ZEKAT VE SOSYAL ADALET

*Ana Rahminden Geldik Pazara,*

*Bir Kefen Aldık Döndük Pazara.*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, kendiniz için hayır namına önden ne gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”Bakara,2/110.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Onların mallarından bir zekat al ki, onunla kendilerini temizleyip paklayasın. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için huzurdur. Allah işiten ve en iyi bilendir.” Tevbe,9/103.

 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zariyat 51/19)

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

“Hidayet ve müjde namaz kılan, zekat veren müminler içindir.” (Lokman, 31/3-4)

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‏

"İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Kâbe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 22; Nesâî, İman 13, (9, 107-108); Tirmizî, İman 3, (2612))

Hz. Muhammed (s.a.s), Muaz b. Cebel (r.a)'i Yemen'e vali olarak gönderirken kendisine şöyle buyurmuştur:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ر عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ (صعلم) بَعَثَ مُعَاذًا (رع) إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ‏"‏ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ‏"‏‏.‏

"Onlara bildir ki, Allah Teâlâ kendilerine zekâtı farz kılmıştır. Zekatı oranın zenginlerinden al, yoksullarına ver" (Buhârî, Zekât, l; Tevhîd, 1; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Nesâî, Zekât, 46; İbn Mâce, Zekât, 1)

ZEKAT

Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen *zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın belirli bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi* demektir.

Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

İSLAM’DA YARDIM VASITALARI

1-Zekat

2-Sadaka

3-Fitre

4-Adak

5-Kefaret

6-Bağış ve buna benzer emir ve tavsiyelerle toplumda zengin, fakir dengesi kurmuştur.

YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

1-Huzurevleri

2-Çocuk esirgeme Kur.

3-Sosyal yardımlaşma V.

4-Kızılay , Yeşilay

5-Yurtlar , Vakıflar

6-Aşevleri, Yardım Dernekleri

7-Han, Hastane, Okul, Çeşme, Cami v.b.

 مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir” ( Bakara, 2/261)

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ

"Namazı kılın, zekâtı verin" (Bakara, 2/43)

  قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine ba‏şkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” Sebe’, 34/39.

وَمَااتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فى اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ وَمَا اتَيْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَاُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.” (Rum / 39.)

يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاخِذيهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا فيهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ غَنِىٌّ حَميدٌ

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır. Bakara / 267.

يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِىَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. Bakara / 254.

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Namazı kılın, zekatı verin.Rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.” (Bakara 43)

**Zekat vermemenin cezası nedir?**

Peygamber efendimiz (s.a.v) (Zekâtı verilmeyen mallar, ejderha olup sahibinin boynuna sarılır) buyurduktan sonra şu mealdeki ayet-i kerimeyi okudu:

 وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Al-i İmran suresi ayet 180)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

Onlar ki altın ve gümüşü biriktirirler, toplayıp sım sıkı saklarlar.

وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Ve bunları Allah yolunda sarfetmezler.

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ İşte onları elem verici bir azapla müjdele ey Muhammed.

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ O günki o altınlar ve gümüşler üzerinde yakılacak cehennem ateşinde kızdırılacak da

فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ Bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak.

هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ İşte bu sizin nefisleriniz, kendi öz canlarınız için sakladığınız şeylerdir. Şimdi tadınız bakalım şu saklayageldiğiniz şeylerin tadını, bakınız bakalım nasılmış denecek. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak dini Kur’an dili, s.324-325.

ZEKATIN FARZ OLDUĞU KİMSELER

Bir kimsenin zekât vermekle yükümlü olabilmesi için kendisinde ve sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir.

1. Zekât vermekle yükümlü olan kimsede bulunması gereken şartlar

1. Müslüman olmak,

2. Erginlik çağına gelmiş bulunmak, Çocukların Mallarında Zekat (İmam Şafii'ye göre çocukların ve delilerin mallarından zekat verilmesi gerekir. Bunu velileri mallarından öderler. Çünkü zekat mala gereken bir haktır. Küçüklük ve noksanlık bu hakkın varlığını gideremez. Öşürde de durum böyledir.) Bize göre zekat mali bir ibadettir. Bunlar ise ibadetle mükellef değillerdir.

3. Akıllı olmak,

4. Hür olmak,

5. Borcu olmamak,

Buna göre müslüman olmayan, erginlik çağına gelmemiş bulunan çocuklar, akıl özürlü olanlar ve hür olmayan köleler zekât vermekle yükümlü değillerdir. Elinde nisap miktarı veya daha fazla malı olduğu halde, malı kadar veya daha çok borcu olan kimse de zekât vermekle yükümlü değildir.

