**TİCARET VE SOSYAL HAYATTA ÖRNEK HZ. MUHAMMED SA.**

Değerli müminler,

İnsanları doğru yolda tutabilecek iki önemli rehber vardır: Allah Teâlâ’nın kitapları ve peygamberler. Bu iki rehbere uymak saadetin kapısını açıp hem dünya hem de ahrette mutlu olma garantisi vermektedir. Bu, Allah Teâlâ’nın vadidir.

İnsanlar kitaplara uymadıkları ve peygamberleri takip etmedikleri dönemlerde eğri yollarda yürümüşler, yaptıkları hatalardan, günahlardan dolayı karanlıklarda kalakalmışlar ve neticede de perişan olmuşlardır.

Mesela; Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında ölen insan sayısı yaklaşık altmış milyondur. Peki, neyi paylaşamadılar da birbirlerini bu şekilde katlettiler. Bu yaşananların arkalarındaki sebeplerin ticari kaygılar ve hammadde bulabilme amacıyla birbirleriyle kıyasıya bir yarış ve savaş yaptıklarını görüyoruz.

Bu durum ancak doğru yolu gösteren peygamberin izinden gitmemekle izah edilebilir.

Kuran-ı Kerim bizlere önceki peygamberlerin ümmetlerinden haber vererek peygamberlerini dinlemeyen toplumların acı sonunu Hud suresindeki şu ayetlerle, tablo halinde bizlere sunuluyor.

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۜ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۜ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْم۪يزَانَ اِنّ۪ٓي اَرٰيكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنّ۪ٓي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُح۪يطٍ ﴿84﴾ وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَٓاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ ﴿85﴾ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَۚ وَمَٓا اَنَا۬ عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظٍ ﴿86﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَٓاؤُ۬نَٓا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ ف۪ٓي اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُ۬اۜ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَل۪يمُ الرَّش۪يدُ

84. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”

85. “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

86. “Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.”

87. Dediler ki: “Ey Şu’ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.”

Böyle sözlerle Şuayb (as)’ı dinlemediklerini gösterdiler ve Allah Teala’nın azabına müstehak oldular.

وَلَمَّا جَٓاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَۙ ﴿94﴾ كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَاۜ اَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۟ ﴿95﴾

94. (Azap) emrimiz gelince, Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri, katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç (uğultulu) ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.

95. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.

**Kıymetli kardeşlerim,**

I.ve II. Dünya Savaşında da tarihte olduğu gibi adil bir paylaşım yapılamadı. Bu çağda da son Peygamber Hz. Muhammed (sav) ve mübarek sözleri dikkate alınmadı. Güçlü olan gücünü kullanarak her şeye sahip olmak istedi. Sonuç her zaman olduğu gibi değişmedi; savaşlar ve yıkım.

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَٓا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌۜ اِنَّ اَخْذَهُٓ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ ﴿102﴾

102. Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir! Şüphesiz O’nun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. (Hud suresi, 102)

Halbuki, Allah Teala Resulullah’ı bizlere kendisini her alanda örnek alalım sözüne uyalım diye göndermiştir.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًاۜ ﴿21﴾

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”

**Hz. Muhammed (sas) ticaret hayatı ve sosyal hayatta bizlere her yönden örnek olacak davranışlar sergilemiştir.**

Allah Rasûlü Muhammed (sav) gerek sözü, gerekse yaşayışı ile insanlığa örnek olmuştur. Çalışma ve gayret konusunda da O'nun pek çok ibretli sözü mevcuttur. Fakat bu hususta bizzat yaşayarak anlatmak istedikleri, sözlerinden çok daha fazladır. Çünkü O (sav), yapmadığını söylemez; bir şeyi tavsiye veya emretmişse, muhakkak kendisi tatbik eder ve öyle söylerdi. Bu sebeple Rasûlullah (sav) her konuda olduğu gibi ticaret ve sosyal hayat konusunda da en güzel örnek şahsiyeti (üsve-i hasene) temsil etmektedir.

