Məhəmməd Həşim Kamali

Şəriətdə və halal qida istehsalında halal və haramı şərtləndirən amillər

Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu
Şəriətdə və halal qida istehsalında halal və haramı şərtləndirən amillər

Məhəmməd Həşim Kamali

Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu

İDRAK

“İdrak” İctimai Birliyi

Bakı - 2020
MÜNDƏRİCAT

Ön söz ................................................................. 5
Giriş və ümumi anlayışlar ............................................. 7
Halal və haramın dərk edilməsi ...................................... 8
Edilməsinə icazə verilən əməllər (halal, mubah, caiz) ............ 8
Halal və təyyibin müqayisəsi .......................................... 12
Əsas təmizlik prinsipleri (təharət) .................................... 17
Qadağan edilməş hərəkətlər (haram) ................................. 21
Haramın əsasları ...................................................... 24
Haram, daimilik və dəyişiklik: İstihalənin (maddənin dəyişməsi) prinsipleri ............... 27
Bəyanilmayan əməllər (makruh) .................................... 30
Bəyanilan əməllər (mandub) ......................................... 34
Qeyri-müəyyən məsələlər: şübhəli məqamlar
(Əl-şübuhat, məşbuh, məşkuk) ....................................... 36
Qida qatqı maddələri ................................................... 39
Şübhəli (məşhub) tərkib hissələri və qatqı maddələri ............ 41
Qanunsuz hesab edilen tərkib hissələri və qida qatqıları ....... 44
Heyvanların dina uyğun olaraq kəsilməsi üçün tələblər .......... 45
Dəyərlərin müəyyən edilməsində adətlərin rolu .................. 48
Ət, dəniz və süd məhsulları ........................................ 50
Malayziyada halal qida sənayesi .................................... 52
İslam və elm ......................................................... 54
Nəticə və təvsiylər .................................................. 58
Qeydlər ................................................................. 62
ÖN SÖZ


Əsərdə halal qida sənayesində fəaliyyət göstərən şəxs-lər üçün praktiki məsləhətlər də verilmişdir. Tarixlər Hicri təqvimlə göstərildikdə HT, Qriqori təqvimi ilə göstəril-
dikdə QT qisaltmaları ilə qeyd edilmişdir. Ərəb mənşəli sözler mətərizə içinde yazılmışdır.

İslam Fikri İnstitutu (BİFİ) təsis edildiyi ildən (1981) bu vaxta kimi çox işlər görmüşdür. BİFİ müxtəlif elmi tədqiqat proqramları həyata keçirir, seminar və konfranslar təşkil edir, sosial elmlər və teologiya sahəsində elmi kitablar dərc edir ki, həmin kitablar ərəb və ingilis dillərində yeddi yüzdan artıq adda nəşr edilmiş və əsas dillərə tərcümə olunmuşdur.


BİFİ-nin London ofisi və BAİEİ Malayziya, Kuala Lumpur Avqust, 2013-cü il
Şəriət və halal qida istehsalında halal və haramı şərtləndirən amillər

GİRİŞ VƏ ÜMUMİ ANLAYİŞLAR

haram olması əsas məzakirə mövzuğundaşdır. Şübhəli 
hesab edilən qida qatqı maddələri isə qida emalı, təşəzət 
ənəncəri və ərzəq müxtəlifliyi nəticəsində ortaya çıxan qida 
məhsullarıdır.

HALAL VƏ HARAMIN DƏRK EDİLMƏSİ

Qidaların halal və ya haram olması şəriətdə təsəfətli 
şəkildə əks olunmuşdur. Heyvanların halal və haram an-
layışlarına görə kəsilməsi və şəriət qaydalarının sürə 
məhsullarının emalında təbiqisi üçün təlimatları islam alimləri 
 NXNINDƏN müəyyən edilmişdir. Lakin qida və içkilərə mün-
nasibətədə müəyyən fərqdar vardır. Qida sənayesində halal 
və haramla başlı şübhəli suallara cavab vermək üçün İsl-
am hüququnda müəjarə etmək lazımdır. Həttə bu sahədə 
əticədə etmək zərurət yaranır. Mövcud fiqh kitablarında 
elmə məlum olan heyvan, quş, böcək və dəniz məhsul-
ları barədə məlumatlar əks olunmuşdur. Müasir dövrə 
NXNINDƏN ərəbələr çoxçəşidlidir. Elm və texnologiyən inşikafı 
NXNINDƏN ərzəq və qida məhsullarına münasibət dəyişə 
bilir. Halal və haram haqqında görüşlər fiqh elmində yeni 
suallar ortaya çıxarırlar və bu da öz növbəsində qida və ər-
zaqların tərkiblərinin şəriət nöqtəyi-nəzərindən araşdırıl-
masına ehtiyac yaradır.

EDİLMƏSİNƏ İCAZƏ VERİLƏN 
ƏMƏLLƏR (HALAL, MÜBAH, CAİZ)

Yarımbaşılıqla qeyd ediyim üç ərəb mənsəli söz ha-
lal mövzusunda semantik mərkəz təşkil edir. Quran və 
hədişlərdən ən çox rast gələnən anlayışlardan biri da halaıl


ret Quran ayələri haqqında hər hansı bir əlavə və ya dəyişiklik təklif edə bilməz. Rəhman olan Allah ibadət üçün konkrekt yol müəyyən etmişdir və bizim vəzifəmiz ilahi əmr və buyruqlara əməl etməkdəir.


Halal və məubahın üç növü var:

1. Səyahət etmək, ova getmək və ya təmiz havada qəzəmək kimi edilən və ya təmiz havada qəzəmək kimi edilən və ya təmiz havada qəzəmək kimi edilən insanların hər hansı bir zərərə məruz qalmadığını hərəkətlər.

2. Tamamilə qadağan edilməsinə baxmayaraq, ehtiyacdan doğan hərəkətlər. Bura bir insanın olməmiş üçün leşatını yeməsi və daxildir (6).

3. İslamdan əvvəl mövcud olan və ya İslam qəbul etmədən əvvəl digər dinlərə mənsub insanlar tərəfindən edilən və İslamın ortaya çıxması və həmin şəxslərin İslam qəbul etməsi ilə qadağan olan hərəkətlərdir. Məsələn, şərab Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) Mədəniyyət hicrət etməsindən əvvəl qadağan edilməmişdi. Bu səbəbdən Qurəniniz Mədəniyyət (5:90) surəsinə ilə haram elan edilən kimi şəra-
bin içilməsi mubah hesab edilərdi (7). Əl-Qəzzaliyə görə, necə ki, mubah anlayışını uşaqların, ruhi xəstəliyi olan insanların və ya heyvanların hərəkətlərinə şamil etmək olmaz, eləcə də Allahın qanunlarını mubah adlandırmaq doqru deyildir. Əhmədinin İslam dininə kimi mövcud olan qanun və əməllər də mubah adlandan bilməz.

Mubahın özü də üç növə ayrılır:
1. Fərdlər üçün mubah hesab edilən, amma ümumiilikdə cəmiyyət üçün məsələlət görülən (məndub) əməllər. Vegetarian yeməklər, qoyun və mal əti kimi müəyyən qi-daların yeyilməsi fərdlər üçün mübahdır, amma bu qida-拉升da bazarlarda olmasını təmin etmək məndəbdur.


