ANONİM ŞIRKETİ VE İSLAM HUKUKU

Ahmed YILMAZ*

GİRİŞ

Tabiatı ile medeni ve sosyal bir varlık olan insanın dünyı ve Âhiret hayatını tanzim etmek üzere gönderilen İslam Dini ve bu Dine dayalı İslam hukukunun, insan hayatının etkin bir şekilde ilgilendiren ticari ve sosyal müesseselerin kuruluş ve faaliyetleri ile de ilgilenmiş olması, akıl ve ilmin gereğidir.

Ancak, insanın maddi ve manevi yönden terbiye edilmesini ve olgunlaştırılmasını hedef alan İslam hukuku, normlarını vaz’ ederken, ortaya çıkışı zamanındaki insanların iktisadi, siyasî, sosyal ve kültürel hayat şartlarını gözönünde bulundurulması ve bu şartların zamanla gelişmesiyle paralel olarak geliştirilebilecek şekilde düzenlenmesi de kaçınılmazdı.

İşte İslam Hukukunun, ticarî ve sosyal hayatın gelişmesi ile gelişince ve hayat şartları geliştikçe, yeni yeni ortaya çıkacak problemlerin çözümüne sahne olacak bölümleri, özellikle ticarî ve iktisadi hayatı ilgilendiren muamelât bölümnü teşkil eden kuralları, bu süreçtaki itibara alınarak tanzim edildiği için, İslamın ilk asırında bulunan ve coğunlukla iki kişi arasında kurulan ve ibtidaî bir durumda bulunan ticarî ve sosyal şirketleri, o günün şartlarına uygun bir şekilde düzenleyerek sağlam kurallara bağlılığı gibi, günümüzün gelişen en modern şirketlerini de ihtiva edebilecek ve onlara cevaz verecek esnekliktede kurallar vaz’ ederek müteahhidlerin ictihatlarına açık bırakılmıştır.

Bunun aksini düşünmek, günümüzde gelişen şartlara uygun ve ekonomik hayatı büyük ölçüde ilgilendiren, sanayi ve teknolojinin baş dönürcü bir hızla gelişmesine sebeb olan modern şirketlerin, müslümanların tarafından kurulamıyacağı anlamına gelir ki, hem İslam hukukuna karşı, hem de İslam toplumuna karşı kah bul edilmesi zor bir düşünceden ibarettr ki, sadece İslamı tenkit edenlerin işine yarar.

* Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Okutmanı.

Şu halde, İslam Dini, insanlara daima musamaha ile bakmış ve kolaylık gösternmiştir. Yeter ki, kendi aralarında adaletten ve karşılıklı hak ve hukuka saygı olmaktan ayrılmışlar.

İşte, İslam hukukunda şirketler, bu esas göre ve karşılıklı rıza, hoşgörü, adalet, karşılıklı menfaatlara saygı, meşru örf ve adet ilkelerine ve Akılderde asıl, “helal ve mübah olmaktır” ve “Müslümanlar şartlarına bağlıdırız” temel kurallara dayalı olarak düzenlenmiştir.

Günümüz modern kâını şirketlerin İslâm hukuku açısından değerlendirilmesi yapılan yükarda zikredilen esasların gözönünde bulundurulması gerekir.

Modern şirketlerin günümüzde büyük önem arzedenden biri, Anonim şirketir. Bu şirketin İslâm hukuku açısından değerlendirilmesi için önce bu şirketin bazı önemli özellikleri ile, İslam hukukunun bazı genel kuralları zikretmekte fayda vardır.

ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLIKLERİ VE İSLAM HUKUKU:

a- Anonim şirketi, Türk Ticaret Kanununda tarif edildiğine göre, aşağıdaki özellikleri taşımaktadır.

