KUR’AN-I KERİM’E GÖRE ‘‘KİBİR’’

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANİŞMAN
Prof. Dr. Ğiyasettin ARSLAN

HAZIRLAYAN
Abdullah DOĞAN

ELAZIĞ-2017
T.C
FİRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
TEFSİR BİLİM DALI

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE "KİBİR"

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN
Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN

HAZIRLAYAN
Abdullah DOĞAN

Jürimiz, ...../...../2016 tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonunda bu yüksek lisans / doktora tezini oy birliği / oy çoğunluğu ile başarılı saymıştır.

Jüri Üyeleri:
1. Yrd. Doç. Dr. Nâim DÖNER
2. Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN
3. Prof. Dr. Hülya CEMALALP

F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun..........tarih ve ....... ....sayılı kararıyla bu tezin kabulü onaylanmıştır.

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

Kur’an-ı Kerim’e Göre “‘Kibir’”

Abdullah DOĞAN

Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Tefsir Bilim Dalı
Elazığ-2017; Sayfa: IX+91

Allah Teâlâ, bu dünyayı imtihan ve musibet, ahiret hayatını ise ceza ve mükâfat yeri olarak yaratmıştır. İnsanları da imtihanı tabi tutmak için bu dünyaya mükemmel bir şekilde yaratıp gönderen Allah, onlara hayra ve şerre yönelme kabiliyeti vermiş, hayra yönelmeyi emrederken, şerre yönelmeyi de yasaklamıştır.

Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de haya yönlendirenleri mükâfatlandıracağını, şerre yönlendenleri de cezalandıracağını beyan etmektedir. Güzel ahlak hayırken, kötü ahlak da şerdir. Güzel ahlak, toplumların temellerini güçlendirip, onların ilerlemelerine sebep olurken; kötü ahlak ise, toplumların temellerini zayıflatıp, onların yıkılmasına sebep olmaktadır. Toplumların yıkılmasına, fertlerin de maddi ve manevi yönünden yıpranmalarına sebep olan kötü ahlaklardan biri de; insanların kendisini büyük görerek, başlarına karşı aşağılayıcı bir şekilde davranması anlamına gelen “kibir”dir.

Kibir konusunda yapılan bu çalışmada "kibir" kavramının sözlük ve terim anlamı yapılarak, Kur'an’da kibirle ilgili kullanılan kelimelerin anlamları araştırılduktan sonra bu kavramın sebepleri ve çeşitleri incelenerek, konuya ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de kibir kıssalarından örnekler verilerek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Allah, Peygamber, Ayet, Kibir, Kıssalar.
Allah Almighty has created this world as a trial and a tribulation, and the life of the hereafter (after death) as a place of punishment and reward. In order to put people to trial, Allah, who created and sent them to the world, gave them the ability to turn towards charity and enormity, and ordered to turn to the charity, and forbade them to turn to the enormity.

Allah Almighty declares in the Qur’an that he will reward those who turn towards charity and punish those who turn towards the enormity. One of those charities is good morality, and one of the enormity is bad morality.

Good morality strengthens the foundations of the societies and causes them to rise, while bad morality weakens the foundations of societies and causes them to be demolished. One of the bad morals which causes the destruction of the societies and the material and spiritual (moral) aspects of the members are also arrogance.

In this study about arrogance, the concept of "arrogance" is defined and after explaining the meanings of the words used about arrogance in the Qur’an. The reason and the types of arrogance are examined and the understanding of the subject is better understood by given examples from arrogant anecdotes in the Qur’an will be provided.

**Keywords:** Qur’an, Allah, Prophet, Verse, Arrogance, Anecdotes.
İÇİNDEKİLER

ÖZET .................................................................................................................. I
ABSTRACT.......................................................................................................... III
İÇİNDEKİLER ................................................................................................. IV
ÖNSÖZ .............................................................................................................. VII
KISALTMALAR ................................................................................................ IX
GİRİŞ .............................................................................................................. 1
I. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ ...................................................... 1
II. ARAŞTIRMANIN AMACI ........................................................................... 1
III. ARAŞTIRMANIN METODU ..................................................................... 2

BİRİNCİ BÖLÜM

1. KUR’AN’DA GEÇEN ‘KİBR’ İN SEMANTİK ANALİZİ .................................. 3
   1.1. Kibrin Tanımı......................................................................................... 3
       1.1.1. Kibrin Sözlük Anlamı .................................................................... 3
       1.1.2. Kibrin Terim Anlamı .................................................................... 6
       1.1.3. Kibrin Kur’an’da Anlamları .......................................................... 11
           1.1.3.1. Tekebbür (تکبّر) .................................................................. 11
           1.1.3.2. İstikbar (استكبار) ................................................................ 14
           1.1.3.3. Kibriya’ (كبریاء) ................................................................. 19
       1.1.4. Kur’an’da Kibirle İlgili Kullanılan Kelimeler .................................. 24
           1.1.4.1. Ucb (عجب) ........................................................................... 24
           1.1.4.2. Ğurur (غرور) ....................................................................... 26
           1.1.4.3. Cebr (جبر) ........................................................................... 28
           1.1.4.4. İstiğn (بسطني) .................................................................... 29
           1.1.4.5. Bağy (بغي) .......................................................................... 30
           1.1.4.6. Ulüvv (علو) ......................................................................... 32
           1.1.4.7. Batire (بطر) ......................................................................... 33
           1.1.4.8. Atâ (عنا) ............................................................................ 34
           1.1.4.9. Tağa (طقی) ......................................................................... 35
           1.1.4.10. İstinkâf (استنکاف) ............................................................ 37
           1.1.4.11. Mele’ (ملا) ......................................................................... 38
1.1.4.12. İstihza’ ve Suhrıye (虐笑) .......................................................................................... 39
1.1.4.13. Merah (侮 ) ........................................................................................................... 40
1.1.5. Kur’an’da Kibirle İrtibatlı Kavramlar ............................................................................. 41
1.1.5.1. Kibir - İman İlişkisi .................................................................................................. 41
1.1.5.2. Kibir - Küfür İlişkisi ................................................................................................. 43
1.1.5.3. Kibir ile Kızb İlişkisi ................................................................................................ 46
1.1.5.4. Kibir ile Cehl İlişkisi ............................................................................................... 47

İKİNCİ BÖLÜM

2. KUR’AN’DA KİBİR OLGUSU .............................................................................................. 49