**HALAL VƏ TƏYYİBIN MÜQAYİSƏSİ**

Təyyib (təmiz, pak) insanlar tərəfindən təbii qəbul edilən əşya, hərəkət və davranışlara aid edilən anlayışdır. İnsanlar təyyibi müstəqil şəkildə qəbul edirlər (9). Təyyib- bin antonimi İslamda qəbul edilməyən əşya, hərəkət və

Təyyib İslam hüququnda mübah və halal anlayışları kimi ayrıca bir hüquqiKateqoriya olaraq qeyd edilmir. Bu səbəbdən müsəlmanların yedikləri və içdikləri şəriətə uyğundur, yəni təyyibdir və ya yüksək keyfiyyətdədir.


Halal və haram anlayışları insanların həyatlarında bütün davranışlara həmişə aid olmur və bunlar həmin davranışların hansı həddə olması ilə bağlı olur. Lakin beş əsas dəyər arasında məndubun da mövcud olması onu göstərir ki, şəriətdə insan öz davranışlarında həssas olmalı və zərərli şeylərdən uzaq gəzməlidir. Halal qida ilə bağlı onu da qeyd etməliyik ki, İslam hüququna əsasən müsəlmanlara ilbiz, soxulcan, çəyirtkə, kərtənkələ, hət-
ta timsah kimi heyvan və böcəklər yeməyə icazə verilir, amma bunlara heç biri haqqında təyyib sözü istifadə oluna bilməz. Qidalarla bağlı halal və təyyib arası fərqə sasara çox sayıda heyvan, quş və böcək növlərinin yeyilməsinə icazə verildiyi Maliki məzhəbində aidin görünür. Belə ki, qida seçimində təyyib tamamilə paklıq, təmizlik, təbiilik əlaqəlidir, ona göre də yuxarında sadalediğimiz qidalara icazə verilsə də, təyyib hesab edilmir.


Qida sənayesi, məhsulların genetik modifikasiyası və qida istehsalında sürətli inkişaf mövcuddur. Qida sənayin-də təyyibi məndubun alt qrupu və ya həttə ayrı bir qrup olaraq müəyyən və ya kollektiv məntiqlidir. İstehsalat sənədlərində-ki texnologiyalar və kommersiya məqsədə üçün ərzaq istehsalında müşahidə olunan proseslər bazarlardakı ərzaq və qidaların təbii olmasının əlavə edilməsi və bağlı müəyyən şəhərələr yarada. Buna görə də halal qida sənayesi təyyibə nail olmaq
üçün ən müvafig yoldur və bu kateqoriyaya aid olan qidalar sertifikatlaşdırılaraq “halal” etiketi ilə təmin edilə bilər.


Hədisin əsl məzmunu və ya metafor olması ilə bağlı ortaya çıxan şübhələr həqiqidir və bu səbəbdən müəyyən vəziyyətlə bağlı hədisin təbiq edilməsi də şübhədən ibarətdir. Deməli, ictimai üçün gözlə imkan yaranır və burada ictimai maraqların alınmasına və burada ictimai maraq nəzərə alınmalıdır. Belə ki, əgər hər hansı bir ətin İslam qaydalarına əsasən kəsilmiş heyvan və ya leş eti olması arsınaq qeyri-müəyyənlik yaranarsa, həmin ətin yeyilməməsi haqda qərar qəbul edilir. Həminin hər hansı bir ələrin faiz və ya qaydalarla uyğun şəkildə icra edilmiş proses nəticəsində ələdə edilib edilməməsi ilə bağlı tərəddüd varsa, onda bu əsaitdən imtina etmək məqsədə uyğundur. At və qətir kimi fərqli heyvanların çütləşməsi nəticəsində yaranan hibrid heyvanlarla bağlı qərar verilərək də alimlərin böyük qismi ana heyvanı əsas götürür, yəni ana heyvan halalırsa, onda hibrid bala da halal hesab edilir.

Halal və haram olan iki fərqli ərzaq növünün qarışması baş verdiyinə isə iki vəziyyət ortaya çıxır: birincisi, iki hissənin ayrılması mümkün deyil, məsələn şərab və ya sidik su ilə qarışır. Bu məqamda haram halalından daha üstün hesab edilir; ikincisi, iki hissəyə ayrıla bilər, məsələn, hər hansı bir böcək və ya təmiz olmayan maddə maye olmayan yaqın üstünə düşür. Belə məqamda həmin hissə və ətraflar təmizlənir, qalan hissələr təmiz və halal hesab edilir. Lakin qarışan hissələrdən biri görünmür və ya tam saflığa
nail olmaq mümkin dəyişə, vəziyyət dəyişir. Məsələn, böyük hotellərdə yemək qazanlarında alkoqol qalırsa, istifadə etməmək dəha doğru seçimdir (16).

ƏSAS TƏMİZLİK PRİNŞIPLƏRİ (TƏHARƏT)


Ərəb dilində ehtimal edilən kirlənmə ilə bağlı müxtəlif sözlər istifadə olunur: nacis, qadhir, xəbis, rijs və rikz. Fiqh alimləri nacisi fiziki (eyniyyah) natəmizlik və həqiqi olmayan natəmizlik (hukmuyah) olmaqla iki növ bəhlərlər. Fiziki natəmizlik həqiqidir və duygulu orqanları vasitəsilə hiss olunur və əşyanın özünə məxsusdur. Bu və-
ziyyət natəmiz maddələri müəyyən edən şəriət tərəfindən də dəstəklənir. Fiziki kirlilik isə kəskin, seyrək və orta olmaqla üç yerə ayırılır. Ögər hüquq məktəblərinin alimləri arasında fikir birliyi varsa, bu kirlilik kəskin (muğalla) hesab edilir. Alimlər arasında fikir müxtəlifliyi varsa, fiziki kirlilik orta və ya seyrək (müvafiq olaraq mutavassik və muxaffaf) səviyyəsində müəyyən edilir. Təfəsilətləri qeyd etmədən deməyək ki, bu kateqoriyalar əşyaların sətişi, hüquqi əsasi və istifadəsi ilə bağlıdır. Haram əşyalar qida, tibb, kosmetika və başqa məqsədlər üçün istifadə edilməməli və satılmamalıdır. Çünki bu əşyalar insanların ibadətinə (namaz) mana ola bilər (22).

Həqiqi olmayan natəmizliyə (nəcis) qılaq gözəl görrülən və görləməyən natəmizlik aiddir. Bunlar şəriət qaydalarına asasən müəyyən olunur və bəzi hərəkətlər nəticəsində (ishal olduğuda, sidik ifraz etdikdə, cinsi münasibətə girdikdə) ibadətlər üçün dəstəmaz pozulmuş hesab edilir. Təmizlik ya dəstəmaz, yaz da qüsl almaqla bərpa olunur və bu cür vəziyyətlərdə su təmiz olmalıdır. Təmizliyin bərpa edilməsinə qurutma və aşılama (heyvan dəriləri üçün), odla qızdırma və qurutma, çırklənmiş su quyusundan müəyyən miqdarda suyun xaric edilməsi və təyəəəmüm daxildir (23).

