**AHİRET AZIĞIMIZ, MALIN BEREKETİ ZEKAT VE SADAKA**

 Bizleri bir erkek ve bir dişiden yaratan, tanışalım, kaynaşalım diye kavim ve kabilelere ayıran Rabbimize hamdolsun. Birbirini sevme ve koruma, birbirine acıma hususunda Müminleri, bir uzvu hastalansa diğer uzuvların da hastalanarak yardımda bulunduğu bir vücuda benzeten Efendimiz (as)’a salat ve selam olsun.

 Değerli Müminler! Allahü Teala insanı yaratırken, tek başına yaşamaya güç yetiremeyen, hayatını idame ettirebilmek için başkalarına muhtaç olan sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Her insan, asli ihtiyaçlarını giderebilmek için başka insanların yardımına muhtaçtır. Fertlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir toplumun dimdik ayakta kalabilmesi, fertler arasındaki birlik ve beraberliğe bağlıdır. Fertleri birbirine karşı muhabbetli, yardımsever olan bir toplum uzun yıllar tarih sahnesinde yerini alırken, fertleri bencil bir toplum kısa sürede tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Dinimiz de, toplumu oluşturan fertleri kaynaştırmak, zengin ile fakir arasındaki uçurumu en aza indirmek için sosyal adaleti gerçekleştirmenin gerekliliği üzerinde durmuş, zekat ve sadaka ile toplumsal hayata düzenlemeler getirmiştir. Takdir edersiniz ki toplumu oluşturan fertler arasında zenginler kadar fakirler de vardır. Allahü Teala zenginleri fakirlere, fakirleri de zenginlere hem nimet hem de imtihan olarak yaratmıştır. Zenginler, fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sosyal hayattan tecrit edilmesini önlemek için zekât ile mükellef tutulmuşlardır. Bu vesile ile zenginler zekat verdiklerinde hem bu mükellefiyetten kurtulmuş hem de toplumsal adaletin tesisinde rol almış olurlar.

 Kıymetli Kardeşlerim! Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُواالزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ:

 “Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önden gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha iyi ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” [[1]](#footnote-2) buyurmaktadır. Bu ayette de görüldüğü üzere Kur’an-ı Kerim’de zekât ibadeti çoğunlukla namazla birlikte zikredilmiştir. Ayetlerde namazın zikredilmesi ferdi temizlemeyi, zekâtın zikredilmesi ise toplumu temizlemeyi ifade eder. Çünkü fert ve toplumun mutluluğu, namaz ve zekâtın ikamesi ile mümkündür. Zekât aynı zamanda İslam Dininin beş temel esasından biridir. Bu hususu Efendimiz şöyle ifade eder:

بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ ورسُولهُ ، وإِقامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رمضَان

 “İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.”[[2]](#footnote-3)

 Bu kadar ehemmiyetli bir ibadeti ihmal edenler Kur’an’ı Kerim’de şu ifadelerle ikaz edilmektedir:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

 “Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar için acıklı bir azabı müjdele. O gün (bu altın ve gümüşler) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanacak ve (o esnada) işte nefisleriniz için toplayıp, sakladıklarınız; artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesnelerin acısını haydi tadın! (denilecek)” [[3]](#footnote-4)

 Aziz Müminler! Zekât, Müslüman zenginlerin seneden seneye mallarının bir bölümünü yoksullara vermeleridir. Kişinin kendi isteğine bırakılmış bir yardım değil, yoksulun, zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevidir. Ayette “Zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”[[4]](#footnote-5) diye bahsedilen hak zekat hakkıdır. Zekat, Allah’ın emri olduğu için, verirken ibadet niyetiyle ve sadece Allah rızası için verilmelidir. Allah’ın rızası gözetilmeden verilen zekatın, dünyevi bazı getirileri olsa da ahirette sahibini eli boş bırakacaktır. Bu yüzden ihlas ve samimiyetten ayrılmamalıdır. Bununla birlikte zekatın dünyevi maslahatları da çoktur.

 Öncelikle zekat en güzel sosyal yardımlaşmadır. Toplumun zenginleri, yoksullara yardım ellerini uzatıp onlara destek olurlarsa, onları kötü yollara sürüklenmekten ve toplumun başına bela olmaktan kurtarmış olurlar. Yoksullarla aralarındaki servet farkından doğabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırırlar. Aynı zamanda “Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” buyuran Efendimizin müjdesine nail olup, veren el olmanın keyfine varırlar. Zekat veren zenginin mala karşı hırsı ve tamahı azalır. Kendisini yaratan ve pek çok lütuflarda bulunan Allah’a her zaman ve her vesile ile şükretmek ve hoşnutluğunu kazanmak ister. Zekâtını seve seve vererek malını bereketlendirir. Çünkü zekâtı verilen mal azalmaz. Bakıldığında azalır gibi görünür ama gerçekte çoğalır. Kim Allah için verirse, Allah onun yerine (daha iyisini) verir.”[[5]](#footnote-6)  Nitekim Peygamberimiz (SAV), malının zekâtını verenlerin, mallarının artırılması için meleklerin de ona dua edeceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Her sabah iki melek iner. Birisi, “Allah’ım, sadaka verenin malına bolluk ver.” der, diğeri de, “Allah’ım, sadaka vermeyenin malını yok et.” der.”

 Zekât, malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkarıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Hasislik ve cimrilik de gönlün kiridir. Kişi bu kirden ancak zekât ile temizlenip arınabilir. Ebu Hureyre (RA)’nin anlattığına göre bir gün Peygamberimiz (SAV)’e bir Bedevi gelerek: “Ey Allah’ın Resulü, bana bir ibadet tavsiye ediniz ki, ben onu yapınca cennete gireyim.” dedi. Peygamberimiz (SAV): “Allah'a ibadet edersin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, farz olan (beş vakit) namazı kılar, farz olan zekâtı verir ve Ramazan orucunu tutarsın. (Böyle yaparsan cennete gidersin)” buyurdu. Bedevi: “Canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu ibadetlerden başka fazla bir ibadet yapmam.” dedi ve sonra da dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV): “Kim bir cennetlik görmek isterse şu temiz simaya baksın.” buyurdu. Yani zekat cennete girmeye de bir vesiledir.

 Rabbim cümlemizi zekatı hakkıyla vererek cennete giren, Hak rızasıyla sevinen kullarından eylesin. AMİN.

Ayşeli Polat

Isparta İl Vaizi

1. Muzzemmil, 20. [↑](#footnote-ref-2)
2. Buhârî, Îmân 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tevbe, 9/34-35 [↑](#footnote-ref-4)
4. Zariyat, 19 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sebe, 39 [↑](#footnote-ref-6)