*UNUTMAYIN:*

*Zengin, Allah verdiği için zengindir.*

*Fakirde, Allah vermediği için fakirdir.*

*İkisi de halleriyle imtihan olmaktadırlar.*

 مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir” ( Bakara, 2/261)

Zekat malın eksilmesi değildir. Maddi anlamda maldan bir eksilme var gibi gözükse de zekat ile mal azalmamaktadır. Çünkü dünya malı ile verilen bir şeyin karşılığı ahirette alınacaktır. Bir ayette Yüce Rabbimiz kendi rızası doğrultusunda harcanılacak her şeyin karşılığının verileceğini şöyle bildirmektedir. De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.”[[](http://guncelvaaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=151)Sebe, 34/39[]](http://guncelvaaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=151)

**B. Malda Bulunması Gereken Şartlar Da Şunlardır:**

1. Malın nisap miktarı olması,

2. Malın, gerçekten veya hükmen artıcı olması,

3.Nisap miktarı malın üzerinden bir kamerî yıl geçmiş bulunması.

Nisap, dinin koyduğu bir ölçüdür. Borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka bu kadar malı veya parası olan kimse dinen zengin sayılır ve bunların üzerinden bir yıl geçince zekât vermekle yükümlü olur. Malı veya parası nisap miktarına ulaşmamış veya nisap miktarı malı olup da üzerinden bir kamerî yıl geçmemiş olan kimse zekât vermekle yükümlü olmaz.

*Aslî İhtiyaç: (*Temel ihtiyaçlar)

* Oturacak ev ile eve gerekli olan eşya,
* Kışlık ve yazlık elbise,
* Gerekli silâh ve aletler,
* Kitaplar,
* Binek hayvanı, otomobil vs.
* Hizmetçi, köle veya cariye,
* Bir aylık doğru kabul edilen başka bir görüşe göre, bir yıllık nafaka demektir.
* Borç karşılığı olarak elde bulunan para da böyledir.

NİSAP MİKTARLARI

1. Altının Nisabı, 80,18 Gram; (Günümüzde İtibar Edilen Nisap Ölçüsüdür) Altının nisabı 20 miskal yani 80.18 Gramdır. 80.18 Gram ve üstü altını olan kimse 1/40, %2,5 zekat verir
2. Gümüşün Nisabı, 200 dirhem , 561 Gram;
3. Paranın Nisabı, Altının Nisab Tutarı;
4. Ticaret Malının Nisabı, Altının Nisabı
5. Koyun Ve Keçinin Nisabı, 40 Koyun/ Keçi; Koyun ve Keçinin nisabı 40/1 dir. 40’tan 120’ye “1”  koyun, 121’den 200’e “2” 200 koyundan sonra her yüz koyun için bir koyun eklenerek zekat verilir.
6. Sığırın Nisabı, 30 Sığır. Sığırın nisabı ise 30 dur. 30 sığırdan 40 sığıra kadar, zekât olarak iki yaşına basmış erkek veya dişi bir buzağı verilir. 40 sığırdan 60 sığıra kadar, üç yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana verilir. Tam 60 sığır olunca, birer yaşını bitirmiş iki buzağı verilir. Sonra her otuz sığırda bir buzağı ve her 40 sığırda bir dana verilmek suretiyle hesap edilir.
7. Devenin Nisabı, 5 Deve'dir. Devenin nisabı 5 dir. 5 den 9 deveye kadar bir adet koyun Zekat olarak verilir

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكينِ وَالْعَامِلينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمينَ وَفى سَبيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَليمٌ حَكيمٌ

“Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe / 60)

**KURANA GÖRE ZEKAT VERİLECEK SINIFLAR**

1. FAKİRLER: İhtiyacından fazla olarak nisap miktarı bir mala sahip olmayan kimseye fakir,
2. MİSKİNLER: Hiç bir şeye sahib olmayıp yemesi ve giymesi için dilenmeye muhtaç olan yoksula miskin denir.
3. AMİLLER: Zekat toplayan memurlardır
4. MÜELLEFE-İ KULUB: Kalpleri kazanılmak, İslâm'a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olunmak istenen yahut Müslümanlara faydalı olacakları umulan kişilerdir.
5. RİKAB: Kölelerin kölelikten kurtulması için zekat verilebilir.
6. BORÇLULAR: Borcundan fazla nisap miktarı mala sahip olmayan veya kendisinin de başkasında malı varsa da, alması mümkün olmayan kimsedir.
7. Fİ-SEBİLLAH: Allah Teâlâ'nın rızâsına uygun ve O'na yaklaşmak amacıyla yapılan her türlü hayırlı işte çalışan ve İslâm'ı yüceltmek uğruna bilfiil cihadda (sıcak harp) bulunan kimselerdir.
8. İBNÜSSEBİL: Bundan maksat yolcu, yola çıkmış ve bir süredir yolda olan kimse demektir.