1- Anonim şirketi, şekli, kuruluוס biçimi ve hukuki yapısı bakımından bir ticaret şirketi olmakla birlikte, sadece ticari işlerle uğraşmak için değil, her çeşit ekonomik faaliyetlere yönelmek üzere tesis edilebilir.3

2- Ortakları, sadece koyduları sermaye ile, şirket de yalnız esas sermayesi ile sınırı bir sorumluluğa sahiptir ve bu nedenle, gerek şirketin kuruluşu, gerekse yeterince ortak bulunması kolaylaşmaktadır.4

---

1 ez-Zuhayli, Vehbe, el-Fikhu’l- İslami ve Edilletuh, IV, 875.
2 el-Hallat, A. Aziz, eş-Şerikat fi’s-Şeriati’l-İslamiyye ve’l-Kanunu’l-Vadi’i, 2, 193, 194; Tirmizi, Ahkam, 17; Buhari, Icra, 14, 50; Ebu Davud, Akdiye, 12.
3 ez-Zuhayli, a.g.e, IV, 881; el-Hayyat, A. Aziz, a.g.e, 2, 88.
4 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 88.

- 302 -
3- Bu kolaylık neticesinde hasil olan yaygın katılım imkanı, Anonim şirketlerde, şahs şirketlerinin gerçekleştiremiyecığı kadar güçlü sermaye birikimine imkan sağlamaktadır. Bu ise, başarılmasını geniş kaynaklara bağlı olan büyük projelerin gerçekleştirilmesine imkan vermek sureti ile teknik alanda baş döndürücü aşamalarla geniş çapta önayak olmaktadır.5

4- Anonim şirketinin kurulması için belli sayıda kurucusu (en az beş kişi) bulunması ve her ortağın ödemesi gereken belli miktarda payı olması gerekir.6

5- İdare meclisi, anonim şirketinin yönetim organıdır. şirketin kuruluş amacını gerçekleştirecek tüm tasarrufları, onun tuzel kişiliği adına bu organ gerçekleştürir ve uygular.7

6- Şirket sermayesinin üçte ikişinin zayıf olması halinde şirket alacakları şirketin feshini isteyebilirler.8

7- Şirket ortakları, gerçek ve tuzel kişiler olabilir.9

8- Şirketin esas sermayası, aksine bir hüküm yoksa, 500.000 TL den eksik olamaz. Şirketin tuzel kişiliği vardır.10

b- Anonim şirketinin İslam hukuku açısından değerlendirilmesi:

Anonim şirket hakkında son aşırı İslam hukukçuları değişik görüşler ıleri sürmüşlerdir. Takiyü'd-Din en-Nebhani gibi zatlar, mutlak olarak haramdır. Demişler.

Eski Mısır Müftüsü Muhammed Şeyh Abdulvahhab el-Hallaf gibi zatlar da, İbnı Kayyım el-Cezvinin faiz teorisine dayanarak "Anonim şirket mutlak olarak mubahtır." Demişlerdir.11


---

5 ez-Zuhayli, a.g.e, IV, 881; el-Hayyat, A. Aziz, a.g.e, 2, 89.
6 Türk Ticaret Kanunu, Mad. 277.
7 Türk Ticaret Kanunu, Mad. 312.
8 Türk Ticaret Kanunu, Mad. 436.
9 Güneş Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 1, 144; Türk Ticaret Kanunu, Mad. 275.
10 Türk Ticaret Kanunu, Mad. 272.
11 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 154, 155.
Anonim şirketini caiz görmeyen en-Nebhani ve benzeri gibi islam hükmelerinin görüş ve delillerini ve delillerin tartışmasını yaptktan sonra, caiz görenlerin görüşleri ile kanaatınızı belirteceyz.

A- Anonim şirketini İslam hukuku açısından caiz görmeyenlerin delilleri:


12 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 158, 159.
13 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 161.
14 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, a. s.
15 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 163.
hukukunda şirketin sahih olması için gerekli şartları (şahıs şartını) taşımadığından batılırdır”.


b- İdare meclisi, Malların vekilidir. Ortakların vekili değildir. Öyle ise ortakların adına tasarrufa yetkili değildir.