2.1. Kibrin Mahiyeti ve Ortaya Çıkışı ....................................................................................... 49
2.2. Kibri Teşvik Edip Hazırlayan Sebepler ............................................................................. 49
  2.2.1. Ucub ............................................................................................................................ 50
  2.2.2. Hıkıd (Kin ) ................................................................................................................. 51
  2.2.3. Hased .......................................................................................................................... 52
  2.2.4. Riya ................................................................................................................................ 54
2.3. Kur’an’da Kibrin Sebepleri ............................................................................................... 56
  2.3.1. İlim Sebebiyle Kibirlenmek ......................................................................................... 56
  2.3.2. Amel ve İbadetin Çokluğu Sebebiyle Kibirlenmek ......................................................... 58
  2.3.3. Soy Üstünlüğü Sebebiyle Kibirlenmek ....................................................................... 59
  2.3.4. Ekonomik Güç Sebebiyle Kibirlenmek ...................................................................... 60
  2.3.5. Giyim, Kuşam ve Güzellik Sebebiyle Kibirlenmek ...................................................... 62
2.4. Kibrin Kısmıları .................................................................................................................. 63
  2.4.1. Allah’a Karşı Kibirlenmek .......................................................................................... 63
  2.4.2. Peygamberlere Karşı Kibirlenmek ............................................................................. 65
  2.4.3. İnsanlara Karşı Kibirlenmek ....................................................................................... 68

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. KUR’ANDA KİBİRLE İLGİLİ KISSALAR ........................................................................... 71

3.1. Şeytan ve Kibir .................................................................................................................. 71
3.2. Karun ve Kibir ................................................................................................................... 75
3.3. Nemrut ve Kibir ................................................................................................................ 78
3.4. Firavun ve Kibir ................................................................................................................. 80
SONUÇ ............................................................................................................................................. 84
BİBLİYOGRAFYA ................................................................................................................................ 86
EKLER .................................................................................................................................................. 90
   Ek 1. Orijinalliğ Raporu .................................................................................................................. 90
ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................................................... 91

Ancak bu üstün ve mezıyetlerle mükemmel kılınan insan, dünya hayatında huzur ve saadet elde etmesi, ahiret hayatında da büyük makamlara ulaşabilmesi için Cenab-ı Allah’ın kendisine verdiği sorumlulukları yerine getirmekle değer ve kıymet alabilir. Allah katında insanların değerini ve kıymetini düşmemez için Rabbinin yasakladığı davranışlardan uzak kalmastıla mümkün olur. İnsanların Allah katında değerini artırır, alçakgönüllülük, hayâ, doğruluk, iyilik, iftet, şefkat, merhamet, cömertlik, adalettir. Onun değerini düşüren davranışlar; ikiyüzülük, haset, kibir, iyâ, kin, cimrilik, gıybet, yalancı gibi davranışlardır.

İnsanların Allah katında kıymetini yükselen güzel davranışlar; Peygamberlerin sifası olurken, salih insanlarda ameli olmaktadır. Dinin bir parçası olan güzel davranışlar, insanlar arasında sevgi, saygı, kardeş gibi davranışlar meydana getirerek bir bütün halinde güçlenmelerine sebep olmaktadır. İnsanların Allah katında kıymetini düşüren ve kalbin manevi hastalıkları olan kötü davranışlar ise, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeş gibi duyguları ortadan kaldırarak, parçalanmalarına sebep olmaktadır. Eğer bu hastalıklar tedavi edilmese bunlar, dünya hayatını bozduğu gibi ebedi olan ahiretı tehdit eder.

Biz de buradan hareketle dünya hayatını bozup, ahiret hayatını da tehdit eden kalbin manevi hastalıklarından olan kibir konusunu ele aldık. Araştırma biz bir giriş, üç bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Girişte; araştırmanın konusu ve önemi, amacı ve metodu hakkında bilgi verilmiştir. Birincili bölümde; kibir'in sözlük ve terim anlamı, kibrin Kur’an’da kibirle ilgili kullanılan kelimeler ve Kur’an’da kibirle ilişkilendirilen kavramlar hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde; kibrin mahiyeti, kibri teşvik edip hazırlayan sebepler, Kur’an’da kibrin sebepleri ve kibrin kısımları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise; Kur’an’da kibirle ilgili kısalar ve sonuç hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Bu mütevazi çalışmayı tamamlamayı nasip ettiği için Yüce Rabbime sonsuz hamd eder, çalışmamız esnasında bize yol gösteren, çalışmamızı büyük bir titizlikle takip edip özellikle kıymetli zamanlarını ayırarak görüşlerinden ve önerilerinden istifade ettiği değerli danışmanım ve hocam Prof. Dr. Ğiyasettin Arslan’a ve tezin hazırlanmasında emeğini ve desteğini esirgemeyen değerli babama şükranlarımsunuyorum.

Gayret ve çalışmak bizden başarıya ulaşmıştır Yüce Allah’tandır.

ELAZIĞ-2017  Abdullah DOĞAN
KISALTMALAR

a. g. m : Adı geçen madde
a.g.e. : Adı geçen eser
a.s. : Aleyhisselâm
b. : Bin
bkz. : Bakınız
c. : Cilt
Çev : Çeviren
DİA : Diyanet İslam Ansiklopedisi
DiBY : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
DKS : Dini Kavramlar Sözlüğü
Hz. : Hazret
r.a. : Radiyallahu Anh
s. : Sayfa
s.a.v. : Sallallâhu Aleyhi Vesellem
Şamil İA : Şamil İslam Ansiklopedisi
TDK. : Türk Dil Kurumu
TDV. : Türkiye Diyanet Vakfı
trc : Tercüme eden
vb. : Ve benzeri
Yay. : Yayınları
GİRİŞ

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ


Kur'an-ı Kerim; Şeytan, Nemrut, Firavun, Karun gibi şahıslardan bahsederken görüyoruz ki hepsi kibirliklerinden dolayı Peygamberlere karşı gelmişler ve hepsi de bu yüzden helak olmuşlardır.

Dinimiz,ahlaki bir zaaf olarak kibri menettiği için biz de konunun önemine binaen, araştırmamızda bu konuyu ele aldı. Kibrin ne olduğunu araştırmak ve kibri tedavi etmenin yollarının neler olduğunu anlatarak konumuuzun zenginleştirmeye çalıştık.

