**Ekonomiyle savaşan kapitalizme karşı İslam iktisadını savunan sıradışı bir çalışma**

**Anarşiden Önceki Son Çıkış**

**Doç. Dr. Yusuf Dinç’in pandemi döneminde kaleme aldığı “Anarşiden Önceki Son Çıkış / İslam İktisadı Üzerine Bir Deneme” kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. İktisadı entelektüel bir alan olarak gören yazar çalışmasında, kapitalizmin geri dönüşü olmayan son oyununun az öncesinde olduğumuzu ifade ederek buradan çıkışın İslam iktisadıyla mümkün olduğunu savunuyor. İslam ekonomisiyle İslam kapitalizmi arasına paradigmal seviyede tartışmalarla kalın bir çizgi çeken Yusuf Dinç, Anadolu Selçukluları’nda kurumsallaşan ahilikten aldığı ilhamla yeni bir bakış açısı getiriyor ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyor. İnsanın merkezde olduğu bu dünyada, başrolde dayanışma ve adil paylaşım yer alıyor.**

2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Doç. Dr. Yusuf Dinç, 2007’de Albaraka Türk Katılım Bankası’nda katılım finansı alanında kariyerine başladı. 2015 yılında Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne araştırmacı olarak katılan ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden doktora derecesini alan Dinç, 2016-2017 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Yusuf Dinç, aynı üniversitede Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğü görevini de üstlendi. INCEIF, Kuala Lumpur ve Middle East University, Amman’da farklı zamanlarda kısa süreli öğretim üyeliği yapan Dinç, İslami finans, sigortacılık, bankacılık, gölge bankacılık, jeoekonomi ve jeofinans konularında pek çok çalışmada yer aldı.

Zorunlu kapanmaların yaşandığı pandemi döneminde “Anarşiden Önceki Son Çıkış / İslam İktisadı Üzerine Bir Deneme” kitabını yazmaya başlayan Yusuf Dinç, farklı bir İslam iktisadı kitabı ortaya çıkardı. Bilgi bombardımanı ve anlaşılmaz terimler yerine hayatın içinden bir eser olarak karşımızda duran “Anarşiden Önceki Son Çıkış”, İslam İktisadı ve finansı konusuna taze bir soluk getiriyor.

*“Eksi faiz, hesap işletim ücretleri, kart aidatları, sebepsiz trafik cezaları, otoyol geçişi alavereleri, gramaj oyunları, sahte satıcılar, tabela hilecileri, bozuk mallar, yargı sisteminde örselenmeler, ahkâm kesenler, yol kesenler, köprü kesenler, kesesini seçenler, yolgeçen araziler, tarla birleştirmeleri, vergi cezaları, şiddet, trafik tıkanıklıkları, gerilen sinirler, kemirilen hayatlar, boşa harcanan kaynaklar, aşınan dünya... Yoksulluklarıyla deniz kıyılarında boğulmaları, virüsün kollarına kendilerini atmak zorunda kalmaları, toplu taşımada hayvan gibi taşınmaları, hatta hayvanların daha konforlu taşınmaları, kendi futbol ligini kurma ihtiyacı, seçim için el değiştiren şampiyonluklar, çürüyen refah devletleri, patronların pay satışı, halka arz düzenbazlıkları, açığa satış yasağıyla geçiştirilmeye çalışılan öfke, dayak atılan çevre, gözü oyulan iyiler, aldatmacalar, haksızlıklar, hırsızlıklar, yolsuzluklar... İnsanları insan yapan, onları büyük bir sistemin parçası yapan ve tüm sistemi birbirine bağlayan her şey yeniden diriltilmeli... Aksi takdirde azdırılan dünya iştahları, yıkım olmadan bastırılamaz.”*

Bu çarpıcı cümlelerle içinde yaşadığımız vahşi kapitalizm tablosunu önümüze seriyor Yusuf Dinç. Sonrasında ise önerisini tarihimizde yer alan ahilik kurumu üzerinden anlatıyor:

*Fütüvvet mekanizmasının Türk İslam devletleri içinde Ahilik başlığında neşet ettiğini bilinilir. Ahilik tecrübesi aslında Selçuklu parçalara ayrıldığında, hayatta kalan en önemli kolu olan Anadolu Selçukluları’nın açtığı bir imkân olarak görülebilir. Ahilerin ekonomik faaliyetlerin çok ötesindeki bir sorumlulukla Anadolu üzerinde hem devleti sosyo-ekonomik olarak hem de toplumu düşünce yapılarıyla tahkim ettikleri bilinir. İbn Battuta’nın tabiriyle Ahilerin Anadolusu ‘merhamet yurdu’dur. Abbasilerin fütüvvet tecrübesinin Selçuklu’ya ve akabinde Ahilik yorumuyla Anadolu Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar taşınmış olması ve tecrübelerine dair notların bugüne ulaşması tartışma konumuz bakımından can alıcıdır. Çünkü Ahilerin aslında ekonomiye bir paradigma tayin etmiş olduğudur. Kanaatim, Ahilerin dayanışma paradigmasında sanatlı bir ekonomi tecrübesi ortaya çıkardığı yönündedir.”*

Yusuf Dinç, çalışmasında kapitalizm ve anarşi üzerine derinlemesine analizler yaparak çözümü İslam İktisadına getiriyor. Bu iki sistemin kendi içindeki handikaplarını ortaya koyan yazar, İslam iktisatçılarından başka hiçbir iktisatçının, ilim alanıyla ilgili bu denli bilimsellik imkânı bulamadığını da belirtiyor. Yusuf Dinç, içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal krizlerin kapitalizmin enstrümanı olduğunu söylüyor ve ekliyor: *“İslam iktisadı gelecek bir mucize, gökten inecek bir tasarım değildir. İslam iktisadı yaşayan ekonomidir. Ne kadar manipüle edilse de var olan ve yaşamaya devam edendir. Kapitalizmin tüm enerjisiyle bizatihi ekonomiyle savaştığını ifade ediyorum. Bu savaşın karşısındayım. Çünkü insanlık son çıkışta... Araçsal aklın değil, rüştün sahibi insanlık...”*