6- Bir şirkette tasarrufun caiz olması için, akılı ve mümeyyiz şahıslar tarafından yapılmış olması gerekir. Anonim şirketinde ise, Tasarruf, tüzel kişilik adına yapılmakta, bu ise akıl ve mümeyyiz olmadığından batılıdır. Batılı ile kazanılan mallarda batılıdır ve helal değildir.18

7- Anonim şirkette idarecilere ayn ve belli bir ücret veya maaş verilmektedir. Bu ise, şirketin ortağı olduklarından kendi malından ücret alır durumda olduğundan abes karşılanmaktadır.

8- Anonim şirket, ortakların ve şirketin, sorumluğunu, hisseleri ve sermaye ile sınırlı olduğundan, şirketin iflas etmesi halinde

16 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 164.
17 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 165.
18 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 165-166.

- 305 -
alacakları mağdur olabilir ve hakları zayı olabilir. Bu ise İslam düşüncesine aykırıdır.


**B- Bu delillerin tartışıması:**


Ayrıca, şirketin manevi şahsiyeti bulunmakla bir zimmet bulunmaktadır ve bu zimmet adına, gerçek şahıslar iş yapmakta ve hukuki işlemlerini yürütmektedirler. Ancak, şirketin mali sorumluluğu, hüküm şahsiyetine ait malvarlığına aittir. Ortakların şahıslarına veya

19 el-Bakara sûresi, ayet 275.
20 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 178, 179.
21 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 180.
22 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 180.
şirketin dışındaki malvarlıklarına şirayet etmez. Mubarəbadaki mal sahibinin soruluğunu gibi.


5- Tüzel kişiliğin iktisaba ehil olmadığı iddiası da zayıftır. Çünkü, İslam hukukçuları, Tüzel kişilik ismini talaffuz etmemekle beraber, Mescit, Vakif ve Devlet gibi müesseselere mustakıl bir zimmət tanıyarak, bir nevi tüzel kişilik kabul etmişlerdir ve müesseseler, bu tüzel kişilikle haklara sahip ve vəçiplerde karşı sorumlu kabul edilmişlardır. Bınaen aleyh, tüzel kişilik əzəmət hukukuna yabancı olmadığını halde ve günümüz İslam hukukçaları arasında tartışıldığı halde “Tüzel kişilik İsləmda batılıdır.” Deyip keştirmek doğru olmuştur gətirir.

23 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 181.
24 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 182.
25 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 183.

O halde, Anonim şirketinde veaklet caiz değildir. İddiası, yersizdir26.


Şirketin devamına verilecek karar, ölümünden sonra olabileceği gibi, şirket kurulurken bu şekil, karalaştırılmış olması veya şirket sözleşmesine bir madde olarak konulmuş olması da caizdir30. O halde,

26 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 184.
27 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 185.
29 Ibn Abîdîn, a.g.e, III, 351; Ibn Kuddame, el-Muğni, V, 22; el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 1, 348; Şekerci, O., a.g.e, 347, 348.
30 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 185.

- 308 -
bir ortağın ölümünden sonra da şirketin devam etmesi, İslam hukukuna aykırılığı iddia edilemez.

Anonim şirkette ortakların sorumluluklarının sermayeleri ile sınırlı olmasının ve idarecilere aynı ücret verilmesinin İslam hukukuna aykırı olduğu iddiası da doğru değildir. Çünkü, bu hususlar, inan ve mudaraba şirketlerinde de bulunmaktadır. 31

9- Şirketin, hisse senetleri, tahvil ve adi senet gibi kıymetli evrak çıkarması, tedavüle sürmesi ve faizli muamelelerle girmesi nedeniyle batıl ve İslam hukukuna aykırı olması iddiasına gelince, şöyle bir tafsiltala tahlil edilmişse gerekmleridir.