II. ARAŞTIRMANIN AMACI

olduğunu inceleyerek ve konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de örneklerde değinerek kibrin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

III. ARAŞTIRMANIN METODU


Böylece kavramın genel bir çerçevesini oluşturduktan sonra, kavramın Kur’an’da anlamlarına yardımcı olacak kavramları incelenmeye tabi tuttuk. Daha sonra araştırmamızın metodunda önem arz eden alt başlıklar ile ilgili bilgi vermeye çalıştık.
BİRİNCİ BÖLÜM

1. KUR’AN’DA GEÇEN ‘KİBR’ İN SEMANTİK ANALİZİ

1.1. Kibrin Tanımı

1.1.1. Kibrin Sözlük Anlamı

Sözlük anlamına baktığımızda kibir; “büyüklük” anlamında olup, tevazunun ziddi olarak; kişinin kendisini üstün gören, diğer kişilere karşı aşağılayıcı bir şekilde davranmasıdır. Fakat kibir kelimesinin sözlük anlamlarına bakıldığı üzere, en fazla ilk gelen anlamlarda kullanıldığını, büyülkenme, böbürlenme anlamında kullanılan kibir kavramının ise bu mizaçların dışa yansıma şeklini görmekteyiz.\(^1\)

Kur’an-ı Kerim’dede kibir kavramının geçtiği ayetleri incelediğimizde bu kavramın aslının “k-b-r” kelimesinin farklı anlamlarında kullanıldığını görmekteyiz. Biz de bu kelimenin Arapça ve Türkçe sözlüklerdeki anlamları inceleyerek bunlardan bazılarını konuda yer vermeye çalıştık. Şimdi onları inceleyelim:

1-Kibir kavramının sözlükteki manalarına baktığımızda bunlardan biri olan "büyüklük" kelimesinin farklı manalarda kullanıldığını görmekteyiz:

a) Büyülük, zaman manasında kullanılmıştır. Sözgelimi "Falan adam büyükürtür." denildiğinde, onun daha yaşlı olduğu anlaşılıyordu. \(^2\) Bu konuda Allah şöyle buyuruyor:

\[\text{اَمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرُ، أَحَدُهُمَا أَوْ كُلَّاهُمَا فَلا تَقُلُّ لَهُمَا أَفْتَ}\

"Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme." \(^3\)

b) Büyüklük; bazen de üstünlik ve makam manalarında gelmektedir. \(^4\) Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:

\[\text{عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبَرِ}\

"Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. **Büyültür** ve yücelerden yücedir." \(^5\)

---

\(^2\) Raqqa, Isfahanı, (Trc: Mehmet, Yolcu), Müfredat( Kur’an Kavramları Sözlüğü), Çıra Yayınları, İstanbul,2012, s.887.
\(^3\) Isra,17/23.
\(^4\) Raqqa, Isfahanı,a.g.e.,s.887.
\(^5\) Rad,13/9.
c) Büyüklik; şeref ve zorbalık manalarında da kullanılmıştır. Bu anlamlar için; “كبر” kelimeleri kullanılmaktadır.

2- Kibir: Bir şeyin çoğu manasına gelip, şan ve şeref yönünden üstün olan, büyüklik ve ululuk.

3- Kibir: kendini büyük göerek "büyüklük", başkalarını küçük göerek "büyülkenme" anlamlarına gelmektedir.

4- Kibir: Büyük olmak, iri cüsseli olmak gibi anlamlarla gelmektedir. Mazi fiilindeki çekimi olan "كَبُرٌَ" fiili bu anlamda kullanılmıştır.

5- Kibir: Galip gelmek, inat etmek, bildiği halde bir şeyi inkâr etmek.

6- Kibir: Büyük olmak, iri cüsseli olmak gibi anlamlara gelmektedir. Mazi fiilindeki çekimi olan "كَبُرٌَ" fiili bu anlamda kullanılmıştır.

7- Büyüklenmek, kibirlenmek, kendini büyük gös termek için cebr ve zorlama: "كَبُرٌَتْ" yapmak, büyüklikle muttasif olmak, büyüklik sahibi olmak. İsimi Faili: منْتَكْبِرُونُ - منْتَكْبِرٌونُ demektir.

8- Kibir: Soy bakımından daha büyük olmak anlamına gelmektedir. Bu anlam için; "مُكَابَرَةً" kelimeleri kullanılmaktadır.

9- Bir işi ulu görmek, büyüklenmek, yanında büyük; اَكْبَرَّ - اِكْباَراً - كَبِيراً - كَبِيراً وَعَظُمَّ - كَبِيراً وَعَظُمًَ olmak, hayret etmek manalarına gelmektedir.

Ayrıca "كَبُرٌَ" kelimesi şu anlamları da ifade etmektedir:

a) Büyutmek: غَزَّمُهُ
b) Çocuğun büyük abdestini yapması: "أَصْبَىْ

Kur’an’ı Kerimde Yusuf süresinde geçen şu ayeti misal verebiliriz:

---

10 Mes’ud, Cübran, Er-Rai‘d (Asrın Lügat Sözlüğü), Daru’l İlm li’l melayin, Beyrut, 1964, s.653.
11 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 2008, s.973.
12 Çanga, Mahmut, Mu’cem’ül Muhehres Tercümesi (Kur’an Kelimelerinin Anahtarı), Timas Yayınları, İstanbul, 1986, s.416.
13 Firuzabadi, Mecduddin Muhammed b. Ya’kub, el-Kamusu’l Muhit, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1994, s.602.
14 Sarı, Mevlüt, El-Mevarid (Arapça-Türkçe Lügat), Bahar Yayınları, İstanbul, 1982, s.1278.
15 Sarı, Mevlüt, a.g.e, s.1279.
16 Ibn Manzur, a.g.e., V, 128.
17 Firuzabadi, a.g.e., 602.
"Kadınlar Yusuf’u gördüklerinde hayız haline uğradılar."


7-Farisi olup, dikenli küçük bir ağaç olan Gebre denen bitki.

8-Kibir: Kendini büyük görme, başlarından üstün tutma, büyüklenme, onur, gurur.

9-Büyüklenme anlamıına gelen "عظم" iki şekilde kullanılmaktadır: Birincisi, İnsanların yapmış olduğu iyiliklerin başkalarının yaptığı iyiliklerden fazla göreni, Cenab-ı Allah böyle davrananları tekebbürle nitelemiştir. Ayeti Celile de şöyle ki:

"Üstündür, istediğini zorla yapan, büyüklik eşi olmayandır."

