ZEKAT VE SADAKA İBADETİ, KAZANCI ARTTIRIR...

Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü gibi anlamlara gelen zekat, dînî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.

İslâm’ın beş temel esasından biri olan zekat, hicretin ikinci yılında Medîne’de farz kılınmıştır. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve hür Müslüman, temel ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı artma özelliği taşıyan mala sahip ve bu malını elde etmesinin üzerinden bir yıl geçmiş ise, zekat ile mükelleftir.

Yüce Allah;

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43) buyurmuşlardır.

Yine bir çok ayette zekat ibadeti dile getirilmiştir:

(Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/2)

Peygamberimiz (a.s.) ise;

“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur.

Allâh’tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed’in Allâh’ın Resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak” buyurmuştur.

(Buhârî, İman, 1. I, 8; Müslim, İman, 19-22. I, 45)

Nasıl ki namaz, oruç gibi bedenî ibadetler, Allâh’ın ihsan ettiği hayat ve sıhhat gibi nimetlerin şükrü; zekat ve sadaka-i fıtır gibi mali ibadetler ise mal nimetinin şükrüdür.

Kıymetli Kardeşlerim!

Zekatın Önemi:

Zekat, Kur'ân ve hadislerde çok defa namazla birlikte zikredilmektedir. Bu da, zekatın dinimizdeki yerini ve namaz ile zekat arasındaki kuvvetli bağı göstermektedir. Kişinin Müslümanlığı ancak bu iki farzı yerine getirmekle olgunluğa erişir. Nitekim Yüce Allâh, hidayete ermenin ve ahirette müjdelenen mükafata nail olmanın namaz ve zekatla olacağına işaret etmiş, Kur'ân-ı Kerim’in, namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inanan müminlere müjde ve hidayet rehberi olduğunu haber vererek bu ibadetin önemini ortaya koymuştur (Neml 27/2-3)

Bu durumda da bu ibadetlerin kazancı da ve bereketi de arttıracağı açık ve seçik bir biçimde ortaya çıkar ki, müslüman bu bereketten asla ve asla mahrum kalmamalıdır...

Kıymetli Müslümanlar!

Zekat vermek, "muttakî" ve "muhsin" müminlerin vasıflarındandır.

Kur'ân-ı Kerim’de kurtuluşa erecek müminlerin özellikleri sayılırken;

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

Müminlerin vasıflarına işaret eden diğer bir ayette ise,

“Sizin dostunuz ancak Allâh, Onun elçisi, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren mümin kimselerdir...” buyurulmaktadır (Maide 5/55).

Buna karşılık Kur'ân’da müşriklerin vasıflarından birinin, zekat vermemek olduğu haber verilmektedir:

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

Zekat, geçici olan malı, kalıcı yapmanın en güzel yoludur.

Kişinin dünyada elde ettiği malların tamamı, ya harcanıp yok olacak veya mirasçılarına kalacaktır. Yalnız, Allâh yolunda harcadıkları zayi olmayacak; bu dünyada kalmayıp ebedî olacaktır.

Nitekim Sevgili Peygamberimiz Efedimiz (s.a.v.);

“İnsanoğlu ‘malım, malım’ der durur. Halbuki senin malın; sadece yiyip tükettiğin veya giyip eskittiğindir, ya da sadaka olarak verip kalıcı kıldığındır” buyurmuşlardır. (Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 89. V, 447)

Bu sebeple Kur'ân’da,

“Allâh’a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, Allâh yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allâh yolunda harcayanlar var ya onlar için büyük bir mükafat vardır” buyurulmaktadır. (Hadîd 57/7)

Hz. Peygamber, muhtaçlara yardım etmenin mükafatının büyüklüğünü haber verdiği bir hadislerinde;

“Bir kişi temiz (helal) olan malından sadaka verirse (Allah sadece temizi kabul eder) bir tek hurma bile olsa, Rahman onu sağ eline alır ve sizin bir buzağıyı veya tayı büyüttüğünüz gibi onu, dağdan daha büyük oluncaya kadar büyütür” buyurmaktadır. (Müslim, Zekat, 63. I, 702; İbn Mâce, Zekât, 28. I,590)

Bu durumda da bu ibadetlerin kazancı da ve bereketi de arttıracağı açık ve seçik bir biçimde ortaya çıkar ki, müslüman bu bereketten asla ve asla mahrum kalmamalıdır...

