KUR'ANI KERİM VE SÂBİLER

Dr. İSMAIL CERRAHÖGLU

a— Kur'anda Sâbİler:


Acaba bu Sâbîler kimlerdir? Bunların, iman edenler, Yahudiler, nasraniler ve müşrikler arasındaki yeri neridir?


Kur'ân'ın Keriminde bahsettigi Sâbîlerin kimler olduğu hususunda gerek müslüm gerekse gayrî müslüm müllüflerim vermiş olduklari haberler çok çeşitli. Biz bunların hangi din sâliki olduğunu tetkike geçmened everek, araplardan "Sâbî" kelimesinin delalet ettiği mânayı araştırmamiz lazımludur.

b— Sâbî Kelimesinin Anlami :

Arapçaada, "Sabee" kökü, "bir dinden çıkıp diğer bir dîne girme" veya "haktan batula meyletme" (2) yahut Ebu Hayyan (654-746/1256-1345) nun ifadesine göre "meşhur bir dinden


duyguna göre Harran sâbi'lerinin heykelleri arasında, İbrahim'in babası Âzer'in de bulunması, onların, İbrahim mehalef ettiğlerini gösterir. (11) Yine aynı mürdülü, bu mezhebi ihdas ederinin de imâni vermektedir. (12) Sâbi'lerin, Hazreti Adem, Nûh, Hermes=Idris, Azîmûn=Şîs, Yahya gibi zevat peygamber addettikleri zikredilmektedir. (13)


Burada bu nesî söylemiyiz ki, ne eski ne de yeni islam âlimlerinden hiç biri, bu iki ayetin birbirine nesî edilmesi olmasın ve istiyorlar ve ne de tasavvur ediyorlar. İslâm âlimleri, iman

12) Aynır eser, I. 223.
15) Encyclopédie de l'Islam, IV.22 (Kur'andaki Sâbi'lerin, Mandéenler olduğu hususunda fazla malumat için bkz. Encyclopedia of Religion and Ethics, VIII. 390, VI. 519; Encyclopaedia Britannica, XXIX. 790; Edouard Monet, le Coran, Paris 1949, p.82, 198.)
16) M. Kasmurski, Le Coran (Bibliothèque Charpentier), II.600.
18) Edouard Monet, Le Coran Paris 1949, p. 198 (hâshiye)

d – Akıdeleri


Zamanın geçmesile, nasıl diğer dinlerde farkalaşmalar olmuşsa, Sâbi diyanetinde de ayrıklar olmuştur. İtkâd bakımından, săbilerin başka bir dört farkaya ayrılmışa zikredilmir. (21)

1 cisi; Eshabu ruhaniyâtı; Bu alemin mukaddes, hakim bir yaratıcısı vardır. Ona mutavassatlar vastasile ulaşılır. Bu mutavassatlar da temiz ve mukaddes olan ruhaniyyundur.

19) Ebû’l-Ferec, Tarihü Muhtasârû’d-Duvel, Beyrut 1890, s. 266.
2 cisi, Eshabi heyakil: Allahla kendileri arasında mutavassit olan temiz ve mukaddes ruhani varlıkların görünür bir şey olmasa lâzım geleceğini hissetmişler ve yedi gezegeni ruhaniyat heykelleri adderek onlara ıltica etmişlerdir. Onlara, göre bu alanda, hayır ve şerri, sâhit ve hastâlğı meydana getiren yıldızlardır. Bundan dolayı, insanların yıldızlarına ta'zim etmesi vaciptr. Zira onlar şu alemin duzenini temin etmektedirler. (22)

3 cisi, Eshabi eşhas: Bunlarda mutavassit kâldırılır, Gezegenlerin ve yıldızların bazen görünüp bazen kaybolduklarını görmüşler. Onların yerine käım olacak ve dâima göz öntünde bulunacak heykellerini yapmışlar, sonra onlara tapmağa başlamışlardır.


Bu bilgilerden, sâbiiler hakkında şöyle kronolojik bir netice elde edebiliriz...

1 - Asılta bir münzel dinden iktibas ve inhiraf,
2 - Melakeye (ruhaniyata) ibadet
3 - Yıldızlara ibadet
4 - Putlara ibadet.