İkincisi ise, İnsanların kendilerini zor bir kibirli göstermekte çalışmalar şeklinde kendilerini şişirmeleridir. Genel olarak insanların çoğu hakkında kullanılan tekebbür budur. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Bak, büyüklik taslayanların yerine ne kötüdür."

10-Esma-i Hüsna’dan olan "كبير"; çok büyük(büyüklük derecelerinin en yükseğinde bulunan) anlamına gelmektedir.

11-'"كبير"; Büyük olmak, büyük günah manasında kullanılır. Bu kelimenin çoğulu ise, "كبائر" şeklinde. Allah şöyle buyuruyor:

"Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç."

---

18 Yusuf,12/31.
20 Luvis, Ma’luf, Munncid, Matbaatul Kasulikiye, Beyrut, 1980, s.670.
22 Rağıb, Isfahanı, a.g.e., s.890.
23 Haş, 59/23.
24 Zümer, 39/72.
25 Çanga, Mahmut, a.g.e., s.417.
12-Kavmin şereflileri, büyükleri manasında "أَكْبَرُ أَلْهَوْم" kullanılır. Hz.Ebubekir ve Hz. Ömer (r.a) için "أَكْبَرُ أَلْهَوْم" denilmektedir.28

13- Allah’ı ta’zim ederek "اَلَْْکْبَراَنًَّ" demek. Allah’ı azamet ve kibriya ile yâd eylemek. 29

Ayrıca şu sigalarda da kullanımı bulunmaktadır:

Bir nesneyi büyütmek, ululamak.30

Büyük görmek.31

1.1.2. Kibrin Terim Anlamı

Kibir, insanların kendisini diğer insanlara karşı üstünlük ve büyüklük iddiasında bulunarak, kendisini farklı görüp,32 diğer insanlara itibar göstermeyerek onları yok saymaktır.33 Kibir, insanların hakkı kabul etmelerine mani olan kötü bir davranıştır. Bundan dolayıdır ki kibir, birçok insanın hidayete ermelerine mani olmuştur.34 Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır: "Yeryüzünde haksız yere büyülkenleri ayetlerimizden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler yine ona iman etmezler. Doğru yolu görseler, onu yol edinebilirler, ama azgınluk yolunu görseler, onu yol edinirler. Çünkü onlar, ayetlerimizi yalanladılar ve onlardan gafil oldular."35


Allah Teâlâ kibirli olup, kendini diğer insanlardan üstün gören insanların sevmediğini Kur’an’ı Kerim’de açık bir şekilde beyan etmektedir:

إنَّ اللَّهُ لَا يُحبُّ مِن كَانَ مُستَهْلَأًا حُرُورًا

"Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez"37

---

27 Necm,53/32.
28 İbn Manzur,a.g.e.,V,127.
29 Zebidi, Muhammed Murteza,a.g.e.,VII,433.
30 İbn Manzur,a.g.e.,V,127.
31 Rağıb,İsfahani,a.g.e.,s.888.
32 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da İnsan Psikolojisi, Yalınzkurt Yayınları, İstanbul, 1997,s.61.
35 A’raf,7/146.
37 Nisa, 4/36.
Şa’ravi bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: İslam, kibir ve övünmeyi yasaklamıştır. Müslüman olan kimselerin bu iki kötü huydan kendilerini sakıncırmaları gerekir. Ta ki, başkasına bir iyilik yaptığıda bu iyiliği kendinden görmeyip, Allah’ın kendisine vermiş olduğu bir kabiliyet olduğunun farkına varırsın. İnsanlara iyilik yaptığı zaman bu iyilikten dolayı kendini onlardan üstün görmeye, sana bu iyiliğin kimin verdiği ne bak. Bunu yaptığı zaman Rabbi’nin sana vermiş olduğu iyiliklere bak, Rabbi’ne karşı edebini muhafaza etmiş, başkasına yaptığı iyiliklerden dolayı kibir ve övmenden uzaklaşmış olursun.38

Kibirli insanlar, kendilerini âlemin merkezinde olduğunu hayal ederler ve bu hayalle dünyadaki kapıların kendileri için açıldığını, herkesin kendilerine hizmetkâr olduğunu düşünmektedir, ancak gerçek anlama hiçbir şeyi olmayan zavallı kimselerdir. Bu şekilde harekette bulunan kimselerde nankörlük duygusu meydana gelmektedir. Bunun sebebinde baktığımızda görüyorum ki; kendisini herkesten yüksek görerek, dünyadaki her şeyin kendisine ait olduğunu zannetmesinden kaynaklandığını görmektediriz.39

Cenab-ı Allah’ın kendisine verdiği nimetleri kendinden olduğunu zannına kapılarak Rabb’ini unutup, bu nimetlerin kendileri için ebedi olduğu hayalini kurup, ahreti inkâra kadar giderler. Buna rağmen bu kibirlerinden dolayı Allah’ın huzuruna gitmeyi düşündüren sadece kendilerinin önemli bir yerde olduğunu sanırlar.40 Allah Teâlâ bu tabloyu şöyle açıklar: "Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak ki O’nun katında benim için daha güzel şeyler vardır"41 diyerek hayal kurarlar.

Bu ayetten anlıyoruz ki o nankörl insanlar şöyle düşünmektedir: Şayet ahiret olsa bile Allah bu dünyada bana iyilik yaptığı gibi ahirette de iyilik yapacak diye inanmadığı halde temenni bulunan miktardadır.

Mütevazı ve olgun insanlar ise, bu dünyada kendisine verilen tüm nimetlerin Allah’tan olduğunu bilir, kendi acizliğinin, fakirliğinin farkına vararak mütevazi bir şekilde kendisine verilen bu nimetlere karşı Rabbi’ne şükür ve hamd ederler.