**ZEKAT VERİRKEN NE GİBİ KURALLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR?**

1. Zekatı gösteriş için değil, gizlice vermeliyiz.
2. Zekat verdiğimiz insanları incitmemeliyiz.
3. Yaptığımız iyiliği başa kakmamalıyız.
4. Zorlanarak değil, gönül hoşluğu ile vermeliyiz.
5. Zekat vereceğimiz malların iyisinden vermeliyiz
6. Yakın çevremizdeki yoksul ve fakirlere öncelik vermeliyiz.

Yine Kur’an’da

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Güzel bir söz (söylemek) ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan iyidir. Allâh, zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.” (Bakara, 263-64) denilmiştir.

ZEKÂT KİMLERE VERİLMEZ

1. *Anneye*
2. *Babaya*
3. *Dedeye*
4. *Nineye*
5. *Oğula*
6. *Kıza*
7. *Torunlara*
8. *Zenginlere*
9. *Müslüman olmayanlara*
10. *Koca Karısına*
11. *Karı Kocasına zekat eremez.*
12. *Haşim oğullarına (peygamberimizin akrabalarına)*

YOKSULLARA ZEKÂT VERİLİRKEN ŞU SIRAYI GÖZETMEK DAHA ÇOK SEVAPTIR.

Fakir olan:

- Kardeşler,

- Kardeş çocukları,

- Amca, hala, dayı ve teyzeler,

- Bunların çocukları,

- Diğer mahremler,

- Komşular, meslektaşlar,

- Zekât verecek kişinin bulunduğu köy ve şehir halkı.

 مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسهَرِ والْحُمَّى

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”[[](http://guncelvaaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=151)Buhârî, Edeb 27[]](http://guncelvaaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=151)

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

“Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler.” (Füssilet, 41/6-7)

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

“Siz Allah için verirseniz, Allah onun yerine daha iyisini verir.” (Sebe 34/39)

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

*“Veren el alan elden daha üstündür.”* (Buhari, Vasaya,9; Müslim, Zekat, 94)

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ

*“Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.”*  (Tirmizi, ..26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/160.)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Hiçbir kimse, kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek asla yiyemez. Alah Nebisi: Davud (as) kendi elinin emeğini yerdi.” (Buhari, Buyu,15.)

# ZEKATIN FAYDALARI

Zekat mali bir ibadet olmakla birlikte, birçok faydaları vardır. Bunları maddeler halinde şöylece sıralamak mümkündür:

1. Zekat kişiyi cimrilikten korur, ona cömertlik kazandırır.
2. Kişinin dünya malına duyduğu aşırı istekleri kırar.
3. Zenginin yoksula karşı şefkat ve merhamet duygusunu canlandırır.
4. Zenginin cemiyetteki yerini yükseltir.
5. Kalbin katılaşmasını önler.
6. Zengini hayır yapmaya teşvik eder.
7. Allah’ın nimetlerine karşı kişinin şükretmesini sağlar.
8. Zekat yoksulu ihtiyaç sahibi olmaktan kurtarır.
9. Zekat fakire şahsiyet kazandırır.
10. Çalışmaktan aciz olanlara normal bir hayat sürme imkanı.
11. Zengin ve fakirin birbirine yaklaşmasını sağlar.
12. İnsanı manevi kirden temizler.
13. Her çeşit afet ve felaketlerden korur.
14. Mala bereket kazandırır, çoğalmasını sağlar.
15. Malın stok edilmemesini sağlar.
16. Zekat mükemmel bir sosyal sigortadır.

*Zekata tabi olmayan mallar hangileridir?*

a-Temel ihtiyaç malları: Oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, binek, meslek aletleri zekata tabi değildir.

b-Haram mal: Faiz, kumar, rüşvet gibi.

c-Süs eşyası: Elmas, zümrüt ve inci gibi.

d-Asıl ihtiyaçtan fazla olan ev eşyası: Fazla halı, fazla yatak, dikiş makinesi, buzdolabı gibi. Ancak bunlar fitre ve kurbana girer.

e-Gelir getiren mallar: Dükkan, otel, han gibi kiraya verilen şeyler zekata tabi değildir. Bunların bedelleri zekata tabidir.

f-Taşımacılıkta kullanılan vasıtalar: Dolmuş, otobüs, yük taşıyan kamyon gibi vasıtaların kendi değerleri zekata tabi değildir. Ancak bunların gelirleri zekata tabidir.

g-Elden çıkıp istifade edilmeyen mallar: Çalınan, zorla alınan, el konulan ve geri alınması umulmayan mallar, denize düşen mallar, zekata tabi değildir.

h-Demirbaş eşyalar: Atölye, fabrika ve ticarethane gibi yerlerde bulunan demirbaş eşyalar zekata tabi değildir.