Şimdi biraz da, haklarında en fazla malûmat sahib olduğumuz Harran sâbiileri ile Mandeenler üzerinde duracağiz.

e - Harran Sâbiileri:

Harran, putperest olan sûriyânilerinin merkezi idi. İslâm devrinde bile bura, eseri di- yanetle Yunan kültürünün merkezi olarak kalması, orada felsefe, riâziye ve astronomi tadrîs edilmiştir. Sâbiiler hakkında, İslâm yazalarının en çok bahsettikleri de bunlardır. Halbuki bu bölge halkın sâbiî ismini almış Me'mun (170-218/786-833) zamanına tesadüf eder. (24)


22) Mefatîh'u-'Gayb, I.549; Encyclopédie de l'Islam, IV. 23.
23) Es-Sâbiyetu Kadîmen ve Hadisen, s. 20.
24) Ahmed Emen, Fecûr'i-İslâm, Msur 1374/1955, s. 120; Duha'i-İslâm, Msur, 1357/1938, I.270.
25) Ibnu'n-Nedîm, el-Fürihî, s. 445; bkz. Encyclopédie de l'Islam, IV. 23; es-Sâbiyetu Kadîmen ve Hadisen, s. 22-24
26) Dîyarbakûr cûvari


f – Mandéenler:

Güney Irak'ta, itikad ve âdetlerle temayüz etmiş bir grub insan yaşamaktadır. Bunlar eski sâbî adetlerini içra ettiklerinden, ast sâbîlerden olduklarını kanaatli hanî olmuştur. Bunlara "Mandéen" ve "Nazorêen" (37) veya "Soubba" (38) diye ad verilir. Mandéenler, Jean

(27) Es-Sâbitu Kadîmen ve Hadîsen, s. 22–23; es-Sâbîn fi Hâdicirîm ve Mâdîhim, s.31; Encyclopaedia of Religion, VI: 519; Encyclopédie de l'Islam, IV. 22.
(28) Encyclopaedia of Religion VI: 519; Encyclopedie de l'Islam IV. 22.
(29) Abdu'l-Kâhir el-Bağdadi, el-Fârûk Fethâl Fethâl, Misr 1376/1948, s.177.
(30) Marucu'z-Zeheb, 1.95.
(33) el-Fûhrîs, s.442–444; Encyclopédie de l'Islam IV. 23; Tezîrî lbn Kesir, I. 104
(34) Dâirûtu'l-Maarif, V.492; es-Sâbicû Kadîmen ve Hadîsen, s.38; Tarihi Muhtasar'd-Deuveî, s.266.
(35) Encyclopédie de l'Islam, IV. 23.
(36) Faiza taflîlet ičin bkz. Encyclopédie de l'Islam, IV. 23; Duhal-Islâm, 1.272.
(* Meeceleli'l-Menâr, VIII 616.
(38) Encyclopédie de l'Islam, IV. 22; Encyclopaedia of Religion and Ethics, VII: 390.
KUR'ANI KERİM VE SÂBİLER


Avrupalı müstrefliklerin ekserisi, Mandéenleri bir hristiyan tarikatı olarak göstermektedirler. Bu bakından, Kur'anda adı geçen sâbîler, Mandéenler olarak gösterilirken, bazılarda sâbîler, tamamen mandéenler demek değildir diyolar. (40)


Harran ve Betayihdeki sâbîlerin, aynı menşe'den olduklarını, onlar arasında bir isim benzeriğinden başka bir munasebet bulunmadığı ve onlar itikad bakımdan d a mübayenet halinde bulunduklarını, kaynaklar zikredilmektedir. (43)

Mandéenler, bugün halen Irâk'ın güneyinde ve İranda yaşamaktadırlar. Irak hükümnetinin beyannya göre, bunlar 6468 kişidir. Bunlara İrândakiler de ilâve edilirse adettleri 6597 olur. (44)

Şimdi burada, biraz da Mandéenlerin itikad ve ibadetlerinden bahsedelim. (45)

1 – Ḥâlik Fikri :

Mandéenler, madde âleminden münezzheh, doğmamış ve doğurmamış ezelî ve cebdi bir Allah'ın varlığına inanırlar.

2 – Âlemî Taratılış :

Allah, evvela ruhani bir şahs olan ahlî evveli, sonra mukaddes nefislerle dolu olarak âlemleri yaratır. Arzın yaratılışı tamam olduktan sonra, nur âleminden melekler indirildi. Bunlar diğer âlemlerde iكتب temin ederler. Arz onlara göre sâbittir. Sema yedi tabakadan

39) Es-Sâbîn, fi Hadîrîhim ve Mådîhim, s. 37.
40) Encyclopaedia Britannica, XXIX. 790.
41) Encyclopédie de l'Islam, IV. 1212.
42) Akhamîl-Kur'an, III. 91.
45) Bu hususdaki malumat, Abdurrazak el-Hasenî'ün, sâbîler hakkında yazmış olduğu (yukarıda adı geçen) iki eserinden istifade edilmiştir.

3 – Ölüm:


4 – İbadetleri:

Oruç: Tarihi kalıntılar olarak edilen neticelere göre oruç, eskiden beri insanlığın bir âdetti olarak görülmektedir. Sâbîllerdeki oruçu, İbn’u’n-Nedim’in Harraân sâbîlerine tabhis etmiş olduğunun zikri yukarıda geçmiştir. Bu günkü Mandânler ise orucu kendilerine haram etmektedirler.