Kur’an-ı Kerim’de Allah birçok yerde kibirli insanlardan bahsettiği gibi, Peygamberimiz(s.a.v) de birçok hadis-i şeriflerinde kibirden bahsetmektedir. Hadis-i
şeriflere göre kibir; insanları hor görüp, insanlara yüksekten bakarak onları küçümsemek, hakkını kabul etmemektir. Hz. Peygamberimiz (s.a.v), kibirle ilgili olarak şöyle buyurdu:


Bu hadisi şerifte, Bir kimsenin elbisesinin, ayakkabısının, arabasının, evinin güzel olmasını istemesi kibirden sayılmadığı beyan edilmiştir. Ancak bir kimse bu nimetleri kendinde bilip, Rabbini unutur ve insanları da hor ve hakik görürse işte bu kibir olur. Hz. Peygamber (s.a.v) başka bir hadisinde şöyle buyurdu:


Bu hadisi şerifte, Bir kimsenin elbisesinin, ayakkabısının, arabasının, evinin güzel olmasını istemesi kibirden sayılımadığı beyan edilmiştir. Ancak bir kimse bu nimetleri kendinde bilip, Rabbini unutur ve insanları da hor ve hakik görürse işte bu kibir olur. Hz. Peygamber (s.a.v) başka bir hadisinde şöyle buyurdu:

"Ebu Hureyre’den (r.a) Resulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Bir zaman, adamın biri güzel elbisesi içinde kurularak yürüyordu. Başını taramış, kendini beğeniyor ve çalım satıyo rdur, derken Allah onu yerin dibine geçirdi. O,kiyamet gününe kadar yerin derinliklerinde körKal, kıpırda yıp gidecektir." 

Bu hadiste, kibirin haram olduğu ve bu şekilde davranışlarında bulunun kimseleri dünya ve ahiret hayatında onları költü bir son beklediği bildirilmektedir ve bazı günah sahipleri de ahirete gitmeden onları dünya hayatında da cezalandırdığını görüyoruz. Yere batıran bu kibir sahibi gibi.

---

42 Çağrıç, a.g.m., ‘Kibir’ DİA, XXV, 562.
43 Müslim, İman 39; Tirmizi, Birr 61; Ebu Davud, Libas 26.
44 Buhari, Enbiya 54, Libas 5; Müslim, Libas 49, 50; Tirmizi, Kıyamet 47; Nesai, Zinet 101.
Cahiliye devri Arapları, kibirle joeğrulmuş bir toplumdu. Fiillerinde, hareketlerinde, davranışlarında bunları görmek mümkündür. Kibirde o kadar ileri gitmişlerdi ki, birisinin bir kızı dünyaya geldiği zaman toplum içerisinde yüz karası olarak gördükleri için diiri diiri toprağa gömüyorlardı. Birisinin bir şeyi yere düştüğü zaman onu eğilip almayı kendilerine zillet sayarlardı.\textsuperscript{45}

Cahiliye Arapları, toplum içerisinde kendilerini rencide edecek, küçük düşürecek en küçük bir hareketi bile kendilerine zillet görürlerdi. Öyleki, Cahiliye Arapların ileri gelenlerinden bir kısmı Hz. Peygamber (s.a.v) giderek biz iman edersek yerimiz ne olacak diye kibirlerinden dolayı iman etmiyordu. Bu kibir onları küfre devam etmelerine sebep olayordu.\textsuperscript{46} Hz. Peygamberimiz (s.a.v) de bu konuya dikkat çekerek şöyle buyurmuştur:

\begin{verse}
وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا أخبركم بأهل النار؟ كأنهم جواثق مستكبرن"
\end{verse}

Harise ibnu Vehb el-Huzai (r.a.) şöyle dedi: Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, kibirli ve insanlar içinde büyüklük taslayan kimselerdir."\textsuperscript{47}


Mütevazi olan insanlar, Cenab-ı Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirerek insanlara karşısında kibirli ve gurulu davranışlarda bulunmayıp, aksine insanlara karşı alçakgönüllü, merhametli, saygılı olan kimselerdir. Rabbımız, insanların bu güzel ahlaka sahip olmalarını isteyerek onları Kur’an’da şöyle methemtektedir: “Onlar veryüzüünde tevazu içinde yürürlər”\textsuperscript{48} buymaktadır.

\textsuperscript{45} Aydın, Hayatı, Kur’an’da İnsan Psikolojisi, Timâş Yayınları, İstanbul 1999, s.244-245.
\textsuperscript{46} Aydın, Hayatı, a.g.e., s.245.
\textsuperscript{47} Buhari, Tefsir 68, Edep 61, Eyman 9; Müslim, Cennet 46,47; Tirmizi, Cehennem 13.
\textsuperscript{48} Furkân, 25/63.
Allah Teâlâ’nın Kur’an’da övgüyle bahsettiği bu güzel ahlakı Resulullah’ın (s.a.v.) şahsiyetinde bizlere emretmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Sana tâbi olan müminlere alçak gönlüllü davran!” 49

Dünyadaki tüm şeylerin Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in yüzü suyu hürmetine yaratılmış olmasına rağmen, Resulullah (s.a.v.), hayatında hiçbir zaman alçakgönüllülüğü elden bırakmamış, yanına korkak bir şekilde yaklaşan kimseye, “Ben de sizin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” demiştir. Ashabın Peygamberimiz (s.a.v.) bu kadar çok sevip, değer vermesinin sebeplerinden biri de onun bu kadar çok alçakgönüllü olduğunu, her mevki ve makama olan kişiler rahatlıkla efendimizle oturup, konuşabiliyorlardı. 50 Resulullah (s.a.v.)’in ne kadar mütevazı olduğunu şu hadis-i şerif bize en güzel bir şekilde anlatıyor:

وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بهد النبي صلى الله عليه وسلم فتطلق به حيث شاءت

Enes (r.a) der ki: "Medine cariyelerinden biri Resûlullah’ın (s.a) elini tutarak onu bir yere götürürecek olsa, Resulullah (s.a.v.) o cariyenin istediği yere kadar giderdi” 51

Bu hadiste anlıyoruz ki Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları incitmeyen, kırmayan, onlara yumuşak bir şekilde davranan insanların en alçakgönüllü olanydı. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) ailesi dâhil hiç kimseye yük olmazdı, aksine herkesin derdiyle dertlenir, onlara yardımcı olur, sorunlarına çareler bulurdu. Ailesine ev işlerinde yardım eder, elbisesini diker, çarşıda ihtiyaçlarını temin eder, elbisesini temizler, koyunları sağar, mescidin inşasında herkes bir kerpiç taşıırken Hz. Peygamber (s.a.v.) iki kerpiç taşır, ashabıyla birlikte mescidin imarında çalışmıştı.