a- Anonim şirketinin çıkarıldığı senet şayet, ortağın hissesini belgeleyen ve tedavüle arz edilmeyen adi senetler ise, bu, kişinin hakkını belgeleyen bir senet olduğundan İslam hukukuna aykırı bir tarafi bulunmamaktadır.

b- Şayet çıkarıldığı senet, ortağın hissesinin miktarını gösteren ve istendiği vakti, hissenin satışa maksadı ile tedavüle arz edilen hisse senetleri ise, ne faizli muamele ile ilgisi, ne de İslam hukukuna aykırılığı bulunmamaktadır. Bu senetlerin zamanla fiyatının yükselse inş göstermesi ise, temsil ettiği hissenin (mulkun) değerini ifade ettiği ardından İslam hukukunda ademi cevazına (caiz olmadığına) bir delil bulunmamaktadır. 32

c- Şayet şirketin çıkarıldığı senet, fayda karşılığıında tedavüle çıkarlip ciro edilen tahvil cinsinden borç senetleri ise, bunda, asrî İslam hukukçuları ihtilaf etmişler ise de, racih görüşe göre, faiz olduğundan caiz değildir. O tıp senetlerin şirket tarafından çıkarılması ve bu fizli şekilde kullanılması haramdır. 33 Şirketin çıkarıldığı, "Hamiline" yazılı senetler de caiz değildir. Çünkü, kime ait olduğu bilinmediğinden çeşitli aldatma ve haksızlıklarla sebe olabilmektedir.

Ancak, şirketin haram bir işleme, şirket akdi batıl olmaz. Sadece ğeyri meşru o işlem batıl olur. 34

Buna binaen, İslam hukukçularının cumhuruna göre, Anonim şirketinde, İslam dininin kesin olarak yasakladığı ve akit hukukuna aykırı olduğu hususlardan sakınıldığı takdirde, cevazına bir engel görülmemiştir. Anonim şirket, Mudaraba ve inan şirket hukukuna tabi tutulabilmektedir. 35

31 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 210.
32 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 212.
33 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 213.
34 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 214.
35 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 214-220.
d- Anonim şirketinin çıkardığı emre yazılı ve nâme yazılı senetler de, faizle verilmemek kaydı ile caizdir. Çünkü, sahibi belli olduğundan zarar ve aldıtma yapma sebebi olmaz.

e- İmtiyazlı hisse senetleri ise, şayet, sahibine, normal kârın dışında bir kar nisbeti ön görünorsa, şer'an caiz olmaması gerekir. Çünkü, kâr, ya mal, ya çalışma, ya da sorumlulukla kazanılır. İmtiyazlı hisselerde ise, bunlardan biri bulunmadığından elde edilen fazladan kâr, haksız kazanç olması vechiyle caiz olmaz. Şayet, İmtiyaz sahibine verilen fazla kâr, daha önce şirkette yapmış olduğu bir hizmetten dolayı verilmiş ise, caizdir.


Şayet, tanınan imtiyaz, hisse oranından fazla oy kullanıma hakkı ise, yine caiz değildir. Çünkü adaletsizlik tir.

Anonim şirketi caiz değildir diyenlerin delillerini böylece tahil ettiğten sonra diyebilirizki, terciha şayan, üçüncü görüşür. Yani, Kanuni şirketler ve bu arada Anonim şirketi, İslam hukukunun sarahatı yasakladığı faizi ve diğer haram muameleleri ihtiva etmediği takdirde İslam hukuku açısından cevasına bir engel yoktur. Çünkü:


Ayrıca Müslümanların anlaşma ile koydukları şartlar caizdir ve onları bağlar. Şer'an batıl olmayınca. "Müslümanlar şartlarına bağlandırlar." 38


3- Eşyada ve akılderde asıl, ibahadır. Haram olduğuna dair bir nas bulunmadıkça her akid yapılabilir. Mübahıt 39

36 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 222.
37 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 223.
38 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 193; Teberani, Kebirde, Rafi bin Hurayc da rivayet etmiştir; Tirmizi, Ahkam, 17; Buhari, İcra, 14.
39 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 194, 195 (cilt 2), 159, 160.
4- Harama girmemek kaydı ile insanların meslahatına riayet edilir ve faydasına olan muamelelere cevaz verilir\textsuperscript{40}.