Başka bir hadisinde de, fakirlere yardım elini uzatmanın Allâh’ın rızasına vesile olacağını haber vererek,

“Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder” buyurmuştur.

(Tirmizi, Zekat 28. III, 52)

"Habibim onlara namazın farz kılındığını öğret. Eğer bunu kabul ederlerse, bu defa onlara, Allah’ın kendilerine mallarından zekâtı farz kıldığını haber ver. Bu zekât,

zenginlerinden alınır ve yoksullarına verilir.” (Buhârî, “Zekât”, 1; Müslim, “İman”, 7.)

Kıymetli Kardeşlerim!

Zekât, en güzel sosyal yardımlaşmadır.

Yüce dinimiz, sosyal yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Çeşitli vesileler ile zenginlerin, yoksulları görüp gözetmelerini emretmiştir. Zenginlere zekât yükümlülüğü getirmekle de bu yardımlaşmayı sistemleştirmiştir. Zengin, her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermek durumundadır. Bundan daha iyi bir yardımlaşma düşünülemez.

Bu durumda da bu ibadetlerin kazancı da ve bereketi de arttıracağı açık ve seçik bir biçimde ortaya çıkar ki, müslüman bu bereketten asla ve asla mahrum kalmamalıdır...

Zekâtın pek çok yararları vardır.

Bunlardan bazılarına işaret etmek yerinde olur.

a. Zekât bir temizliktir.

Hem malı temizler, hem de mal sahibinin gönlünü arıtır, ahlakını yükseltir. Çünkü zekât,malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkarıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Bunun gibi hasislik ve cimrilik de gönülde bir Iekedir. Zekât insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlâken yükselmesini sağlar.

“Ey Muhammed, servet sahiplerinin mallarından zekât al; zekât, onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır.” (Tevbe, 9/103.)

Ayeti kerime zekâtın bu faydasını özet olarak bildirmektedir.

b. Zekat malı bereketlendirir ve çoğalmasını sağlar.

Mallarının zekâtını verenlerin ve yoksullara yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Bunda sevindirilen yoksul gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe

yoktur. Zaten zekât kelimesinin sözlük anlamı da bunu göstermektedir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

“Siz Allah için verirseniz, Allah onun yerine (daha iyisini) verir.”

buyurulmuştur. (Sebe, 34/39.)

“Her kim malındaki Allah hakkını verir, (cimrilikten) sakınır ve (verdiğinin yerine daha iyisinin verileceğine) inanırsa, artık biz bu kimseye muhakkak vicdan rahatı verir ve ahiret mutluluğunu kolay kılarız. Kim cimrilik eder, kendini müstağni (ihtiyacı yok) sayar ve en güzel olanı da yalanlarsa (cennet nimetleri ile ihsan sahibi kişileri bekleyen sonucun daha güzel olacağı gereğine ‘yalan’ derse) biz de onu en zor olana hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez.”

(Leyl, 92/5-11.)

Bir kudsî hadiste Allah Teâlâ hz. şöyle buyurmuşlardır:

“Ey kulum, sen yoksullara sadaka ver ki, ben de sana vereyim.”

(Buhârî, “Hûd sûresi Tefsiri”, 2; Müslim, “Zekât”, 11.)

Peygamberimiz Efedimiz (s.a.v.), 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.”

(Buhârî, “Zekât”, 27; Müslim, “Zekât”, 17.)

c. Zekât, Allah’ın verdiği servete bir teşekkürdür.

İnsan, küçük bir ikramını gördüğü kimseye karşılık vermek için vesile ararken, sayılamayacak kadar nimetlerine eriştiği yaratıcısına şükretmek istemez mi?

