The following handle holds various files of this Leiden University dissertation: http://hdl.handle.net/1887/59472

Author: AlDaghistani, S.
Title: The making of Islami economics: an epistemological inquiry into Islam's moral economic teachings, legal discourse, and Islamization process
Issue Date: 2017-11-30
Appendix: Figures

Figure 1. History and Development of Economic Thought in Islamic Tradition.

- Islamic banking and finance
- Islamization of knowledge (1970 - )
- Contemporary Islamic Economics (1936 - )
- Revivalism (18th – 20th c.)
- Classical economic thought in Islamic tradition
- Qur’an and hadīth teachings

- Neoclassical economics (20th c.)
- Classical economics (18th c.)
- Mercantilism (16th – 18th c.)
- Scholasticism
- Greek influence
Figure 2. *Kasb-Zuhd* Amalgam under the Banner of *Tawakkul*. 
Figure 3. Categorization of the Contingent Fields of Economy, Society, and Ecology within the Cosmological Order.
Figure 4. Economic Behavior as the Result of the Pluralistic Epistemology *Sharī‘a*, Infused with the Moral and Legal Domain.
Sources in Arabic


——. Kitāb al-Kasb,  Ḥalab: Maktab al-Maṭbu’āt al-Islāmiyya, 1997;
——. Zad al-Ma’ad. Cairo: Matba’a al-Misriyya, n.d.
——. *Al-Qawā‘id al-Nurīniyah*. Cairo: Matba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1951


**Sources in European Languages**


Adams, Charles J. “The Ideology of Mawlana Mawdudi.” In *South Asian Politics and Religion,*


Alatas, Syed Farid. “Reflections on the Idea of Islamic Social Science.” *Comparative


——. *Islam and the economic challenge*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992

——. *What is Islamic economics?*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1996.


——. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari‘ah*. Jeddah:


——. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University press, 1997


——. “Islam’s Solution of the Basic Economic Problems: The Position of Labour.” In


Makdisi, George. “The Shari‘a Court Records of Ottoman Cairo and Other Resources for the


Masud, Muhammad Khalid. “Classical” Islamic Legal Theory as Ideology: Nasr Abu Zayd’s Study of al-Shafi‘i’s Risala, draft.

——. Shatibi’s Philosophy of Islamic Law. Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, 1995.


Mohammed, Mustafa Omar. “Economic Consumption Model Revisited: *Infaq* Based on *Al-


Mujani, Wan Kamal and Yaakub, Noor Inayah. “Al-Maqrizi (d. 1442) and Abd Al-Basit (d.1514) and Their Accounts on the Economy in Egypt.” *International Conference on the Modern Development of Humanities and Social Sciences*, Hong Kong, December 1-2, 2013.


74.
Quṭb, Seyyid. The America I have seen: In the Scale of Human Values, trans. Tarek Masoud, Ammar Fakeeh, Kash ul Shubahat Publications, 1951.


**Internet Links**
    http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/.
Summary

This dissertation primarily investigates both the genealogy and epistemology of the contemporary notion of ‘Islamic economics,’ analysing and comparing the two with classical Islamic economic thought and its moral philosophy.

This dissertation explores the contemporary discourse of Islamic economics, and it is divided into five chapter. The introduction summons early modern Europe’s economic philosophy through the Descartian reducibility of quality to quantity. Chapter One is concerned with the sociopolitical and epistemological developments in Muslim countries at the turn of the 20th century, and the formation of the modern nation-state as a distinctly European project. It explores Muslim revivalists’ vision of an Islamic state and society within the parameters of a modern state, as well as Muslim scholars’ re-appropriation of mainstream economics theories through the Islamization of knowledge process. Chapter Two analyzes contemporary Muslim economists and their contradictory views on, justifications of, and concerns with Islamic economics as a new discipline. Chapter Three presents the crux of the thesis by extrapolating classical economic tradition in Islam through moral, theological, metaphysical, and spiritual ideas of major Islamic scholars, jurists, and Sufis. Chapter Four critiques contemporary Islamic economics as a disciplinary synthesis of Western economics and basic Islamic tenants. Chapter Five introduces new hermeneutical approach to the study of economic thought in Islamic tradition as a multifaceted field.

Contemporary Islamic economics is the result of a series of processes that were set in motion by the colonization of the Muslim nations in Africa, Middle East and South (east) Asia, followed by the creation of the modern nation state. These developments led, among others, to the substitution of Islamic law by Western-inspired laws, and by subsequent calls of Muslim reformers in the first half of the 20th century to create an Islamic state and society. Islamic economics emerged as distinct field of study only in the second half of the 20th century, and it has been conceptualized also within the framework of the Islamization of knowledge process in the 1970s. Muslim economists combine neoclassical economic ideology with basic Islamic tenants. However, by studying classical economic philosophy in Islam, I argue that premodern economic thought in Islamic tradition treated economic activities primarily as a moral endeavour and hence as part of the overall metaphysical qualities of Shari‘a, combining activities of kasb (acquiring provision) and zuhd (renouncing the mundane). I propose approaching economic thought in Islam from a polyvalent and interdisciplinary perspective that requires a new reading, which treats economics as part of an overall moral cosmology. This research does not only address what the
concept of Islamic economics and moral conduct mean – *iqtiṣād* as an activity of seeking and realizing what is judicious and frugal – but also critically engages with the idea of contemporary Islamic economics and finance as a Western legacy and intellectual continuum.
Samenvatting

Deze dissertatie onderzoekt zowel de genealogie als de epistemologie van het hedendaagse begrip ‘islamitische economie’, door een analyse en vergelijking van deze twee met het klassieke islamitische gedachtengoed en de moraalfilosofie daarvan.