5- İslama, zarar vermek ve zarara girmek (zararla karşılık vermek) yoktur (yasaktır).

6- Anonim şirketi, İslam hukukundaki şirketler gibi. Sermaye ve kârda ortak olmak için kurulan bir akittır\textsuperscript{41}. İcab, kabul ve tasarruf ıznini ihtiyaç etmektedir. Çünkü, şirket kurucularının ortaklığı davet etmeleri, icaptır ve ortakların da hisse alarak belgeye imza atmaları kabul edilir ve şer'an caizdir\textsuperscript{42}.


8- Anonim şirketinde tasarruf ızni ve vekalet de mevcuttur. Çünkü, ortaklar idare meclisine tasarruf yetkisini vermiştir ki, idare meclisi ve Müdürü, idare etmekte ortakların vekilidir. Bu da İslam hukukuna uygundur. Aynca kar ve zarar da hisselerle görebilir ki İslama uygundur\textsuperscript{43}.

Şirketin Devamlı olması veya muvakkat olması da İslam hukukuna aykırı değildir. Çünkü ortaklar zamanı istedikleri şekilde kararlaştırırsa yetkisine sahiptirler\textsuperscript{44}.

9- Şirketin sermayesinin hisselerine bölünmesi, tedavüle kabul olması ve şirket siciline tescil edilmesi de İslam hukukuna aykırı değildir\textsuperscript{45}.

10- Ortakların hisseleri nisbetinde sorumlu olmaları da İslam hukukuna aykırı değildir. Çünkü Madarabede de mal sahibi, yalnız verdiği mala göre sorumlu olur. Borçlar sermayeyi aşarsa mal sahibi olan kısımdan sorumlu olmaz\textsuperscript{46}.

11- Şirketin, ortakların ismini almaması ve resmen tescili ve kurulması için resmi ıznin verilmesi de İslam hukukuna aykırı değildir. Çünkü bunlar Devletin aldığı tedbirlerdir ki, İslamın nasslarına aykırı değişse (ki aykırı değildir) uygulması vaciptir\textsuperscript{47}.

\textsuperscript{40} el-Hayyat, a.g.e, 2, 195.
\textsuperscript{41} el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 206.
\textsuperscript{42} el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 206.
\textsuperscript{43} el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 207.
\textsuperscript{44} el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 209.
\textsuperscript{45} el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 209.
\textsuperscript{46} el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 210.
12- Anonim şirketindeki ortakların ticaret yapmamaları da Mudarabede ki Mal sahibinin durumuna uygundur48. İslam hukukunun bu genel kuralları ve Anonim şirketinin özellikleri gözönüne alındığı zaman, Anonim şirketinin islam hukuku kurallarına göre düzenlenenen hem inan şirketine hem de Mudaraba şirketineidhalının olduğu anlaşılır. Şöyle ki49:

İnan şirketinde karşılıklı riza ve vekalet bulunmakta, sermayede, kârda ve tasarrufa eşitlik aranmaktadır. Bunlar Anonim şirketinde de mevcuttur50.

Ayrıca, Anonim şirketi, ortakların sorumlulukların, sadece koşulları sermaye ile sınırlı olması ve şirketin bir yönetim kurulu tarafından yönetilmesi ciheti ile de mudarabeye benzemektedir. Ortaklar, mal sahibi, yönetim kurulu da Mudarib (amil) hükümindedir51. Aynı ayrıca caiz olan inan ve mudarebenin bir arada (Anonim şirketi olarak) caiz olmamaları için bir sebeb yoktur.