Tarih bize gösteriyor ki; maddi ve manevi yönden güçlü olan kimseler, insanlara zulm edip, kıbirli ve gururlu davranışlarında bulunduklarından dolayı yerle bir olduğu, bu güç sahibi kişilerin zamanımızda adı bile hatırlanmak istenmemiş olduğu görülükmektedir. Ancak insanlara karşı adaletli olan, insanları hor ve hakir görmeyen, onlara iyilik edip yararı dokunan kimseler ise günümüzde ve gelecekte de sürekli hayırla anılacaklardır. 52

49 Şuara, 26/215.
51 Buhari, Edeb 61;İbn Mace, Zühld 16.
52 Yılmaz, Ömer, a.g.e., II,365-366.
Bu iyi ve kötü haslet sahibi kimselerin ahiret hayatındaki durumlarını Allah Resulü (s.a.v.) bize şöyle haberdar veriyor:


1.1.3. Kibrin Kur’an’daki Anlamları

Kibir kavramının sözlük ve terim anlamlarından bahsettiğimizde konunun daha iyi bir şekilde kavrayabilecek için kibir kavramının Kur’an’daki anlamları olan, Tekebbür - İstikbâr - Kibriya kelimelerinden bahsetmeye çalışacağız. “K-b-r” kökünden meydana gelen Tekebbür, İstikbâr ve Kibriya üç farklı vezinden olup bu üç kelime şu anlamla gelmektedir: Bir kimsenin kendisinde bulunmadığı halde diğer kişilerden üstün olduğunu zannederek kendini onlardan üstün tutmaya çalışmasıdır.54

1.1.3.1. Tekebbür (تكبّر)

"K-b-r" kökünden meydana gelip, "ke-bi-re" veya "ke-bu-re" olarak da okunabilen "Tekebbür" Arapça bir kelime olup, "Tekebber" fiilinin masdarıdır.55 Kur’an-ı Kerim’de Tekebbür kelimesinin geçtiği ayetleri incelediğimizde sadece Haşr süresinde mütekebbir kelimesi Allah’ın isimleri arasında olduğu,56 Kur’an-ıda geçen diğer tekebbür kelimeleri ise, fiil ve isim kalıplarında kullanıldığı bunların sayısı da sekiz olarak geçtiğini görülmektedir.57

Tekebbür kelimesi Kur’an-ıda olumlu ve olumsuz manalarda kullanılmaktadır: Olumlu olarak; İsmi fail biçiminde (Mütekebbir), yalnız Cenab-ı Allah’ı tanımlamak

53 Müslim, Cenne 34.35.36.
54 Polater, Kadir, Kur’an Açısından Kibir Sorunu Ve Sonuçları, C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, XVII.64.
56 Bkz., Haşr 59/23.
57 Bkz,Aytâf 7/ 13,146;Nahl 16/29;Mü’min 40/27.
için kullanılmıştır. Olumsuz anlamda ise; İblis ve insanlar için ismi fail ve fiil biçiminde kullanılmıştır.58

Tekebbür kelimesi terim olarak; bir kimsenin Cenab-ı Allah’a karşı ululuk taslayarak, hakkı kabul etmemek, kendini insanlardan yüksek görmekştir.59

Mütekebbir kelimesi kendisini büyük göstererek kibirlenen, her konuda büyükülük ve ululuğun kendisine ait olduğunu iddia eden kimsedir. Hâlbuki büyükülük taslayan kimselerin bu sıfatları kullanmaları hoş karşılanamamaktadır. Çünkü büyükülük, ululuk, yücelik yalnızca Allah’a mabsustur. Cenab-ı Allah’ın bu büyükülüğünü ve yüceliğini göstermesi hem kendi hakkı olup, hem de bu sıfatları insanlara tanıttığımızda, insanların dünya hayatında kibirlenmekten, büyüklenmekten vazgeçip onları mutluluğa götüren en mükemmel sıfatlardır.60

Tekebbür; insanların davranışlarında, füllerinde, hareketlerinde geçici bir durum olmayıp tam tersine onların hayatlarının tümünü etkileyen değişmeyen tutum ve tavırlardır. Bu değişmeyen tutum ve tavırlar, Allah’a, Peygambere ve dine karşı yapılan tekebbürün en menfi yanını oluşturmaktadır. Çünkü tekebbürün, küfür ve碛r ile anlamsal bir bağı olduğu söylenebilir.61 Bununla alakalı olarak Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

وَيَوْمَالْقِيهمَةٌِتَرَىٌالَّذٖينٌَكَذَبُواٌعَلَى اَلّهٌِوُجُوهُهُمٌْمُسْوَدَّة ٌاَلَيْسٌَفٖىٌجَهَنَّمٌَمَثْواىٌلِلْمُتَكَبِّرٖينٌَ

“Ey Muhammed! Kıyamet günü, Allah’a karşı yalan uydurulanların yüzlerinin simsiyah kesildiğini görürsün. Kibirlenenler için cehennemde yer mi yok?”62

Sa’di tefsirinde bu ayet hakkında şöyle demektedir: Kıyamet gününde Allah’a şerik ve evlat isnat edenler, Allah’i layık olmayan vassıflarla vassıflandıran o yalancıların yüzleri simsiyah olacaktır. Allah’a itaat etmeyen, Allah’in varlığını ve birliğini inkar eden, Allah’a karşı kibirde bulunanlara cehennemde yer yok mudur? Evet, vardır,
söylemektedir. Konumuzla alakalı olarak Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyuruyor:

وعن عفو بن شعيب عن أبيه عن حديث الله عن النبي ﷺ قال: "يرصد المتكبرون أمثال الذرّ يوم القيامة، يعذبون الذرّ من كل مكان، يساقون إلى سجنه في جهنم يقال له بولس تعلوه نار الأبهار؛ يساقون من عسارته.

أهل الدنيا: طينة الخبيث

Amr İbn Śuayb an ebİhi an ceddİhi (r.a.) anlatıyor: "Resulullah (a.s) buyurdu ki:"Kıyamet günü, mütekebbirler küçük karıncalar gibi hasrolunurlar. Onları her yönden zillet bürümüştür. Cehennemde Bûles denen bir hapishaneye sevk edilirler. Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinizin irinleri kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe tinetu'l habal denir."64


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كان رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم يذكر النذار أحد في قلبه مقال حبيبة من حبائل من إيمان ولا يذكر النذار أحد في قلبه مقال حبيبة من حبائل من كبر.

"Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez." Buyurulmuştur. 65

Kibirli olan kimselerle ilgili olarak bu hadiste, kalbinde zerre kadar kibir barındıran bir kimse cennete giremez, yani küfre götürecek bir kibirse, ebedi olarak...
cehennemde kalır. Eğer küfre götürecek bir kibir değilse, cehennem azabını çekmeden cennete giremez.

Kur'an’ı Kerim’de tekebûr’ün geçtiği ayetleri incelediğimiz zaman görmekteyiz ki, tekebûr’ün kendisini en büyük ve en onde gören kişilerde rastladığımı ve bunların da başı olarak Şeytan’ın (İblis) geçtiğini görmekteyiz. Çünkü Şeytan’ın bu şekilde vâslânârması sebebi olarak, kendisini büyük gören Allah’ın emrine isyan etmesidir. Rabbimiz Şeytan’ın bu durumunu bizlere şöyle açıklamaktadır:

وَأَذُّ فَلَنَّا لِلطَّأْبِ اسْجُدُوا لأَنَّمُنُمُّ نُكَفِّرُونَا إِلَّا إِلَيْهِمُّ أُبُرُوMeter ve يَسْتَكْبِرُ وَكَانُوا مِنَ الْكَافِرِينَ

"Hani biz meleklerle Adem’e secde ediniz" dedik de hemen secde ettiler. Yalnız İblis kaçınıl, kendini büyük gördü ve kâfirlerden oldu."66

Bu ayette görmekteyiz ki, Şeytan’ın secde etmesine engel olan şey kibridir. Kur’an bize Şeytan dışında da tekebûr’e kapılanlardır haber veriyor; Firavun ve karmayları,67 Hz.Şuayb’ın (a.s) kavımı68, Hz. Salih’in (a.s) kavımı ve Âd kavımı69 gibi… Allah’ın en güzel isimleri konusunda çalısmalar yapmış olan Halimi, Tekebûr’le ilgi olarak Kur’an’da:" Allah, bir insanla ancak vahiy yoluya veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona diledîğini vahyeder,"70 ayetini mütekebîr için: "Kulları ile vahiy ve Peygamberlerinin sünneti yoluya konuşan" anlamında değişik bir mana vermiştir. 71

1.1.3.2. İstikbar (استكبار)

"körâ“ kökünden meydana gelen İstikbar, Arapça bir kelime olup, bir kimsenin başkaları üzerinde büyüklük isteğinde bulunup, büyükmene,72 Peygambere uymaktan ve tevhîden uzaklaşmak,73 kişinin kendisini büyük gören, inadından dolayı Sergeyi kabullenmeme,74 kendi kendine büyüklenerek gururlanma, anlamlarına gelmektedir.75

66Bakara, 2/34.
67Bkz. Yunus 10/75; Kasas,28/3; Ankebût,29/39.
68Bkz. A’raf,17/88.
69Bkz. Fussilet,41/15.
70Bkz. Neml 42/51.
71Yurdagür, Metin, Ayet Ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996,s.91.
72Özalp, Ahmet,”İstikbûr”, Şamil İA, IV,174.
73Kasapoğlu, Abdurrahman, a.g.e.,s.174.
74İbn Manzur,a.g.e.,V,126.
75Buladı, Kerim, Kur’an’da Nankörlük Kavramı, Pınar Yayınları, İstanbul,2001,s.124.
Mukatil b. Süleyman (ö. 767), İstikbâr’ı (İstekberü) iki şekilde tefsir etmektedir: 76

1- İstikbâr kelimesi, kendisine verilen emre karşı büyüklik taslayarak büyüklenmek anlamına gelmektedir. Şu ayetler de olduğu gibi:

“O (yani, İblis) dayattı ve İstkbâr etti (yani, Allah’ın Âdem’e secde emrine karşı tekebbür etti, büyüklenildi).” 77

“Sen istikbâr mı ettin (yani, tekebbür mü ettin büyüklendin mi ), yoksa yükselerdin mi oldun?” 78

“Şayet istikbâr ederlerse (yani, Allah’ın secde emrine karşı tekebbür ederlerse büyüklenirlerse” 79.

“Hem onlar istikbâr etmezler (yani, tekebbür etmezler, büyüklenmezler).” 80

2- İstikbâr kelimesi, küfürde büyük ve önder olanlar için kullanılmıştır; şu ayetlerde olduğu gibi:

“Zayflar istikbâr edenlere (yani, küfürde ileri ve önder olanlara) diyecekler ki...” 81

“Zayflar, istikbâr edenlere (yani, küfürde önder olanlara) diyecekler ki...” 82

كَبُر آ kökünden meydana gelen Müstekbir de, İstif'al vezninden olup, İstekbera fiilinin İsmi failidir. Kelimenin sözlükteki anlamı “büyük olmak” olup, bu büyükliğin durum, mertebe, nitelik, niceliğin Bakımından olabilir. 83 Müstekbir kelimesinin terim anlamı ise; büyük olmayıp aksine aciz ve zaytf biri olmasa rağmen diğer kişilerden kendisini büyük görmek, Allah’ın buyruklarına boyun eğmeyen, insanların hor ve hakir gören onlara eziyet eden, onları sömuren bir sırfı ifade etmektedir. 84 Kur’an’ı Kerim’de müstekbir kelimesini incelediğimizde bu kelimenin kökü olan " كُبْرِ أ " fiilinden türemiş kelimeler olduğunu görmekteyiz: Kebair, Keburat, Kübriya, Kübera, Ekâbir gibi. Bunların geçtiği ayetlerden birkaçını burada vermekle fayda görüyoruz:

“Eğer yasakladıklarımızın kebair (büyük günahlar)ından kaçarsanız, seyyiatınızı örter ve sizi kerim bir yere getiririz” 85

77 Bakara, 2 / 34.
78 Sad, 38 / 75.
79 Fussilet 41 / 38.
80 Seccde, 32 / 15.
81 İbrahim, 14 / 21.
82 Mü’min 23 / 47; Ayrıca bkz. Sebe’, 31-33.
84 Ertan, Muammer, ‘Müstekbir’. Şamil İA, VI, 97.
85 Nisa, 4 / 31.
"Ağızlarından çıkan söz ne büyük (keburat)"⁸⁶

"Kibriya (yücelik) göklerde ve yerde O'nun içindir"⁸⁷

"Ve dediler ki: "Rabbiniz, muhakkak biz efendilerimize ve küberamza (büyüklerimize) itaat ettik; onlar da bizi yoldan çıkar olduklar"⁸⁸

"İste böyle her memleketek ekabiri orannın mücrimleri kıldık ki, orada hile yapmasınlar. Onlar ancak kendilerine hile yapıyorlar farkında değil"⁸⁹

Müstekbırlar ile ilgili olarak Cenab-1 Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:

"İfetler, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir."