Şəriətdə natəmizliyin digər növləri də mövcuddur: dindən dönmək (küfr), cinayət, günah və s. Bütün bunlar insanın mənəviyyat və şəxsiiyyətini korlayır. Yuxarida qeyd edilənən çarəsi imana gəlmək, cinayət törədənləri və günah işləyanləri edam etmək və qəzalandırmaq, oruc tutmaq, xeyriyyə işlərinə cəlb olmaq və nəhayət səmimi qəlbdən tövbə etməkdər (24). Yuxarida qeyd edildiyi kimi, nəcis maddə başqa maddələrlə qarışdıqda belə istifadəyə
yararsız hesab edilir. Yeyilmir və insanların paltarları, bədənlər və ibadət etdikləri yerlərədə mövcud olduqda ibadəti pozur (25).

İslam hüququnda natəmizlik haqqında fikir birliyi yoxdur (Quranda dəqiq qeyd edilənən xaric). Razılığa gəlinməyan birinci məsələ aşıya, hərəkət və davranışların təmiz və natəmiz olaraq müəyyən edilməsində şəlahiyyət və istinad mənbələridir.


rici fiqh məktəblərinin alimlərinə görə, haram olan yırıncı heyvanlar və çaynaqlı quşlar kirə və natəmiz deyil, onlar başka səbəblərə görə yemək üçün haram hesab edilir. Bu fərqlə nüanslar fiqhdə belə ümumiləşdirilir ki, nəcıs olan hər şey haramdır, amma haram olan hər şey nəcıs deyildir (27).


QADAĞAN EDİLMİŞ HƏRƏKƏTLƏR (HARAM)

Haram (həmçinin məhzur da adlanır) belə izah oluna bilər: “Şəriətdə konkret terminlərin istifadə olunması ilə qadağan olunan hər şeydə və buna əməl etməyənlar istər dünyada, istərsə də axirətdə cəzaya məhkum oluncaqlar”. Haram Quran və hədislərdə açıq-aşkar qadağan olunan hərəkət, əşya və davranış ola bilər. Haram əməl törətmək çəza tələb edir və mükafatdan məhrüm olunmağa gətirib çıxarır. İslam hüquq məktəblərinin mövqe-yi belədir. Hənəfi məhzabinə görə, istinad olunan mənbə məna və etibarlılıq baxımından dəqiq deyilsə, onda həmin hərəkət, davranış və ya əşya haram yox, təhrimi məkruh
(harama yaxın məkrüh) hesab edilir. Bu iki anlayış bir-birinə cəza tələb etmə və mükafatdan məhrum olunmağa yol açma baxımından oxşasa da, əsas fərqləri odur ki, harami bilərəkdən inkar etmək küfrə (imansızlıqə) yol aça bilər, amma bu fikir təhrimi məkrühə aid deyildir (29).


Aşağıdakı hadisin haramla bağlı qorar verməkdə mühüm rol oynamasına baxmayaq, onun əhatə dairəsi məh-
duddur. Salman Farsi rəvayət edir ki, peyğəmbərdənicol
əşşəyi, bildirən və qatilaşmış (ləxtalanmış) süd haqqında
sorüşdəqəda belə cavab verdi: “Halal Allahin Quranda
sizə icazə verdikləridir, haram isə Allahin öz kitabında
sizlərə qadağan etdikləridir. Haqqında bəhs edilməmişən
məvəzuında sərbəstsiniz” (31). Quranda yuxarıda qeyd
edilənələ bağılı hər hansı bir ayənin olmaydığını nəzərə
alsaq, onlar halal hesab edilir. Peyğəmbər haramla əlaqəli
qərar verdikdə Qurana istinad edirdi, deməli, hüquqsü-
naslar, müştəhidlər, müftülər və hökumət rəsmiləri də bu
yolu davam etdirməlidirər. Həmçinin hükumət başçıları
ictimai mənərlərdən məyəfi etmək və korrupsiyanın qarşı-
şini alaqə məkruh və məndub məvəzuında qərar
verə bilərlər. Bu cür qərarlar şərətə asosləri siyasət-
nicosində verilməlidir (32).

Haramın iki növü vardır: (a) əgərlə, adam öldürənək,
oğurluq və ziyana görə əməllənmiş şeylər (lieynihi haram) və (b)
faiz qazanmaq məqsədilə alış-veris kimi özündə haram-
lığən olmayan, lakin başqa bir şəbəbə görə haram olan şey-
lər (liqeyrihi haram). Bu ikisi arasında əsas fərq odur ki,
lieynihi haram mahiyət etibarən batıdildi, amma liqeyrihi
harami törədənlər fasid olur və Hənəfi məəşəbənə görə,
bu əməli törədənlər hüquq qarşısında cavab verilməlidir-
la. Bir çox fiqh məktəbində fasid aytə kateqoriyə kimi
nəzərə alınır. Acından əlməxənə kimi ciddi zərurət hal-
lərə istisna olmaqla lieynihi harama ət və yaxşı icazə verilmə-
mir. Liqeyrihi harama çatışmaların qarşısını almaq məqsə-
dilə və aşkar şəkildə ehtiyac hiss olunduqda icazə verilir.
Fiqh elminə görə, “harama aparən yollar da haramdır”
(33). Əgər əgərlə və cinayət haramdır, bu əməllərin

23
törədilməsi üçün istifadə olunan vasitələr də haramdır. Əgər donuz haramdırsa, donuz ticarəti, donuz saxlayğıb böyük etmək, ixrac etmək və təbliq etmək də haramdır.


HARAMIN ƏSASLARI

Müsəlman alimlər haramın əsaslarını belə müəyyən ediblər: konkret olaraq haram olanlar, sərəxoşədici məh-sullar, tullantılar və təbii olaraq natəmiz olan maddələr, həmçinin qanunsuz əldə edilən mallar və əşyalar.
1. Konkret olarak haram olanlar


2. Sərxoşedici maddələr və məhsullar

Alkoqol, maye və sərt formada olmasından asılı olmayaraq narkotik vasitələrin bütün növləri, sərxoşedici maddə və məhsullar haramdır. Bu məhsul və maddələr Quranın Maidə surəsinin doxsanıncı ayəsini və “hər sərxoşedici şərabdır, şərab isə haramdır” hədisi ilə qadağan edilmişdir (38). Onların haram olduğunu nəzərə aləqə, həm ayrıldıqda, həm də başqa maddələrlə qarışdırmaq miqdardan və həcmindən asılı olmayaraq qadağan olunur. Əgər sərxoşedici maddə başqa bir maddə ilə qarışdıqdan sonra sərxoşedici olmayan bir qarışım alınarsa, ondan istifadə etmək olar (məsələn, sırkə). Normal şərtlərdə alkoqol tibbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilməz, amma İslam hüququ məktəblərinin ümumi razılığına əsasən alkoqol
və ya ondan hazırlananmış məhlullar kömək edər və başqa alternativ olmazsa, xəstəliklərin müalicəsində alkoqoldan istifadə etmək olar (39).

3. Tullantılar və təbii olaraq natəmiz olan maddələr

4. Qanunsuz əldə edilən mallar və əşyalar
HARAM, DAİMİLİK Və DƏYİŞIKLIK: İSTİHALƏNİN (MADDƏNİN DƏYİŞMƏSİ) PRİNSİPLƏRİ


qalan maddələrin istehlakına və ya istifadəsinə icazə verilmir (48). Qeyd edilməlidir ki, donuz piyi və jelatinla bağlı fikir birliyi mövcud deyil, çünki jelatin daha çox donuz mənşəlidir. Belə nəticə çıxara bilərik ki, başqa alternativ-lər olduqda və ya məcbur qalmadığda şübəli məhsul və maddələrdən istifadə etmək olmaz.