Anonim şirketinin islam hukuku çerçevesinde mutlak edilmesinin cevazına bir engel olmamakla birlikte, bunu caiz görmeyen bazı islam hukukçularının ileri sürdükleri bazı engel gibi gördükleri şüphe ve problemler bulunmakta se de, İslam hukukunun Genel kurullarıışığında tahli edildiği zaman, bu şüphelerin izalesi ve problemlerin haledilmesi de mümkün olduğu görülecektir. Şöyle ki:

a- Tüzel kişilik problemi:
İslam hukukçuları, iki sebete dolayı manevi şahsiyet (Tüzel kişilik) tabirini kullanmışlardır:

1- İslam hukukçuları, insanın Rabbinin karşı ilişkilerini, kendi nefsine karşı durumunu ve diğer varlıklara karşı hak ve sorumluluklarını inceleken, bunlara ilgili ehliyetini gözönünde bulundurarak bahsetmişlerdir. İnsanın hak ve sorumlulukla ehliyeti ise, Zimmeti ve insanlığı ile ilgilidir ki ölmü iile son bulur. İnsan ve canlı olmayan şeylerde zimmet düşünmemişler. Dolayısıyla insanın ölümünden sonra da zimmetin devamını düşünmemişlerdir ki tüzel kişilikten bahsedinler.

2- İslamın hakimiyeti zamanında, Ticaret ve sanayi o kadar gelişmemiş ki, büyük sermaye ve çok ortaklara ihtiyaç duyulsun ve

47 el-Hayyât, Abdul Aziz, a.g.e. 2, 210.
48 el-Hayyât, Abdul Aziz, a.g.e. 2, 211.
49 Zuhayli, a.g.e. IV. 881.
50 Zuhayli, a.g.e. IV. 881.
51 Zuhayli, a.g.e. IV. 881.
b- Yönetim Problemi:
İslam hukukunda, yönetim, şirket ortaklarının tümüne ait olması esas olmakla beraber, Mudarabe ve inan gibi şirketlerde yönetim bir kısım ortaklara devredilmesi caizdir. Buna göre, Anonim şirketteki yönetimini, yönetim kuruluunda ve şirket müdürlünde bulunması, islam hukukuna aykırı olduğu söylenememektedir. Hatta günümüzde akit hukukunun yönetim kuruluna ve şirketin tüzel kişiliğine birakılması bir zararet haline gelmiştir.56

52 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 212.
53 el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 214, 215, 216; Bakkal Ali, İslam Hukukunda Şirketler (Yayılanamamış makale), s. 20.
54 el-Hayya, a.g.e, 2, 214, 215, 216.
55 el-Hayyat, a.g.e, 2, 221; Bakkal, Ali, a.g.e, s. 20.
c- Sorumluluğun Sermaye ile Smurlı Olması Problemi:

Anonim ve diğer bir kısmın kanunî şirketlerde, alacaklarını karşı sorumluluk, şirketin sermayesi ile sınırlıdır. Bu ise alacaklarının zararınıdır. İslam hukukuna göre ise mesuliyet, gerçek kişilere de geçmişdir.


d- Çalışan Ortaklara ve Mühüre Ayırı Ücret Verme Problemi:

Modern şirketlerde, şirketin yönetim ve işletmesinde çalışanlara iş karşılığı belli bir ücret verilmektedir. İslam hukukunda ise, yönetimde çalışanlar şirketin aynı zamanda ortağı iseler, bir kimsenin kendi malında ücretle çalışması gibi mutalaa edildiğinden anlamsız görülmuştur. Bu mesele, iki kişi arasındaki bir şirkette abes karşılansabılır, ancak, binlerce kişinin ortak olduğu ve tüzel kişiliğe sahip bir şirkette, durum başka mutalaa edilmelidir. Ayrıca İnan ve mudaraba şirketlerinde olduğu gibi, şirketin yönetimini bir kısm ortaklara bırakılması ve bunların diğer ortaklara vekaletle çalışmış olmaları caizdir.