Rasûlullah Efendimiz, çalışmaya çocukluğundan itibaren başlamıştır. Çocukluğunda sütannesi Halime'nin koyunlarını otlattığı gibi, daha sonra da Mekke'de ücret karşılığı Kureyş'in koyunlarını gütmüştür. O (sav), çobanlık yaptığını şöyle anlatmaktadır: "Musa (as) koyun çobanı iken peygamber olarak gönderildi. Davut (as) da koyun çobanı iken peygamber olarak gönderilmiştir. Ben de Ecyad'da ailem için koyun güdüyordum." (Buhari, İcare 2)

Dokuz, on yaşlarından itibaren amcası Ebû Talib'le birlikte Şam'a giden ticaret kervanlarına katılan Hz. Peygamber, gençliğinde ticaret yapmış, O'nun ticaretteki dürüstlüğünü gören Hz. Hatice (ra), kendisiyle evlenmiş, daha sonra da ticari işlerini tamamen O'na havale etmiştir.

Geliniz önce Allah Resulü (sav)’in ticaret ahlakıyla ilgili güzel sözlerine kulak verelim.

**Alırken de satarken de dürüst olmak**

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) قَالَ:

“الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.”

Hakîm b. Hizâm'dan nakledildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece (alışverişi kabul edip etmeme konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve (malın kusurunu) açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, (yaptıkları) alışverişin bereketi gider.” (Ebû Dâvûd, Büyû', 51)

Hadisi şerifte geçen bereketsizlik sadece bir kişiyi değil koca bir toplumu etkileyebiliyor.

Allah Rasulü (sav) kara borsacılık ve insanların zorda kalmasını fırsat bilerek fiyat artırma hususunda şöyle buyurmuştur.

كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) : “مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.””

Saîd b. Müseyyeb'in, Ma'mer (b. Abdullah) aracılığıyla naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Karaborsacılık yapan kimse günahkâr olur.” (Müslim, Müsâkât, 129)

Yine Resulullah’ın (sav) yasakladığı ticari fiillerden biri de “**Neceş**”tir. Neceş, müşterileri kızıştırmak demektir.

Neceş veya tenâcüş, satıcı ile alıcı arasına girerek ve kendisini alıcı gibi göstererek alıcıyı kandırıp fiyatı yükseltmeye çalışmak demektir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)

“وَلَا تَنَاجَشُوا”

“Müşteri kızıştırmayınız.” emriyle neceşi yasaklamıştır. Hiç şüphesiz bunun farklı şekilleri de olabilmektedir.  (Buharî, Büyû’ 64; Müslim, Büyû’ 11.)

İmam Malik şu ilavede bulunur: Kızıştırma gerçekten alıcı olmadığın halde araya girerek mala değerinden fazla fiyat vermendir. Böylece gerçekten almak isteyen bir başkası, seni takiben daha fazla fiyat vererek aldanır.

**Kıymetli kardeşlerimiz,**

İnsanların Allah’ın taksimine razı olmaması, aşırı tamah ve iştahı kendi başlarına sürekli dertler açmış ve nice savaşlar bu yüzden çıkmıştır.

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sa. Kendi döneminde ölçülü, dengeli ve lükse kaçmayan sade bir hayat yaşamıştır.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) أَنَّهَا قَالَتْ:كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) وَرِجْلاَيَ فِى قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

Hz. Peygamber'in (sav) eşi Hz. Âişe şöyle demiştir:

“(Gece namaz kılarken) Resûlullah'ın (sav) önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O, secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplardım. (Secdeden) kalkınca geri uzatırdım.” Sonra Hz. Âişe sözlerine şöyle devam etmiştir: “O zamanlar evlerde kandil yoktu.” (Buhârî, Salât, 22; M1145 Müslim, Salât, 272)

Allah Resulü sa. aldatanlara karşı çok sert tepki göstermiş ve

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) قَالَ:

“… وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.”

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Bizi aldatan, bizden değildir.” (Müslim, Îmân, 164)

Aslında aldatan insan, kendisini aldatmıştır. O satıcının sahtekarlığını fark eden müşteriler, kendisinden uzaklaşır ve malını almaz olur. Eninde sonunda foyası ortaya çıkar ve batarak piyasadan çekilmeye mahkum olur.