Elbette ister.

Kendisini yaratan ve pek çok lütuflarda bulunan Allah’a her zaman ve her

vesile ile şükretmek ve hoşnutluğunu kazanmak ister. Böyle bir teşekkür, aynı zamanda o malın artmasına da sebep olur.

Nitekim Allah Teâlâ hz:

“Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım. Ve eğer nankörlük

ederseniz de, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” buyurmuşlardır. (İbrahim, 14/7.)

Kıymetli Kardeşlerim!

Demek ki, şükreden kendi yararı için şükretmiş, nankörlük eden de kendi zararı için nankörlük etmiş olur. Çünkü Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Peygamberimiz, dünya malının yeşil ot gibi çekici ve tatlı olduğunu; bu maldan yetime, vatanından uzakta kalanlara ve yolda kalmışlara sadaka veren zengin Müslümanın ne hayırlı kişi olduğunu; onu haksız olarak alan, meşrû olmayan yollardan kazanan kimsenin ise, yiyip yiyip doymayan bir obur olduğunu ve bu malın, onun aleyhinde kıyamet günü şahitlik yapacağını, bildirmiştir.

(Buhârî, “Zekât”, 47; Müslim, “Zekât”, 41.)

d. Zekât, mala olan hırsı azaltır.

Her şeyin zararı olduğu gibi, mala karşı aşırı istek de zararlıdır. Böyle haris olan kimse meşrû ve gayr-ı meşrû demeden malını çoğaltmaya çalışır. Kazandığı mal ile ne çevresindeki yoksullara yardım eder, ne de hayır kurumlarına destek olur. O sadece kazanmayı bilir ve nihayet kazandığı mal ile hiçbir iyilik yapmadan, toplum ve

insanlığın hayrına olacak bir hizmette bulunmadan ömrünü tamamlamış olur. İşte böyle bir hırs içerisinde olan kimse ile ilgili olarak bakınız Peygamberimiz Efendimiz ne kadar güzel buyuruyorlar:

“Ademoğlunun iki dere dolu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun bu muhteris gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki (ihtirastan nefret edip) tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul eder.”

(Buhârî, “Rikak”, 10; Müslim, “Zekât”, 39.)

Peygamberimiz bu hadisi şerifle, insanlık onuruna zarar verecek şekilde mala olan aşırı isteğin zararlı olduğunu bildirmektedir. Yoksa malumunuzdur ki, malı ve dünyalığı kazanmak ve ihtiyaç zamanı için mal biriktirmek, övülen bir davranıştır.

e. Zekât, yoksulun ahlâkını olumlu şekilde etkiler.

Geçim sıkıntısı çeken kimse karnını doyurmak için Allah korusun her şey yapabilir, kötü yollara düşebilir. Bunun için bizzat Peygamberimiz yoksulluktan ve

yoksulluğun getireceği olumsuzluklardan Allah’a sığınmışlardır.

(İbn Mâce, “Dua”, 13.)

Bir hadislerinde de Efedimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Yoksulluktan darlıktan, zilletten, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa

uğramaktan Allah’a sığının.” (Neseî, “İstiâze”, 17; İbn Mâce, “Dua”,13.)

Toplumdaki servet sahipleri yoksullara yardım ellerini uzatacak, mallarının zekâtı ile onlara destek verecek olurlarsa, onları kötü yollara sürüklenmekten ve toplum için problem olmaktan kurtarmış olacaklardır...

Esasen toplumda karnını doyuramayan yoksullar varken,varlıklı kimselerin bunlarla ilgilenmemesi nasıl düşünülebilir ki?

Çevresinde aç insanlar varken nasıl rahat edilebilir ki?

İşte zekât, yoksulların kötü yollara düşmelerini önler.

Kötü yollara düşmüş olanları da düştükleri çukurlardan kurtarmış olur.

f. Zekât, yoksulun çalışma isteğini artırır.