5 – Evlilik:

6 - İtiraf:


7 - Kähinteri, dereceleri ve vazifeleri:


8 - Suya Dalırama vaftiz (Baptıșme):

Bu hususi bir merasimdir. Merasimde suya dalırılan şey, mukaddeslik vasfını kazanır. Yiyeceler suya dalırılduktan sonra helal, çocuk temizlenmiş, günahkâr ise, mağfireti kazanmış olur. Sâbiilerde bu suya dalırama dört nev'e inhisar eder.

a - Evlenme dalırması: Evlenme merasimini içra edilirken yapılır.

b - Doğum (veladet) dalırması: çocuğun doğan, Kähine haber verip çocuğun yıldızı, burc ve menzilesini taşıyın ettirmek lazımdır. Doğumdan kırk gün sonra çocuğun suya dalırmak vâci olur.


9 - Bayramları:


10 - Mukaddes Kitapları:


c – Ferah kitabı: Nikâh esnasında ve evlenme merasimlerinde kullanılan bir kitabdur.

d – Nefisler kitabı: Cenaze merasimi ve ölüleler telkin kitabıdır. Defnin keyfiyeti, ağlamanın haram olmasının sebepleri ve meada âid meselelerden bahsedir.

e – Zor sefer Kitabıdır: Bazı ruhanilerin kısalarından bahseder.

f – Burçlar hakkındaki kitabı: Şahsların doğuamlarile alâkâlidir. Her şahs doğduğu burca göre isim alır, ve bu isim onlar indinde gizli kalır.

g – Dini neşide ve zikirler Kitabı: Namaz ve diğer ibadetlerinde okudukları zikirleri ihtiva eder.


11 – Tasaklar (Haramlar):
Mandeenler için yapılması yasak olan şeylerin başlıklarını şunlardır.

— Nefsi müdafadan gayrî öldürmeler.
— Zina ve livata,
— Şarhoş oluncaya kadar içki içmek ve kumar oynamak,
— Sûnet olmak,
— Yeminden dönmek
— Diğer dinlere mensub olanlarla yemek yeme
— Cenabet halinde iken yemek, içmekle meşgul olmak
— Mavi elbise giymek
— Yol kesmek
— Temiz bir kadına iftira etme
— Bayramlarda ve pazar günleri iş yapmak
— Yalancı şahitlik
— Fitne, giybet ve koğuculuk yapmak
— Riba ve riba kazancı
— Müddetli geçtiği halde borçunu vermemek
— Emanete ihanet etmek
— Sakal ve bıyığı kesmek (Bazları baştaki saçı kısaltmaya müsaade ederler) dir.

g – Müslüman Alimlerine göre Sâbîler:
Sâbîllerin hangi dine mensub olduklarına dair rivayetlerin çok çeşitli olduğunu yukarıda zikretmiştir. Eski müessesirlerin bu hususadaki görüşleri söylerdir: Mücahid (Ö.103/721), Hasan el-Basri (Ö.110/728) ve İbn Ebi Nécih (Ö.131/748), onlar Mecûsîlerle Yahudiler arasında bir tâlîfedir, (46) Katade (Ö.117/735) onlar meleklere ibadet ederler ve günde beş

46) el-Kurtubi, el- Câmi’ li Ahkami’l-Kur’an, Mstr 1354-1369, I.434; Mefatihu’l-Gayb, I.549.


Yukarda görüldüğü üzere, sâbiler hakkında müfessirlerin dedikleri çok karışık, bazen

47) Mefatihü’l-Gayb, I.549.
48) Lisansü’l-Arab, I.107.
49) Tefsirü’l-Taberi, I.145-147.
50) Tefsirü’l-Kurtubi, I.434; Tefsirü b. Kesir, I.104; Tefsirü Ebi Hayyan I.239
51) Es-Shah, I.59.
52) Tacu’l-Arus, I.86-87; Lisansü’l-Arab, I.107.
53) Tacu’l-Arus, I.87.
55) el-Keşaf, I.87.
57) el-Beydavi, Enârû’l-Tenziî ve Esrarû’l-Te’vil, I.1296. I.86.
58) Tefsirü ibn Kesir, I.104.
59) Tefsirü hbi Hayyan, I.239.
aşırı şahslandırından bir birine zıt fikirlerin çıkmış olduğunu görürüz. Buradaki karşılık fikirleri şu şekilde hülasa edebiliriz:

a – Sâbiâr, yahudilerle meseâliar arasında, yahudilerle nasara arasında veya nasara ile meces arasında bir tâfedir.

b – Meleklere ibadet eden bir kavimdir.

c – Yıldızlara tapan bir cemaattir.