BƏYƏNILMƏYƏN ƏMƏLLƏR (MƏKRUH)

İslam alimlərinin əksəriyyəti bu fikirdədir ki, məkrüh bəyənilməyən əməl, əşya və hərəkətdir. Hənəfi məzəhəbinin davamçılara göre isə bu fikir ancaq tənzihi məkrüh


Ammə heyvan və quşlar həmin tullantulardan uzaq saxlanıldıqdan sonra (ev quşları üç gün, keçi və qoyunlar dörd gün, dəvə və inəklər on gün) paklanırlar. Bu fikirlə razılaşmaq alimlər qeyd edir ki, heyvanların paklanma müddəti stabil deyil, heyvanlar və ev quşları bütün mənfi əsərlər və qoxular tamamilə yox olana kimi natəzəlilikdən qorunmalıdır (55). Eşşək əti və südü məkruhdur, dəvə sidiyini içmək və müharibə dövründə at əti yemək qəbul edilmir. Çünki müharibə şəraitində atlar daha çox canlı lazımdır.

Əl-Şatibiyə görə (ö.t.1388/790), haram olan bir əmlənin törədilməsi bu əməllə və ol açan hərəkətlərin yerinə yetirilməsidən daha böyük günahdır. Bu qəbildən olan bir məkruh haram əməllər üçün vasitə kimi qəbul edilə bilər (57).


Məkruhdur: heyvanların kəsiləməsi zamanı kobud davranışlar nümayiş etdirmək (məsolən, heyvanların ayaqlarından tutaraq sürümək), Maliki və Şafi məzhəblərinə görə, heyvanları kəsərkən təsbihət (Allahın adlarını zikr etmək) tərk etmək, heyvanları başqa heyvanların gözərlə qarşısında kəsmək, heyvanları kəsərkən daş və sümüklərdən istifadə etmək, tam can verməmiş heyvanların dərilərinin soyulması və doğranılması, heyvanları qıbləyə tərəf çevirməmək. Heyvanların kəsəilərkən üzərinin qıbləyə çevrilmişə ilə bağlı Quranda dəril olmadiğı üçün bu məsolə Maliki məzhəbində şərt hesab edilmir. Çünkü namaz və heyvan kəsmək bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənən ibadətlərdir (62).

Tütün və siqaret çəkməklə bağlı məsələlər daha mürəkkəbdir. Siqaret müənsəmanlar arasında geniş yayılsa da, bu haqda fərqli fikirlər mövcuddur. Alimlərin bir qismi siqareti pul israfına səbəb olduğu, heç bir qidalandırma funksiyasına sahib olmadiğı və tibbi olaraq sübut olunmuş xeyrli olmadiğına görə məkruh hesab edir. Siqaretin


BƏYƏNILƏN ƏMƏLLƏR (MƏNDUB)


Bəyanılan və bəyanilməyan əməllər (məndub və məkruh) konseptual məzmən ifadə edən antonimlərdir. İslam dinində qidalanma məşələsi məşələrlə və Quranda qeyd edilən, ya da bal, əncir, xurma və süd ki peyğəmbərin təvsiyə etdiyi qida məhsulları ilə əlaqəlidir. Bu məhsullardan ilk üçünün adı Quranda çəkilmişdir. Peyğəmbər Ramazan ayında orucun açılması üçün xurmanı məsləhət gölmüşdər (68).

Fiqh elmində yemək-əçmək davranışları, niyaz, şükür etmək və mətbəx mədəniyyəti də öz əksini tapmışdır. Bildiyimiz kimi, peyğəmbərimiz yeməyə niyaz ilə başlayardı: “Həmd olsun Allaha ki, ehtiyaclarımızı qarşılıyır və
bizim üçün su nazil edir. Onun rəhmətini inkar etmək olmaz” (69). Həzrət Məhəmməd eyni duanı yeməkdən sonra da edərdi və yeməkdən avval də ekməyi unudan-lara məsləhət görürdü ki, yemək əşnasında həmin duanı etsinlər.

Peyğəmbərən etdiyi və ya məsləhət gördüyü hər şey bizim üçün məndub hesab edilir. Bizə məlumdur ki, peyğəmbərimiz yeməkdən avval və sonra əllərinin yuyardı, həmçinin yeməyi oturaraq və sağ əli ilə yeyərdi. Peyğəmbərə aidd yemək mədəniyyəti etik və estetik cəhətdən diqqəti çəllərdir: Özünə yaxın tərəfdən yemək, boşqabın kənarından başlamaq, yeməyə üfürmək və s.


**QEYRİ-MÜƏYYƏN MƏSƏLƏLƏR: ŞÜBHƏLİ MƏQAMLAR**
*(ƏL-ŞÜBUHAT, MƏŞBUH, MƏŞKUK)*

Bunlar halal və haram olaraq müəyyən edilməyən və əmin olunmayan məsələlərdir. Qeyri-daqiqliyin ortaya çıxməsi iki şəbəbə asaslanır: ya şərət dəlİlərinin əsasıldığı mənbələrdə məna və ya həqiqlik baxımından şübhələr
mövcuddur, ya da tətbiq edilməsində qeyri-müəyyənlik var.


Əl-Qaradaviyə görə, hədissdə vurğulanan əsas məqəl “şər işlərə aparın yolların qarşısının alınmasıdır (sadd al-dharai)” (72). Başqa sözlə desək, mütəşabih ayələrdə qeyd olunan məqəmlərə biganəlik və ciddiyətsizlik haram davranışlara səbəb ola bilər və təvsiyə olunur ki, harama aparın yollar tamamilə bağlanmalıdır. Başqa bir hədissdə isə müsəlmanlara belə bir təvsiyə verilir: “Şübəli olduğunuz və olmadığınız məqəmlərdə əmin olduqlarınızı üstünlük verin” (73). Şübəli məqəmlərdə yumuşaq mövqeyin seçilməsi müasir dövrə geniş vəsət almışdır. Məsələn, fermalarda heyvan qalıqlarının başqa heyvanlara yem ola-