Deze dissertatie is een studie van het hedendaags discours van islamitische economie, en is verdeeld in vijf hoofdstukken. De inleiding roept in herinnering de vroegmoderne Europese economische filosofie middels de cartesiaanse onderverdeling van kwantiteit en kwaliteit. Hoofdstuk Een gaat in op de sociaalpolitieke en epistemologische ontwikkelingen in moslimlanden aan het begin van de twintigste eeuw, en de vorming van de moderne natiesstaat als een uitgesproken Europees project. Het onderzoekt de visie die de moslimse herleurs (‘revivalists’) hebben van een islamitische staat en samenleving binnen de parameters van de moderne staat, alsmede de toe-eigening door moslimgeleerden van algemene economie-theorieën door middel van het proces dat bekend werd als ‘Islamization of knowledge.’ Hoofdstuk Twee analyseert hedendaagse moslimse economen en hun tegenstrijdige visies op, rechtvaardiging van, en zorgen over de islamitische economie als een nieuwe discipline. Hoofdstuk Drie is het cruciale onderdeel van deze dissertatie: de klassieke economische traditie van de islam wordt geëxtrapoleerd door gebruikmaking van het morele, theologische, metafysische en spirituele gedachtengoed van toonaangevende islamitische geleerden, juristen en mystici (soefis). Hoofdstuk Vier is een kritiek op de hedendaagse islamitische economie in zijn verschijning van een disciplinaire synthese van Westerse economie en islamitische beginselen. Hoofdstuk Vijf introduceert een nieuwe hermeneutische benadering, als een meervoudig terrein, van de studie van het economisch denken in de islamitische traditie.

De hedendaagse islamitische economie is het gevolg van een serie van processen die in gang zijn gezet door de kolonisatie van moslimlanden in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid (Oost) Azië, gevolgd door de vorming van de moderne natiesstaat. Deze ontwikkelingen hebben onder meer geleid tot de vervanging van islamitisch recht door Westers-geïnspireerd recht en vervolgens in de eerste helft van de twintigste eeuw door de roep van moslimhervormers tot de vestiging van een islamitische staat en samenleving. Islamitische economie kwam op in de tweede helft van de twintigste eeuw als een apart onderzoeksterrein en werd als zodanig ook vormgegeven in het raamwerk van het ‘Islamization of knowledge’ proces van de zeventiger jaren. Moslimeconomie combineerden een neoklassieke economische ideologie met islamitische grondbeginselen. Echter, vanuit het perspectief van klassieke economische filosofie betoog ik dat het premoderne economisch denken in de islamitische traditie het economisch handelen vooral
beschouwde als een morele aangelegenheid, en derhalve als onderdeel van de metafysische kwaliteiten van de shari‘a, waarbij het activiteiten combineerde van kasb (verkrijging van levensmiddelen) en zuhd (afstand doen van het wereldlijke). Ik stel daarom voor om het economisch gedachtengoed van de islam te benaderen vanuit een polyvalent en interdisciplinair perspectief, hetgeen een nieuwe lezing vereist dat economie beschouwt als een alomvattende morele kosmologie. Dit onderzoek gaat niet alleen in op de betekenis van islamitische economie en moreel gedrag – iqtisad als een activiteit van zoeken naar en realiseren van wat correct en spaarzaam is – maar het gaat tevens op kritische wijze in op de opvatting dat hedendaagse islamitische economie en financiën een Westerse erfenis en intellectueel continuüm zou zijn.
Sami Al-Daghistani (born in 1986 in Kranj, Slovenia) obtained a Double-major BA in Sociology of Culture and Comparative Literature at the University of Ljubljana. He Studied Islamic Studies and Arabic in Sarajevo (2010), Cairo (2011), Rabat (2012), and at the Institute for Islamic Studies, at McGill University in Montreal (2014). In 2013, he obtained his Research MA in Middle Eastern Studies from Leiden University. Between 2015 and 2017 he was a Visiting Scholar at The Department of Middle Eastern, South Asian, and African Studies (MESAAS) and at the Institute for Religion, Culture, and Public Life (IRCPL), at Columbia University. In the academic year of 2014-2015, Sami taught two courses at LUCSoR, Leiden University – Fiqh and Usul al-fiqh, and Islamic Ethics. He has given numerous guest lectures and seminars, as well as attended various international conferences. Since Fall 2017, he is a Research Scholar at the Institute for Religion, Culture and Public Life, at Columbia University, and a Research Fellow at the Department of Culture Studies and Oriental Languages, at the University of Oslo, working on several projects (pluralism in emergencies; populism in the Middle East, Europe, and the US; environmental humanities and ecological economics), and teaching in the field of Islamic intellectual history.

His publications include two edited volumes on the Second Gulf War in Iraq (Osvobajanje Iraka, ČKZ, 2010), and on Middle Eastern culture and politics (Islam in Bližnji vzhodi, ČKZ, 2013). In 2017, he published two book translations from Arabic into Slovenian – Ibn Battuta’s Riḥla (Veliko popotovanje, Skodelica kave, Univerza v Ljubljani) and Ibn Tufayl’s Ḥay ibn Yaqẓān (Živi sin budnega, KUG Logos). His monograph on Abū Ḥamid al-Ghazāli’s economic philosophy is forthcoming in 2018.