**ÇEŞİTLİ SORULAR**

*Hayır kurumlarına zekat verilir mi?*Hayır kurumlarına zekat verilmez.

*Bir kimse üvey annesine veya üvey çocuğuna zekat verebilir mi?*Zekat verebilir.

Zengin bir adamın, hanımına, anne ve babasına başkasının zekat vermesi caiz midir?Caizdir.

Bir kimse fakir olan damadına veya gelinine zekat verebilir mi?Verebilir.

Bir kimse fakir olan kayın peder veya kayın validesine zekat verebilir mi?Verebilir.

*Kişi verdiği zekattan dönebilir mi?*Dönemez.

Zekattan kurtulmak için hile yapanın hükmü nedir?Haram işlemiş olur.

*Zekat borcu ölümle düşer mi?*Vasiyette bulunmazsa ölen kimsenin zekat borcu düşer.

Hanımının zekatından kendisi mi, yoksa kocası mı sorumludur?Kadın zekatından kendisi sorumludur.

Bir kimsenin satıp kâr etmek ve satıncaya kadar da kullanmak için satın aldığı araba zekata tabi midir?Zekata tabidir.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

“Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun elçisi ve boyun bükerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.” (Maide, 55)

*Yine Peygamberimiz;*

*“Asıl zenginlik, mal zenginliği değil, gönül zenginliğidir” buyurur.*

*Zekat servetin vergisi, fitre ise bir baş vergisidir. Zekatı verilmeyen bir malın içindeki fakirin hakkı olan miktar, balığın içindeki kılçık gibidir.*

والذين هم للزكاة فاعلون

“Onlar zekat (verecek hale gelmek) için çalışan kimselerdir*"* buyurulmaktadır (Mü’minun 23/1-4).

ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان. فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا

“*Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri ‘Allah’ım, Senin yolunda harcayana, harcadığının yerine yenilerini ver!’, diğeri ise, ‘Allah’ım, cimrilik yapıp vermeyenlerin mallarını telef et’ diye dua eder*” buyurmuştur[[1]](#footnote-2).

إياكم والشحَّ؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا

“*Nefsin hırs ve cimriliğinden sakının. Çünkü sizden öncekiler hırs ve cimrilikleri sebebiyle helak olmuşlardır. Bu duyguları kendilerine emrettiği için, cimri kesilmişler, akrabalık bağlarını kesmişler ve bozgunculuk çıkarmışlardır*”[[2]](#footnote-3) buyurmuştur.

اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

“*Zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Nefsin hırs ve cimriliğinden sakının. Çünkü sizden öncekiler hırs ve cimrilikleri sebebiyle helak olmuşlardır. Bu duyguları kendilerini kan dökmeye ve haramlarını helal kılmaya sevk etmiştir*” buyurmuştur. [[3]](#footnote-4)

Bunun için Hz. Peygamber, cimriliğin imandan uzak olduğuna ve bir müminde cimriliğin olamayacağına işaret ederek,

لا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد

“*İman ile cimrilik kulun kalbinde birleşmez*” buyurmuş[[4]](#footnote-5) ve kendisi de cimrilikten Allâh’a sığınmıştır[[5]](#footnote-6).

Şu üç şey için yemin ederim: Sadaka vermekle asla mal eksilmez. Öyle ise sadaka verin!

Zulüm gördüğü şahsı, Allah rızası için affeden, dünya ve ahirette aziz olur. Öyle ise affedin!

İsteme kapısını açana da, Allah fakirlik kapısını açar.) [İ.Ahmed]

Çalışmayıp kendini sadaka isteyecek hâle düşüren, 70 şeye muhtaç olur. [Tirmizî]

Muhtaç olmadan dilenen, ateş koru yutan kimse gibidir. [Beyhekî]

Mal biriktirmek için dilenen, ateş koru dilenmiş olur. [Müslim]

Kendisinin veya çoluk çocuğunun katlanamayacakları bir ihtiyacı yok iken, dileneni Allahü teâlâ ummadığı yer ve zamanda muhtaç eder. [Beyhekî]

Dilenci, dilenmekteki vebali bilseydi, hemen dilenmekten vazgeçerdi. Taberânî][

1. Müslim, Zekat, 57. I, 700. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ebû Dâvûd, Zekat, 46. II, 324. [↑](#footnote-ref-3)
3. Müslim, Birr, 56. III, 1996. [↑](#footnote-ref-4)
4. Nesâî, Cihad, 8, VI, 14. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nesâî, İstiâze, 27, VIII, 267. [↑](#footnote-ref-6)