Çaşqınlığın yaranmasına səbəb olan amillərdən biri də iki fərqli hədislə bağlı məlumatlar və ya iki fərqli müqayisədər: biri qadağan edir, digəri istifadəyə icazə verir və ilə ikən daha çox nəzərə alınır. Bu məqamda qadağan olunma icazə verilmədən daha üstün tutulur. Bu hal “zərərin qarşısının alınması faydanın verilməsindən daha vacib məqamdır” fikrini təsdiq edir. Hədisin əsl məzmunu və ya metafor olması ilə bağlı ortaya çıxan şübhələr
həqiqidir və bu səbəbdən müəyyən vəziyyətlə bağlı hə-
disin tətbiq edilməsi də şübhə doğurur. Deməli, ictihad üçün gözlə imkan yaranır və burada ictimai məsələnə qəbəlləşdir. Belə ki, əgər hər hansı bir ətin İслam qaydala-
rənə əsasən kəsilmiş heyvan və ya ələ çəkən hissədən qeyri-müəyyənlik yaranarsa, həmin ətin yeyilməməsi ilə bağlı qərar qəbul edilir. Həmçinin hər hansı bir əlinin faiz və ya qaydalara uyğun şəkildə icra edilmiş proses nəticəsində əldə edilmiş edilməməsi ilə bağlı tərəddüd varsa, onda bu vəsaitdən intima etmək məqsədə uyğundur. Atlı və qatır kimi fərqli heyvanların cütlaşması əhəmiyyətli yaran-
nan hər hansı bir hissəyə ayırmaqda bağlı qərar verilmək də alimlərin böyük qismi ancaq heyvanı əsas olaraq götürür, yəni ana heyvan halaldır, onda həmin hissə və ətrafı təmizlənir, qalan hissələr təmiz və halal hesab edilir. At və qatır kimi fərqli heyvanların cütlaşması əhəmiyyətli yaran-
nan hər hansı bir hissəyə ayırmaqda bağlı qərar verilmək də alimlərin böyük qismi ancaq heyvanı əsas olaraq götürür, yəni ana heyvan halaldır, onda həmin hissə və ətrafı təmizlənir, qalan hissələr təmiz və halal hesab edilir. Halal və haram olan iki fərqli ərzaq növünün qarışmasının baş verdikdə isə iki vəziyyət ortaya çıxır: birincisi, iki hissənin ayrılması mümkün deyil, məsələn şərab və ya sidik su ilə qarışır. Bu məqamda haram halaldan üstün hesab edilir; ikincisi, iki hissəyə ayrıla bilər, məsələn, hər hansı bir böcək və ya təmiz olmayan maddə maye olmayan yağın üstündə düşür. Belə məqamda həmin hissə və ətrafi təmizlənir, qalan hissələr təmiz və halal hesab edilir. La-
kın qarışan hissələrdən biri görünmür və və ya tam saflığa nail olmaq mümkün deyilsə, vəziyyət dəyişir. Məsələn, böyük hotellərdə yemək qazanlarında alkoqol qalırsa, isti-
fadə etmək daha doğru seçimdir (77).

QİDA QATQI MADDƏLƏRİ

Qida məhsulları və içkilərin hazırlanmasında tətbiq edilən qaydalar qida məhsullarının tərkib hissələri və qatqı maddələri üçün də eynidir. Məsələlər məhs-

39
sulları, qida məhsullarının qatlı maddələri, kosmetika, tibbi əlavəmətələr və bağlı məşələrdə şəriət qaydalarına əməl etmək məcburiyyətindədir. Onu da qeyd edək ki, şəriət hökmərlərdə müəyyən olunan bəzi əlavə xəstəliyinə “zərurət haram olanı halal edir” prinsipi tətbiq edilə bilər. Qida məhsullarının tərkib hissələri və qatlı maddələrinin mənbələri nəzərə alındıqda. Çünki şəriət buna nəzərən hökm verir.

Qida məhsullarının halal mənbələrdən aldığı tərkib hissələri və qatlı maddələri de halal hesab edilir və yeyilməsində heç bir problem yoxdur. Həmçinin tərkibindən əmin olduğu məhsullar, sintetik ərzaq, yumurta, balıq və məvəfiq qaydalara uyğun kəsilmiş heyvanlardan hazırlanən tərkib hissələri və qatlı maddələr də halaldır. Balıq və tərəvəzdən hazırlanan məhsullar halaldır və inək, qoyun, keçi və digər halal heyvanların etindən hazırlanmış (həmin heyvanların ölüm olmaması və onların haram olan başqa məhsullarla qarışdırilməməsindən əmin olma şərti) qida tərkib hissələri və qatlı maddələri istehlak üçün müناسib hesab edilir.

Bəzi komponentlər və qatlı maddələri qidaları curlsəmkəndən qorumaq, onlara xüsusi rəng və dad çalı qələbə etmək və tərəvətlə saxlamaq üçün nəzərdə tutulur. Həmin qatlı maddələrinin bəzələri şəkər, düz və bal kimyəvi məhsullar olsa da, bəzələri natrium karbonat tursusu, natrium nitrat və sintetik vitaminlərdir. Amma istehlakçılar sağlamliq və həyatlarını qorunmağı qorumalıdır. Qida istəkləndə istifadə olunan bəzi kimyəvi məhsulların zərərlə olmasının sübut olunmuşdur. Bu cür qatlı maddələrinin bəzələri xərçəng xəstəliyinə səbəb olur, bəzələrinin isə təkibində zəhərli maddələr mövcuddur ki, bunlar da insanla-
rin cinsi davranışlarına təsir edir (79). Əgər bu cür tərkib hissələri etibarlı yoxlamalar nəticəsində insan sağlamlığı üçün zərərli yox, faydali hesab edilsə, istehlak edilə bilər. Əgər bunlar insan sağlamlığı üçün zərərli olsa, onda onlar məkruh, təhrimi məkruh və hətta konkret dəlillər olarsa, haram da elan oluna bilər.

**ŞÜBHƏLİ (MƏŞHUB) TƏRKİB HİSSƏLƏRİ VƏ QATQI MADDƏLƏRİ**

Qida məhsullarının bir qisminin tərkib hissələri və qatqi maddələri asanlıqla halal və haram olaraq müəyyən edilsə də, bəzələri haqqında bunu demək olmur. Bu qəbilden olan maddələrdə saul və şübə doğruan məqamlar çoxdur və onların halal, yoxsa haram kimi səciyyəvəndirilməsi üçün əlavə məlumatlara ehtiyac hiss olunur. Məşhub hesab edilən qida məhsulları ilə bağlı oʻn münasib qərar imanın qorunması üçün onlardan intina etməkdər. Jelatin, emulqator, piy və şübəli enzimlər kimi maddələr haqqlarında dəqiq məlumat məlum olana qədər məşbuh hesab edilsə də, onların halal alternativləri də mövcuddur (80).

İdxal olunan ətlər də şübəli hesab edilən qida məhsulları sırasına daxildir. Çünki idxl olunan qida məhsullarının mənşəyi və emal olunma prosesi bilinmir. Şübəli məqamları aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar.

- Müşəlman alimlərinə görə, əhalisinin aksəriyyəti yə-hudi və ya xristian olan Avropa və Amerika qitələrindəki ölkələrdən idxl olunan ətlər və digər qida məhsulları haram mənbə və heyvanlardan əldə olunmadığı təqdirə ye-yilə bilər. Bu heyvanların araşdırılmasına ehtiyac yoxdur, çünki Quranda da ifadə edildiyi kimi (Maidə, 5:5), haram

Bunula belə, müsəlmanlar Allahdan başqasının adına dualar oxunaraq kəsilən heyvanların ətlərini yeyə bilməz-lər (81).

- Atəşpərəstlik inancına (Zərdüştlük) mənsub, kitab əhli olmayan insanların yaşadığı və İslam qaydalarına rı-ayət olunmayan əlkələrdən idax olunan ət və ət məh-sullarının yeyilməsi müsəlman alimlərə görə, haramdır, çünkü həmin əlkələrdəki insanlar iman əhli deyillər.

- Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, İbn Hazm Əl-Zahiri (ö.t.1064/456) Zərdüştlük inancına mənsub insanları kitab əhli hesab etmişdir və belə olubuqda eyni qay-dalar onlara da şamil olunur (83).


