**Sayı : 11**

**Konu: FIKIH KÖŞESİ YAZISI**

1. **Dinimizde zaman israfı en büyük israf olarak geçiyor. Zaman israfı nedir? Örneğin**

**bir roman okumak, dizi izlemek veyahut da çarşı pazar gezmek bu kapsama girer mi?Günah mıdır?**

Zaman, insanoğlunun en az sahip olduğu fakat en çok ihtiyaç duyduğu bir kavramdır. Bir servet kadar değerli fakat, o kadar da hızlı tükenen bir servet. Zaman, insan üzerinde derin izler bırakan bir olgudur ve hercai bir şekilde harcanacak bir meta değil, farkına varılarak değerlendirilmesi lazım olan en kıymetli sermayedir.

İslam’da zamanın değeri o kadar önemlidir ki, buna işaret olmak üzere **“Zamana yemin ederek”**[[1]](#footnote-1) başlayan sȗre; “vakit”, “miad”, “ecel”, “saat” gibi zamana delalet eden bir çok kelime vardır.

Zamanın israfı, onu yerli yerince kullanmayarak, bir mirasyedi gibi, hiçbir faydası olmayan yerlerde tabiri caizse çarçur etmektir. Ancak sualde sorulan hususların bazıları bu anlamda değildir. Örneğin okumak, roman da olsa zamanı değerlendirmektir. Fakat dizi izlemek veya çarşı pazar gezmek, hakikaten bir dünya ve ahiret maslahatı taşıyan bir değer ifade ediyorsa yine israf sayılmaz. Ama sadece zaman öldürme düşüncesiyle bu yapılırsa, bu hal bir mes’uliyyet getirebilir. Nitekim gezmenin, görmenin ve neticesinden ibret alınmasının emrini Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöylece veriyor: **“Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O, bilendir, güçlüdür.”**[[2]](#footnote-2) Dolayısı ile zamanı israf olacak yerde kullanmak günaha girmeye de sebep olur. Örneğin, yerine getirilimesi lüzumlu olan ibadetlerin yerine getirilmemesi, çalıştığı iş yerinde üzerine düşeni yapmayarak tembellikle saat dolduran bir insan, elbette zamanın gereğini yerine getirmediği için günah kazanmış da olur.

1. **Toplu taşıma araçlarının gecikmesinden dolayı iş yerine geç kalan kişinin durumu**

**nedir? Bu durumda devlet kişinin hakkına girer mi ve işe geç kalan kişi iş verenin hakkına girer mi? Geciktiğimiz vakitleri telafi etmek zorunda mıyız?**

İşçi, mesâî saatleri içinde iş yerinde bulunmak zorundadır. Eğer işçinin kendi ihmali yüzünden iş saatinde hazır olamamış ise, elbette bundan mes’uldür ve maddi olarak da bunun bedelinin ödenmesi gerekir. Çünkü işverenin hukukuna tecavüz edilmiştir. Ancak işine gitmek üzere her zamanki, mutadına uyarak yola çıkmış ve fakat yolda, elde olmayan sebeplerle mesaisine yetişememe durumu söz konusu olmuşsa buna sebep olanların mes’ul olmaları kaçınılmazdır.

Saat, gün, hafta, ay gibi zaman üzerinde anlaşma yapılmış bir işçinin vazifesi, mesâi zamanı içinde işyerinde ve işinin başında olmak ve iş verildiği müddetçe devamlı çalışmaktır. Dolayısı ile olamadığı zamanların bir şekilde tazmin edilmesi gerekir.[[3]](#footnote-3) Zira işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücreti işçiye helâl olmaz; çünkü anlaşma şartlarına riâyet Allah emridir, Allah emrine riâyetsizlik ise hıyânettir.

1. **Saat ücreti alan ve belli bir saat çalışma süresi olan bir işçi, yaptığı işini erken bitirip**

**saatini doldurmadan eve gitmesi doğru mudur?**

Bir iş anlaşması, saat, gün, hafta, ay gibi zaman üzerinden yapılmış ise işçinin vazifesi, mesâi zamanı içinde işyerinde ve işinin başında olmak ve iş verildiği müddetçe devamlı çalışmaktır. İşinin başında olduğu halde kendisine iş verilmezse, yapacak iş bulunmazsa işçi bundan sorumlu değildir ve ücrete hak kazanır.[[4]](#footnote-4) Ancak mesai yerini terkedip gitmesi caiz olmaz.

1. **Peygamber Efendimiz insanların boş vaktin ve sıhhatin değerini bilmediklerini buyurmuşlardır. Bu bağlamda tatilde boş boş oturarak dinlenenin hükmü nedir?**

İslam’da çalışmak önemlidir, ama sağlığın korunması da önemlidir. Tatil denilen hadise de sağlığın korunması ve zindeliğin sağlanması için düşünülmüş bir gereksinim olarak, işçi ve işveren hakları bağlamında, örfen kabul edilmiş bir husustur. Tatilde de olsa bir müslümanın belli istirahatlerin (uyku, spor vb.) yapılmasından sonra bir şeylerle meşgul olması inancımızın gereğidir. İslam hiçbir zaman bomboş ve tembellikle geçirilecek zamanı tasvip etmez. Nitekim **“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”**[[5]](#footnote-5) âyeti bize bunu anlatıyor.

**M. Hulusi Ünye**

1. Asr Sȗresi, 103:1-4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fatır, 35:44 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mecelle, C. 1, Shf. 698, Madde: 425 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mecelle, aynı yer ve aynı madde [↑](#footnote-ref-4)
5. Necm, 53:40 [↑](#footnote-ref-5)