Çünkü almaktan çok vermek daha zevklidir. Bu zevki tatmak için yoksul, çalışmanın, alın teri dökerek kazanmanın gerektiğini anlar ve bu yola yönelir. Elbette iyi niyetle çalışanlara Allah Teâlâ’nın vereceğinden de şüphe yoktur.

Abdullah İbn Ömer (ra.) anlatıyor:

“Bir defa Peygamberimiz minberde sadaka vermekten, teaffüften (kimseden bir şey istemeyip yokluğa katlanmaktan), dilenmekten söz ediyor ve şöyle diyorlardı:

“Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” (Buhârî, “Zekât”, 18; Müslim, “Zekât”, 32.)

g. Zekât, zengin ile yoksulu birbirine yaklaştırır.

Böylece zengin ile yoksul arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırır.

Kur’an-ı Kerim’de konu ile ilgili olarak şöyle buyuruluyor:

“Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet

olmaz.” (Haşr, 59/7.)

h. Zekât, Müslümanın cennete girmesine sebep olur.

Hz. Ebû Hureyre (ra.) anlatıyor:

Bir gün Peygamberimize bir Bedevî gelerek:

—Ey Allah’ın Resûlü, bana bir ibadet tavsiye ediniz ki, ben onu yapınca cennete gireyim, dedi.

Peygamberimiz:

—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.

Bedevî:

—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:

—Kim bir cennetlik görmek isterse şu temiz simaya baksın, buyurulmuşlardır...

(Buhârî, “Zekât”, 1; Müslim, “İman”, 4.)

Kıymetli Kardeşlerim!

İşte bu ve daha başka yararları sebebiyle yüce dinimiz toplumdaki yoksullara ve kimsesizlere yardım için zekâtı farz kılmıştır. Zekâtın verileceği yerleri anlatırken, görülecektir ki, zekât birinci derecede yoksullara verilir. Zekât vermekle yükümlü olan kimsenin, bu yoksulu arayıp bulmak görevidir. Yoksul deyince akla dilenci gelir. Halbuki her dilenen yoksul değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç içinde kıvrandığı halde

dilenmekten ve başkalarına yüz suyu dökmekten utanan iffetli kimsedir.

Allah Teâlâ hz. buyuruyorlar ki:

“Sadakalar, Allah yolunda kendilerini vakfetmiş yoksullar içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmazlar. Durumlarını bilmeyen onları hayalarından dolayı zengin sanır. (Ey Muhammed) sen o gibileri yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.”

(Bakara, 2/273.)

Peygamberimiz de bu konuda şöyle buyurmuşlardır:

“Kapı kapı dolaşıp halkın kendisine bir iki Iokma verdiği dilenci yoksul değildir. Gerçek yoksul, kendisine sadaka vermek için ihtiyacı bilinmeyen ve kendisi de halktan bir şey istemeyen iffet sahibi kimsedir.”

(Buhârî, “Zekât”, 53; Müslim, “Zekât”, 34.)

Değerli müminler!

Yüce dinimiz, yoksulları ve düşkünleri koruyup gözetmeyi öğütlerken, dilenciliği hoş karşılamıyor. Bir Müslümanın kendisini bu şekilde küçük düşürmesini uygun görmüyor. Bunun içindir ki, Peygamberimiz, dilenmek isteyenlere, geçimlerini temin edecek uygun bir iş bulmalarını tavsiye etmiştir.

“Sizden biriniz ipini alıp da dağa gitmesi ve odun demeti yüklenip

getirerek onu satması ve Allah Teâlâ’nın bu sûretle o kimsenin yüz suyunu

koruması, istediği verilse de verilmese de, halktan dilenmesinden daha

hayırlıdır” (146 Buhârî, “Zekât”, 50; Müslim, “Zekât”, 35.)

Vel hasılı kelam ki;

Zekat ve Sadaka kazancı arttırır.

Zekat ve Sadaka her vesileyle Allahın rızasını kazandırır.

Zekat ve Sadaka her vesile ile bereketi celbeder...