Hangi işi yapıyor olursak olalım, mutlaka ama mutlaka en iyisini yapmaya çalışalım.

Değerli Müminler,

Burada Allah Resulünün yaşadığı döneme kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır. Hz. Peygamber (sav)'in hayatta olduğu, özel­likle peygamberlik görevi yaptığı döneme Asr-ı Saa­det denilmiştir. Allah Resûlü'nün ebedî hayata göç etmesinin ardından gelen yaklaşık kırk yıllık Raşit Halifeler dönemi buna eklenirse yine yaklaşık üççeyrek asırlık bir dönem eder. Söz konusu dönem insanlık tarihinin çok az yaşadığı gerçek bir huzur, güven ve saadet devri olmuştur.

Burada bir soru sorulabilir. Acaba insanlık tarihinin bu hu­zur, güven ve saadet dönemine damgasını vuran nedir?

Hz. Peygamber (sav)'in yirmi üç yıllık peygamberlik hayatı ile yaklaşık kırk yıl süren Raşid Halifeler devri göz önüne alındı­ğında bu sorunun cevabı kolayca verilebilecektir.

Zira İslâm ideali bu devrede kök salmış, çilelerle filizlenmiş ve nihayet olgun meyveler ver­miştir. Kısacası İslâm medeniyetinin temeli bu dö­nemde atılmıştır.

Bu nedenle ortaya çıkan parlak sonuç, ilk dönemlerde çekilen sı­kıntıları unutturmaya yetmiştir.

Öte yandan Hz. Peygamber (sav)'in önderliğindeki sosyal hayat bu dönemde imrenilecek düzeye gelmiştir. Yaratılışın gaye­sine uygun, inançlı idealist toplum ilişkilerinde sorumluluk bilin­ci taşıyan düzeye.

Buna ek olarak Hz. Peygamber (sav)'in vahiy ışığında gerçekleştirdiği sosyal düzenin eşitlik, hak ve hukuk, adalet gibi bir toplumu ayakta tutan ilkelere dayandığı dikkate alınırsa bütün bu yaptırımların gerçek anlamda uygulama alanı bulduğu bir döneme "Saadet Asrı" demek hiç de yanlış olmayacak­tır.

Hz. Peygamber (sav) ve Raşit Halifeler devirlerindeki sosyal hayat, ekonomi, eğitim gibi toplum hayatını düzenlenen hususların başıboş bırakılmayıp belli prensiplere bağlandığı bir hayattır. O nedenle toplum hayatına huzur, güven ve mutluluk getirmiştir. O kadar ki, toplumda yaşayan her fert kendini güvende hissetmiştir. Denilebilir ki bunların sonucunda toplumdan kopmalar olmamış, müşterek idealler etrafında birleşme­ler gerçekleşmiştir. Dahası sosyal hayatı ferdiyetçilikten kurtarmış, toplumsallığa çekmiştir. Öteki deyişiyle toplum içinde yaşayan her fert, görevinin vazife ve sorumluluğun bilincinde olarak yaşa­mıştır. Böyle bir tutum elbette toplumlara huzur ve güven getirir. O toplum içinde yaşayan fertleri birbirlerine sımsıkı bağlar. Dolayısıyla sosyal hayatın gerçek anlamda yaşanmasını sağlar. Böyle bir toplum hayatının gerçekleştirildiği dönem ise gerçekten bir sa­adet asrıdır.

**Sosyal Hayat**

Kıymetli Kardeşlerim,

Bahsettiğimiz bu asr-ı saadetin benzerini biz de toplum olarak yaşayabiliriz. Yapılması gereken şey Allah Resulünü takip etmek, O ne buyurmuşsa, ne yapmışsa yapmaya çalışmaktır.

İşte! Sizlere O’nun sosyal hayatta huzuru nasıl sağlayacağımızı öğreten güzel sözlerinden biri…

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :

“أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.”