QANUNSUZ HESAB EDİLƏN TƏRKİB HİSSƏLƏRİ VƏ QİDA QATQILARİ


Tibdə istifadə olunan, tərkib hissəsi alkoqol olan dərmən vasitələri də mahiyyəti etibarən haramdır. Bu qayda tərkibində alkoqol olmayan hər hansı dərmən preperatı ta-pılmadiqda və alternativ dərmənlər istehsal olunan kimi əhal-hazirdə istehsal olunan və tərkibində çox az miqdarda alkoqol olan qeyri-sedativ məhlullar üçün nəzərə alınma- ya bilər. İxtisaslı həkimlər tərəfindən spesifik tibbi müal- əcə üçün yararlı hesab edilmədiyi təqdirdə bütün narkotik dərmənlər və vasitələr əhəm bir halda istifadə oluna bilməz.
Şokolad və digər qida məhsullarının tərkibində çox kiçik miqarda şarab olsa belə və ya içkilərə qarışsa, həmin qida və içkiləri istehlak etmək haramdır. Ona görə də şərəyet hökmlərində az və ya çox miqarda olmasından asılı olmayaraq intoksikantlar qadağan edilir (87). Təbii ki, zə-ruri hal istisna təşkil edir.


**HEYVANLARIN DİNƏ UYĞUN OLARAQ KƏSİLMƏSİ ÜÇÜN TƏLƏBLƏR**

Heyvanların dina uyğun olaraq qəsiməsi və təmizlik qaydaları halal qida məhsullarının istehsalında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müşəlman ölkələrinə heyvan qəsimləri şəriət təlimatlarına uyğundur. Heyvanların şəriətə uyğun olaraq qəsiməsində məndub və məkrəh məqamları qeyd etmişdik. Bu hissədə heyvanların şəriətə uyğun olaraq qəsiməsi qaydalarına və bəzi mübahisəli məsələlərə toxunacaqiq:

1. Niyyət: Heyvanların şəriət qaydalarına uyğun olaraq qəsiməsində asas məsələlərdən biri niyyətdir və heyvanlar qəsimək naminə qəsimməmələdirlər, bunun üçün əsaslı
səbəb olmalıdır. Beləliklə, heyvanların kəsilmasında niyət düz olmazsa, proses halal hesab edilmir.


4. İslam hüququnda ümumi fikir budur ki, heyvanların nəfəs borusu, qida borusu, hülqum və udlağın yan tərəflərində olan iki yoğun damarı tamamilə kəsiləmalıdır.
Heyvanların kəsilməsi zamanı aşağıdakılar məndub hesab edilir:
- Təsbihatin edilməsi və “Alahu Əkbər” təkbirinin qətirilməsi.
- Hər hansı bir prosesin icra edilməsində səhvərə yol verməmək üçün kəsimin gün işğında icra edilməsi.
- Heyvanları kəsərkən başını qibləyə (Məkkə istiqamətinə) tərəf çevirmək. Qeyd edək ki, Maliki məzhəbində bu taləb yoxdur.
- Dəvələr istisna olmaqla (dəvələrin kəsilməsi nəhr (ayaq üstə sol ön ayağı bağlanaraq köksünün üzərindən kəsilir) bütün heyvanlar sol tərəf üstə yatırılır və başları yuxarı qaldirılaraq kəsilir (zəbh).
- Heyvanlara qarşı kobud rəftar etməmək (92).

Heyvanların kəsilməsi zamanı məkruh hesab edilən məqamlar:
- Heyvanın ail insan tərəfindən kəsilməsi.
- Təsbihatin məcburi olmasının qəbul etməyən Şafi və Maliki məzhəblərində təsbihatın tərk edilməsi.
- Heyvanları qıblədən başqa istiqamətə çevirmək.
- İnək, camış, qoyun kimi heyvanları ayaq üstə (nəhr), dəvəni isə uzadaraq (zəbh) kəsmək; bu metodların yerləri dəyişik olmalıdır.
- Heyvanları sürümək, başlarını qopartmaq, boyunların sindirmaq, kəllə sümüklərini zəddəmək və s.
- Heyvanları küt və heyvan kəsimi üçün uyğun olmamayan bıçaqlarla kəsmək (93).

Məkruh və haramın fərqələri həmişə dəqiq izah edilmir. Çünkü bəzi şəxslər məkruh hesab edilən hərəkət və davra-

**DƏYƏRLƏRİN MÜƏYYƏN EDILMƏSİNĐƏ ADƏTLƏRİN ROLU**

İslam hüququnda qanun və hökmlərin verilməsi üçün vacib mənbələrdən biri də adət-ənənələrdir. Yani adət-ənənələr “sağlam düşüncəli insanlar üçün qəbul edilən

kamatun)” (98). Adət-ənənlər eyni zamanda bazar dəyəri olan hər hansı bir əşyanın, malın dəyərlili məkiiyyət he-
sab edilib-edilməməsində də vacib rol oynayır. Məsələn, bal arıları və ipək qurdları bir vaxtlar dəyərlı hesab edilmərdi, amma sonra bəndən bunların insanlar üçün faydaları nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə fitva verildi. Bu da vur-
ğulanmalıdır ki, elm və texnologiyanın inkişaf etməsi ilə adət-ənənlərdə dəyişikliklər müşahidə olunur ki, bu da yeni təcrübələrin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. İnsan-
ların zövqləri mətbuat, reklam və buna bənzər faktorların təsirinə məruz qalır və yeniləkləri asanlıqla qəbul edirlər. Həmçinin insanlar rahat hesab etdikləri yeni təcrübələrə daha tez qəbul edirlər. Deməli, şəriət mənfi və müsbət fikirələri nəzərə alır.

ƏT, DƏNİZ VƏ SÜD MƏHSULLARI

Ümumi olaraq keçi, inək, quzu, camış, dovşan, qoyun və dəvə halal heyvanlardır və bu heyvanların ətləri yeyilə bilər. Toyuq, ev quşları, bildirçin, hind toyuğu, cüçə, qaz və ördək kimi quşların yeyilməsinə də icazə verilir.

Haram ət və ət məhsullarına donuz əti, donuz əti məmulatları və qatqı məhsulları daxildir. Donuz bütün müsəlmanlar üçün haramdır. Əlavə olaraq o da qeyd edilməlidir ki, donuz saxlamaq, istehlak məqsədilə donuz əti və donuz ətindən hazırlanan məmulatların ticarətini həyata keçirmək də haramdır.

Haram hesab edilməyən heyvanlara caynaqları və əhlər-
li dişləri olan aslan, kaftar, canavar, köpək, pələng, tülkü, çaqqal və əhləşdirilmiş essək kimi heyvanlar da daxildir. Ölü heyvanların ətləri və cəmdəklər ilə qidalanan kərkəs,


Pendir və qatıq kimi süd məhsullarının tərkibində halal mənbələrdən əldə edilənlar istisna olmaqla jelatin olmamalıdır. Pendir növlərinin bir çoxunda mövcud olan heyvan mənşəli enzimlər və mayaların halal heyvan və bitkilərdən elə edildiyindən o dərəcədə haram sayılır. O, sənə nəzarət edə bilər və həmin məhsullar və prosedurlar üçün halal sertifikatının tələb edilməsi məqbul hesab edilir.