60) Akkamu’l-Kurtan, II. 328.
61) Akkamu’-Kurtan, II. 91.
62) Lühâbi’l-Te’vîl, L. 52; Bahru’l-Muhit, I. 239.
63) Tefsiru İbn Kesir, I. 104; Tefsiru’l-Kurtubi, II. 434; el-Kesââ, II. 472.
Ebi Necih, onların kesikleri yenez mez demektedirler. (64) Ebu Said el-Istahribi (244-328/858-940), onların kafir olduklarına dair fetva vermiştir. (65) Ebu’l-Áliye de onların kesikleri ehli kitabın kesikleri gibi olduğunu söylemiştir. (66) Fakihler, Sâbilerin kafir olup olmadığını underwooda ihtilaf etmişlerdir. Bunların ekserisi, hayvan kesme, kadını ve cizyedeki hükümleri, nasara olduğu gibi demişlerdir. (67) İslam âlimlerinin, daha ziyade sâbîk kadınlarla evlenme meselesi üzerinde durmalarının en mümkün sebebi, Kur’ân’ın kerimde, müsriik olmamış veya ehli kitab olduğunda sürhe edilen kadınlarla evlenmenin meşrut geçilmiştir olmasıdır. (68)

Netice olarak denilir ki, İslam âlimlerinin, bir kısmın sâbileri ehli kitab olarak kabul ederken, diğer bir kısm ise, onları müsriik addetmektedirler.

h - Netice:

Yukarıda, Kur’ân’ın Kerimin üç ayetinde sâbilerden bahsedildiğini görmüştük. Sâbiler hakkında çektili ve karsık malûfattan sonra, Kur’ân’ın işaret ettiği sâbilerin kimler olduğunu teşbi etme çağısalım.

Régis Blachère, Bakara suresında ayet için “Bu ayet dört dinin eşitlik prensibini ortaya koyuyor” demektedi. (69) Bu hüküm zahiri ve siyasi noktai nazardan doğrudur. İslâm idaresi altındaki gayrî müslümanlar her biri mensub oldukları diyanelele tanınır ve onların din hirriyetlerinin rıyâyet olunurdur. Fakat ayetin ikinci bölümü teşkil eden “her kim Allaha ve Ahirete taam olarak iman eder ve iyi işler yaparsa onlara korku ve hüznün yoktur” hüküm, öyle bir esasdir ki, bu dört smfin haricinde olan dilsiz, meccas, zindik, müsriik gibi her hangi bir smf veya her hangi bir ferd tam olarak iman edip, iyi işler yaparsa saadete erişeceklerini beyan etmişdir. Burada, Cenabî Hak, zâhiri mü’minlerin, yahudi, nasara ve sâbilerle bir arada zikretmiş, kat’î va’diri ise, Allaha ve Ahirete tam olarak iman edip, iyi iş ileyen hakiki mü’minlere tahsis eylemiştir. Demek oluyor ki iş mü’min görünmekle bitmeyor, olgun bir mü’min olup, iman ile çalışip zafere ulaşmak icabediyor.


Bakara ve Mâide suresindeki ayetlere bakılıp ve sâbîk kelimesinin lügat manası da göz önune getirilirse, Sâbiler, “İslâm, yahudi ve nasara dinlerinden haric olanlar” manasını ifade etmiş olur. Hac suresindeki ayet dikkate mülâhaza edilirse, Sâbilerin, mescus ve müsriklerten de ayrı olarak görülür. O halde bunlar kimlerdir?


Kur’anda geçen sâbîk lazfının delâlet ettiği kimseler, mandéenlerdir diyenlerin fikrine ithirak edemeyeceğiz. Çünkü, mandéenleri bir hristiyan mezhebi gösteren yazarlar, nasara kelimesinin bütün hristiyan fıkralarına şâmî olduğunu bilmeyordur mı? Mandéenler, Kur’an

64) Tefirü’l-Kurtubi, I. 434.
65) Aynî yer; Tefirü Iba Kesîr, I. 104; Bahrü’l-Muhit, I.239.
66) Bahrü’l-Muhit, I.239.
67) El-Farku Beyne’l-Frâk, s. 215.
68) Mecelletü’l-Menar, XVI. 510.
69) Régis Blachère, Le Coran, Paris 1957, s.36-37.
ayetlerinde geçen nasara láfızın içinde mevcuttur. Artık, ayetlerde nasara kelimesi geçtiğten sonra, sâbi'lerin, mandéenler olduğunu söylemek yersizdir.

Bana göre, Kur'ân Kerimin muhatab olarak karşıına aldığı sâbi'ler, yine Kur'ânın ifadesinden anlaşılacağı üzere, hususi dînleri olan bir camaat ve bunlar inkiraz bulmuşlardır.

—<>—