hakkıyla bilendir.

D) Bir insanın bir topluma olan kin ve nefreti onun adil davranmasına mani olmamalıdır.

**9. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetini örnek bir olay ile izah ediniz.**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................