Aynı zamanda, vekaletle çalışan kişilerin vekalet ücretini almaları da İslam hukukuna aykırı olmadığından, Anonim şirketindeki yöneticilerin de, şayet ortak iseler, aldıkları ücret, mudaraba şirketindeki Amil’in (Mudarib) nafakasına, veya İnan şirketindeki vekalet olmesini veeyahutta, şirketin tüzel kişiliğinin ortakların kişiliğinden ayı olması

56 el-Hayyat, a.g.e, 2, 213; Bakkal, Ali, a.g.e, s. 21.
57 el-Hayyat, a.g.e, 2, 210; Bakkal, Ali, a.g.e, s. 21.
58 Bakkal, Ali, a.g.e, s. 21, 22.
59 Zuhayli, a.g.e, IV, 881; el-Hayyat, a.g.e, 2, 240; Bakkal, a.g.e, s. 25, 2.
hamledilerek, İslam hukukuna kapsamına girdiğine hükümdebilir ⁶⁰.
Şirket ortaklarının şirkete mal satmaları veya kira ile vermelere de
bu kategoriye girmektedir.

e- Anonim Şirketinin Faizli Muamelelere Girdiği
Problemi:
Anonim şirketlerin İslam hukukuna kapsamında mübah
sayılabilmesi için, faizli senet, tahvil, Domuz ve alkol ticareti gibi haram
muamelelerden sankılmazı gerekir. Çünkü hiç bir suretle, nass ile
yasaklanmış bir şey, normalde meşru hale getirilemez ⁶¹.

f- Sonuç ve Kanaat:
Yukarda serd edilen ve tartışılan leh ve aleyteki delil ve
açıklamaldardan anlaşılıorki, İslam Dininin Nass ve İcma ile yasakladığı
faiz ve diğer haram muamelelerde girmediği takdirde, Hukucuların
cumhuruna göre, modern şirketlerin ve bu arada Anonim şirketinin
İslam hukuku kapsamında mutalaa edilmesi bir engel
bulunmamaktadır. Ayrıca, bu şirketin, tüm İslam ülkelerinde gittikçe
yuyunlaşması ve herhangi bir engel ile karşılaşmaması, fîlî bir icma
hükümdede düşünülebilir. Engel gibi görünen meseleler de, tahil
edildiğinde, gerçekte engel olmadığını görülmektedir.
Günümüzde, Toplumların Ticarî, sanayî ve teknolojik hayatlarını
büyük ölçüde etkileyen modern şirketlerin, İslam hukukuna aykırı
olduğunu iddia etmeyin ve tartışması red etmenin İslama ve İslam
topnumuna hizmet sayılamiyacağı kanaatindeyiz.

⁶⁰ el-Hayyat, Abdul Aziz, a.g.e, 2, 232, 233; Bakkal, Ali, a.g.e, s. 27.
⁶¹ Zuhayli, a.g.e, IV, 883; Bakkal, Ali, a.g.e, s.30.
BİBLİYOGRAFYA

3- İBNİ ‘ÂBDİN, Muhammed Emin, Reddû’l-Muhtar ala’d-Durri’l-Muhtar, Daru’l-İllya et-Turası’l-Arabi, Beyrut 1323, C. 3.
4- İBNİ KUDÂME, Abdullah bin Ahmed, el-Muğni, Mektebetü’l-Cumhuriyye el-Arabiyye, Kahire, C. 5.
7- ez-ZERKA, Mustafa Ahmed, Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku, Timas Y. İstanbul 1993, C. 1-3 (Prof. Dr. Servet ARMAĞAN tarafından trc.)
8- ez-ZUHAYLİ, Vehbe, el-Fıkhu’l-İslami ve Edilteuh, et-Tab’attii’s-Salise, Dimasq 1989/1409, C. IV.