Ebû Hüreyre'nin naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır.” (Tirmizî, Radâ', 11)

Bu şekilde davranan kişinin hem kendi akrabaları hem de hanımının akrabalarıyla arası iyi olacaktır. Böyle yapabilen insanların sayısı arttığı oranda o toplumun huzur ve refah seviyesi yükselir.

Yine o, toplum hayatındaki kaynaşmanın nasıl sağlanacağını şu mübarek sözleriyle gösterir bize.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :

“الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.”

Abdullah b. Amr'dan nakledildiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Merhametliler, Rahmân'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin! 'Rahim' Rahmân'(dan) bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür; kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.” (Tirmizî, Birr, 16)

Aileden başlayan bu güzel ilgi ve alaka, tüm topluma dalga dalga yayılacak ve huzur evleri yerine huzurlu evler yaygınlaşacaktır.

İnsan insana birlikte yaşamanın olmazsa olmaz şartının açıklayan peygamberimiz buyurur ki,

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) أَنَّهَا قَالَتْ:…قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :

“إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ.”

Hz. Peygamber'in (sav) eşi Hz. Âişe'nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.” (Muvatta', Hüsnü'l-hulk, 1)

Bunun için Hz. Muhammed’in (sav) İnsanların emniyetini nasıl kazanmış ve kendisine nasıl Muhammed el-Emin denmiştir. Bunun sebeplerini iyi araştırmak gerekir. Eğer etrafımızdaki insanlar bize güvenmiyorsa, toplum olarak güvensiz bir toplum isek ve bu sebeple sıkıntı çekiyorsak çok düşünmek ve hakkımızda oluşan bu kötü intibaı bir an önce kaldırmak gerekir.

Toplumda herkes emin ve güvende olmalıdır.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) قَالَ: “لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.”

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 73)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :

“لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.”

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü yedi kat yeri onun boynuna dolar.” (Müslim, Müsâkât, 141)

Toplumda kimse yetim kalma ya da fakir olma gibi bir endişe içinde olmamalıdır. Eğer Allah Resulu’nün bu müjdesine kulak verirsek böyle bir endişe de ortada kalmayacaktır.

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) :

“أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا.” وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.”

Sehl (b. Sa'd) anlatıyor: “Resûlullah (sav), 'Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle (yan yana) olacağız.' buyurdu ve aralarını hafifçe açarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.” (Buhârî, Talâk, 25)

Rızık için endişeye gerek yoktur. İman eden kişi için şu hadis ne güzel bir yol göstericidir.

**عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللهَ ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا ، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا ، فَاتَّقُوا اللهَ ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، خُذُوا مَا حَلَّ ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ.**

“Ey insanlar, Allah’tan korkarak (sorumluluklarınızın farkında olun ve) rızık arayışında orta yolu takip edin. Zira hiçbir kimse rızkını -gecikmiş olsa bile- tastamam elde etmeden ölmeyecektir. O halde Allah’tan korkun ve rızık talebinde orta yolu takip edin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.”(İbn-i mace, Ticarat 2)

**Muhterem Cemaatimiz,**

Vaazımızın başında da belirttiğimiz gibi insanlar öyle olmalı ki, söylediklerini önce kendisi yapsın, her şeyin en güzelini anlatsın ve yaşasın ve sunduğu hayat modeli dünya ve ahiret saadetine sebep olsun. Bunu yapan ve bizlere örnek olan şahsiyet Allah’ın Rasulu (sav)’dür. Bizler düşen vazife de O’nun kutlu yolundan yürümektir. Bunu yaptığımız taktirde günlük hayatımız ve ticaretimiz düzgün olacak, başkasının malında gözümüz olmayacak, rızık konusunda endişe duymayacak ve huzur içerisinde bir toplum hayatı yaşanmış olacaktır.

Öyleyse; ticarette ve sosyal hayatta başarılı olmak isteyenler insanları örneği, Hz. Muhammed (sav)’ dir.

Cenab-ı Allah sınır boylarında nöbet tutan, bizim rahatımız için canını tehlikeye atan görevli tüm kardeşlerimize yardım eylesin. Düşmanlarına karşı kendilerine muzafferiyetler ihsan eylesin.

Bekir AKARSU

Akyazı vaizi