Tər meyvə və tərəvəzlər halal hesab edilir. İstehlak üçün emal edilmiş meyvə və tərəvəz məhsullarının hazırlanmasında halal olmayan yağı, qatıq maddələri, dad və rəng konservantları vəsarı, bunlar halal hesab edilməyə bilər. Bu məhsulların hazırlanmasına müəzəlmanlar birbaşa nazarət edə bilməsələr də, həmin məhsullar və prosedurlar üçün halal sertifikatının tələb edilməsi məqsəd halal hesab edilir.

Un məmulatları halal qida mövzusunda ən həssas mənbələrdən biridir. Un məmulatlarının hazırlanmasında qeyri-müəyyən qatıq maddələri, hazırlanmış məhsulların halallığını şübhə altına qoyan alkoqol və heyvan mənşəli
maddələrdən istifadə edilməməlidir. İstifadə olunan bü-tün rəng və dad konservantlarının halal mənbələrən əldə edilməsindən və təsdiq edilmiş prosedurlar çərçivəsində hazırlanmasından əmin olmaq lazımdır.

MALAYZİYADA HALAL QİDA SƏNAYESİ


Malayziyanın halal konsepsiyasına Orta Asiya, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri və başqa böyük bazarlara çıxış əldə edə bilərək və orta sahibkarlıq üçün imkanları təmin edilməsi daxildir. Federal Kənd təsərrüfatı Marke tinq Orqanınun (FAMA) hesablamlarına görə, 2010-cu ildə kimi donmuş ərəqən satışından əldə edilən gəlir 193 milyard ringiə bərabər olmalı idi. Ancaq həqiqi rəqəm market tələblərinə cavab verə bilməyən halal məhsulların məhdud olması səbəbindən bu proqnozlara uyğun olma-dır. 2011-ci ilin iyun ayı üçün Malayziyada halal qida sənaye-
akkreditasiyası və halal qida qatqılarının qeydiyyata alınması kimi qlobal məsələlərdə önəmkədəşliq etmək üçün bəzi ASEAN ölkələri ilə ortaq ışığı qrupları yaratmışdır.

Halal sertifikatların verilməsinə nəzarət edən JAKIM halal məhsulların istehsalında vacib olan xidmət və qablaşdırma kimi proseslərə nəzarət etmək səlahiyyətinə də sahibdir. İdxal olunan məhsullara JAKIM, Baytarlıq Departamenti və Səhiyyə Nazirliyinin Qida Təhlükəsizlik və Keyfiyyət Şöbəsi kimi hökumat orqanları sertifikat verir. Sertifikatlar idxl olunan mallarda təhlükəli qida və qatqı maddələri olmadiği təqdirdə verilir. Bundan əlavə, Malayziyanın halal mərkəz olma strategiyası yalnız ərzaq istehsalında deyil, eyni zamanda əcza, kosmetika vənəsəhərdə də Ümumdünya Halal Standart konsepsiyasının formalaşmasına xidmət edir (102). Halal sertifikatları verildikdən sonra şirkətlər öz məhsulları və reklam mətnlərinin üzərinə “halal” loqosunun vururlar.


Malayziyada aşağıdakı qaydalara uyğun hazırlanan (istehsal edilən) qidalar halal hesab edilir:
a) Qida məhsulları və onların tərkibində olan maddələr halal olmayan heyvanlardan əldə olunmadıqda və ya şəriət hökmələrinə uyğun kəsilməyən heyvanların ətlərinən və orqanlarından istifadə edilmədikdə;

b) Ərzaq və qida məhsullərinin tərkibində nəcis (nano-mız) hesab edilməyən maddələr olmadiqda;

c) Qida məhsulları sağlamlıq üçün təhlükəli olmadiqda;

d) Ərzaq və qida məhsullərinin tərkibində İslam dinində qadağan edilmiş heyvanların heç bir hissəsindən əldə edilmiş maddə olmadiqda;

e) Qida məhsulları nəcis maddərlə kirlənmiş avadanlıqla emal edilmədikdə və hazırlanmadıqda;

f) a, b, c, d və e bəndlərində qeyd edilən şərtlərə cavab verməyən məhsullar nəcis hesab edilir.


İSLAM VƏ ELM

İslam dini və elm bir-birini inkar etmir, tamamlayırlar. Təbii ki, din və elmin halal-haram mövzusuna münasibəti birmanalı deyildir. Halal və haram yalnız insan şüuru və elmlə müəyyən edilmir, bu məqsədlə hər iki faktor və
vəhyin vəhdəti xüsusi rol oynayır. İbadət məsələləri şəriət qaydaları müstəvisində müəyyən olunur. İslamdakı hökmər elmi dəlillərlə müəyyən olunur. Öğər İsləmdə ölü heyvan əti, axıdılan qan və donuz əti yeyilmək üçün haram olan edilirsə, bu həm də elmi dəlillərə öz tosqiqini tapır. Elmi rəsonallıq duyduğu orqanları tərəfindən mənim-sənilən məlumatları məhdudlaşdırır (zəkanın neurokimya səviyyəsinə salınması və əqli davranış fenomeninin fiziki proses olaraq başa düşülən kimi).

İslam diniinin yayıldığı ilk əsrdə şəriət və fiqh arasında fərq yox idi və şəriətin teologiya (kəlam elmi), mənəviyyət (əxlaq) və fiqh (praktiki qərarlar) olaraq üç yerdə bölünməsi sonrakı mərəhələye aiddir. Praktiki əaliyyətlər və nəzəri teologiya arasındakı fərqər fərdlərin davranışları və gündəlik həyatları ilə bağlıdır. Tətbiqə elmlər İsləmdə açıq perspektiv nəzərə tutulur. Çünki elmin praktiki dəyəri və faydaliş dərəcəsi İslamda olduğu əhəmiyyətlidir. Belə ki, elmi biliklərin istifadəsi müsbət nəticələr verən və ictimai marağa səhəb olmalıdır. Buna görə də müsəlmanlar öz inanclarını elmi inkişafa mane olan faktor kimi qələmə verirlər. Əksinə, elmin inkişafından çox böyük təhfilər vermişlər və bu proses davam edir. Peyğəmbər insanların ehtiyacalarına cavab verən faydalı elmi həmişə təbliğ etmiş və buyurmuşdur: "Elm Çində də olsa, onun dalınca gedin". İslamın hansi mənbədən olmasından asılı olmayaraq faydalı elma verdiyi əhəmiyyəti başa düşən çətin deyil. Təbii ki, Cığ yalnız dini elmlər üçün yox, həm də mədəni əlaqələr, elmi nailiyətlər üçün əsas məkan olaraq nəzərdə tutulurdu.

Quranda insanların elmə təşviq edilməsi İslam və elm arasındakı əlaqənin göstəricisidir. Məşədləri araşdıran
İslam fəlsəfəsi səbəbləri öyrənən elmdən fərqli olaraq əşya və hadisələri Allahın kainatdakı işarəsi olaraq qiymətləndirir. Müşəlmanlar imanı elmin məhdudlaşdırılmasına səbəb olan faktor kimi yox, elmi və mənəvi kamilliyə yol açan vasitə kimi görürər. Təfəkkür edən müşəlmanlar iman və şüur, bilik və elm arəsində əlaqələrini təşdiq etməlidirlər. Bir sözlə, müşəlmanlar dini və dünəvə elmə hakim olmalıdır.

suda saxlanılmasınə şahid olmuşdur. Qırx amperlik cərəyan toyuqları gicəlləndirir. Gicəllənən toyuqların huşları üç dəqiqə içinde geri qayıtmışdır, deməli, toyuqlar məruz qaldıqları cərəyan nəticəsində olmurlar (105).


**NOTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR**

standartlaşdırmanın təbliği həm arzuolandır, həm də həddən artıq faydalıdır. Ticarətdə, halal qida sənayesində və bütün müsəlman ölkələrində məliyyə əməliyyatları halal standartlara xidmət etməlidir. Halal qida sənayesinin bütün sahələrində standartlaşdırma Quranın hökmlərinə əsaslanmalıdır.

Halal qida sənayesində vahid çarçınə müəyyən etmək üçün təqəq edirik:

- Halal qida sənayesində halal və mübah, eləcə də məkruh və məndub anlayışlarinda eynilik və standartlaşdırma nail olmaq seçim prinsipindən (taxayyur) istifadə etmə və müxtəlif məhzəblərdəki fərqli qaydalar arasında həmin məqsəd üçün ən müəyyən variantın müəyyən edilməsi nəticəsində mümkündür. Təkəyyür metodu İslam hüququ nun aparicı məktəblərində qəbul edilir və etibarlı şəriət fənətə xaslıq edir.


- Hər ölkədə fərqli məhzəblərin nüfuzlu, ziyalı nümayəndələrindən formalanmış səlahiyyətlə Şəriət Məşvərət Şuralarının yaradılması. Təlfiq olunan Şuralara Qərbdəki müsəlman azlıqların, nüfuzlu sənaye mütəxəssisləri və iqtişadçı-ekspertləri də daxil etmək mümkün edir. Dünyada müəyyən etmək məşələydən xüsusi təlimatlar tətbiq edilməlidir.

- Şuraların qərar və fitvalar verməsinini tənzimləmək məqsədilə xüsusi təlimatlar tətbiq edilməlidir. Şuraların qərarlarının mətbuatda yüksək səviyyədə işlənənindən və ya bazarlarda tətbiq edilməsinə nail olmaq üçün planlar hazırlanmalıdır.
Hökumət və sənaye nümayəndələrinin halal sahələr-}
dəki təcrübələrinin standartlaşdırılması, makro və mikro
səviyyələrdə qabaqlayıcı tədbirlərin alınması. İnsanların
rifahına xidmət edəcəyi təqdirə rəhbər şəxlərin (ulu əl
əmr) məndubu vacib, məkruhu haram elan etmək, mü-
bah və ya bəzi şəbənələri məqamlarla bağlı müəyyən tən-
zimləmələr aparmaq səlahiyyətinin olması. Rəhbər şəxlər
mövcud şəraitə nəzərə alaraq doğru qanun və qərarlar qə-
bul etməlidirlər. Bu funksiya seçilmiş qanunvericə orqan
və ya həmin orqana tabe olan mütəxəssislər grupu üçün
da qüvvədədir.
Malayziya və digər müsəlman ölkələrində şəriət və
iqtisadiyyat sahələrində aparıcı mütəxəssislərin bir araya
gəldikləri araşdırma institutlarının yaradılmasını təklif
edirik. Bu institutlar Şəriət Məşvərət Şuralarının araşdır-
ma şöbələri funksiyasiyasi daşıyacaq və halal qida sənayəsin-
da standartlaşdırma üçün təşviyəlar verəcək.
Bu şəhərdəki standartlaşdırma müsəlman əוכלanların
cəbəl etdiyi ənanələr nəzərə alınmaqla icra edilmə-
lidir. İnsanların qidaları xoşlayıb-xoşlamaması qəлим, mə-
dəniyyətlərin coğrafi olaraq yaxinliyi, qidaların yetişdiyi
torpağın xüsusiyyətləri kimi faktorlar nəzərə alınmalıdır.
Bu cür təsirlər aşkar şəkildə nəzərə çərənm və buna görə
də şəriətə uyğun şəkildə aparilmiş araşdırmalarla təşdiq
olunmalıdır.
Araşdırmalar nəticəsində müəmədə olaraq "halal"
loqoların verilməsində və eləcə də sertifikatlaşdırma sə-
lahiyyəti olan qurumların fəaliyyətində uyğunsuzluqlar
nəzərə çərəp. Bu vəziyyətə qeyri-müsəlman ölkələrində
daqa çox rast gəlinir. Bütün hallarda çəhrədə, çoxmənalı
söz, ifadə və işarələrdən istifadə etmək problem yarada
QEYDLƏR


2. Mübah sözünün ərəb dilində qarşılıqları: İithma, İithna, İasa, Yuakhidhukum Allah və s.


7. Yenə orda. 429.
9. Yusif Əl-Qaradavi. “Əl-halal və əl-haram”, s. 31
10. Yusif Əl-Qaradavi. “Əl-halal və əl-haram”, s. 56
15. Ərəbcə belədir: “Dar al-mafasid avla min çəlb əl-mənafi”.
18. Yenə orda.
20. Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, (hündür bir yerdən) yixilən gəbrəmiş, buynuzlanib öldürülmüş, yirtici heyvan tərəfindən parçalanib yeyilmiş, – olməmiş kəsil-dikləriniz əlimdən, – dik qoyulmuş daşlar (bütər və s.) üzərində kəsilmiş heyvanlər.
22. Müsəlman əlimləri insan və et yeyən heyvanların nəcisləri və sidikləri mövzusunda həmfikirdirlər (sidikə bağlı müəyyən fikir ayrılıqları mövcuddur).
24. Yenə orda. s. 313.
26. Əl-Aşqar. Dirasat, s. 318.
27. Yenə orda. s. 314.


30. Quranda domuz ətininin qadağan edilməsi İudaizm ənənəsinin davamını təmsil edir. İslam ənənlərində itə qarşı mənfi münasibət isə onların quduzluğunu səbəb olmaşı fakti ilə əlaqəlidir və buna görə də itlərdən uzaq olmaq tövsiyə olunur.


35. Yenə orda. s. 34.


37. Yenə orda.


42. Vahbah Əl-Züheyli. “Əl-Fiqh əl-Islami”, cild. 6, s. 161.


44. Vahbah Əl-Züheyli. “Əl-Fiqh əl-Islami”, cild. 6, s. 166.


57. Əl-Şatibi. “Al-Muwafaqat”, s. 152
60. Yenə orda., 5:153.
66. Yenə orda. s. 225
67. Bax: Kamali, “Prinsiplər”, s. 419
69. Yenə orda., s. 70.
70. Yenə orda., s. 70-71.
73. Ėl-Təbrizi. “Mishkat”, 2:845, hədis nöm. 4,046.
77. Ərəbcə belədir: “Dar al-mafasid avla min jalb al-manaﬁ.”
78. Şabir. “Əl-Qavaid”, s. 326.
83. Əl-Qaradavi. “Al-halal va al-haram”, s. 63.
87. Əl-Qaradavi. “Al-halal va al-haram”, s. 72.
89. Foltz. “Animals”, s. 27.
91. Əl-Qaradavi. “Al-halal va al-haram”, s. 61.
96. Yenə orda. s. 51.
101. Yenə orda.
103. Roziana Hamsavi. “Bumis”.