Bu ayette geçen "lâ ilâhe illallah (Allah tan başka ilah yoktur)" ifadesini Mekkeli müşrikler bunu duydukları zaman tepkilerini ne olduğunu bize bildirmektedir. Çünkü bu kelime onların inançlarını, değerleri, toplumsal düzenlerini kısacası bütün hayatlarını tehdit ediyordu. Cahiliye Arapların benliklerinde büyüklenme duygusu onları o kadar çok sarmıştı ki, Resulullah’ın kendilerine islama dava ettiğinde bunu kabul etmeyip, davasıma da dürüstüyince bu sefer de Resulullah’ın şahsını hedef alarak onun deli, kâhin, şair gibi saçmalıklarla bulunup onu insanların gözünden düşürebileceklerini zannediyordur. İşte Kur’an’da onların bu boş sözlerini dürüstüyerek Resulullah’ın gerçeği dile getirdiğini bildirmektedir. Ayette geçen, önceki Peygamberleri tasdik ettiği belirtmesi ise, diğer dinlerde bulunan evrensel ilkelerin Resulullah’ın getirdiği İslam dininde de mevcut olduğunu bize bildirmektedir.⁹¹

Müstekbırlar; Cenab-1 Allah’ın kendilerine doğaştan vermiş olduğu güzel kabiliyetlerini kullanmaya, aksine sondan elde ettiği kötü kabiliyetlerini kullanarak

⁸⁶Kehf, 18/5.
⁸⁷Casiye, 45 / 37.
⁸⁸Ahzab, 33 / 67.
⁸⁹En’am, 6/123.
⁹⁰Saffat, 37 / 35-37.
Allah’ın kendisine vermiş olduğu makam, mevki vs. gibi geçici şeylere güvenmektedirler. Onların bu durumu hakkında Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:


Bu ayette Rabb’ini unutarak gücüne, kuvvetine güvenip yeryüzünde haksız bir şekilde büyüklük taslayan Ad Kavminden bahsedilmektedir. Acaba Ad Kavmi bu gücune güvenerek büyüklük tasladığı zaman kendilerini yaratılan Allah’ın daha güçlü, kuvvetli olduğunu düşünmediler mi? Evet düşündüler, fakat kimsenin kendilerinden daha güçlü olmadığını bilmeyince, büyüklük taslarak ve bundan dolayı inat edip, inkâr ediyorlardı. Müstekbirler, güç ve kuvvetlerine o kadar çok güvenmişlerdi ki, Allah tarafından gelen uyardılırlara kulaklarını kapatarak, ayetleri inkar etmişlerdi. Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmaktadır:

"Ayetlerimiz o sapık kimseye okunduğu zaman sanki onları hiç işitmemiş, sanki kulaklarını da ağırlık varmış gibi büyümerek sırt çevirir. İşte onu can yakıcı azapla müjdele"

Seyyid Kutup tefsirinde bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: Bu ayette mütekebbir olanların içinde haktan yüz çevirerek, kendilerini büyük zannederek büyürülük kişilerinin görünüşlerini bize anlatmaktadır. Cenab-ı Allah onların durumlarına uygun düşen aşağılayıcı bir şekilde sanki onların Allah’ın ayetlerini dinlemelerine engel olan ağır bir işitme kaybı vardır. Eğer bir işitme kaybı yoksa neden ayetlerimizi işitme yip de onlardan yüz çevirin. Ayette geçen; "İşte onu can yakıcı azapla müjdele" burada

---

92 Fussilet,41/15.
94 Lokman,31/7.
geçmekte olan "müjdele" müstekbirlerin alayci tutumlara uygun düşen bir kücümsememdir.\(^\text{95}\)

İstikbâr kelimesi ikiye ayrılmaktadır: İyi olan ve kötü olanı; İyi olan İstikbâr; İnsanların kendilerini önemlili ve kıymetli olarak değerlendirip, bu şekilde tutum ve davranışlarında bulunup, kendisini bu sifatlarla donatmasdır. Kötü olan İstikbâr ise; insanların kendisine ait olmadığı niteliklerle övünerek kendilerini olduğundan farklı bir biçimde belirtmesidir.\(^\text{96}\)

Yüce dinimiz İslam, müslümanları tanıttıken onların; tevazulu, merhametli, adaetli gibi güzelahlaka sahip olduğunu söyler; güzel olmayanahlaklar olan zulüm, azgınlık, kibir gibi davranışlardan da kendini muhafaza ederler. Bundan dolayı İstikbâr, müslümanların tanımı dışında olup kâfirlere has olup sifatlardır. Çünkü küfürle anlamda olup, küfrün sebepleri veya sonuçları olan zulüm, azgınlık, büyüklenme gibi tutum ve davranışlar istikbarla alakalı olan fiillerdir.\(^\text{97}\)

Cenab-ı Allah’ın buyruğuna karşı gelerek kibirlenip, büyüklenme (İstikbâr) iddiasında bulunan ilk kişi Şeytan (İblis)’dir. Kendisini büyük görüb kibirlendiğinden dolayı Hz. Âdem’e (a.s.) secede etmemiş ve Kur’an’ın ifadesiyle "Kâfirlerde olmuştur."\(^\text{98}\) Allah’ın buyruğuna karşı gelme sebebi sorulduğunda: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yaratın, onu çamurdan yaratın" cevabını verdi.\(^\text{99}\)Şeytan’ın, Allah’ın bu emrine karşı gelme sebebi sorulduğunda; "Kâfrlerde olmuştur."\(^\text{98}\) Allah’ın buyruğuna karşı gelme sebebi sorulduğunda: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yaratın, onu çamurdan yaratın" cevabını verdi.\(^\text{99}\)Şeytan’ın, Allah’ın bu emrine karşı gelme sebebi sorulduğunda; "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yaratın, onu çamurdan yaratın" cevabını verdi.\(^\text{99}\)Şeytan’ın, Allah’ın bu emrine karşı gelme sebebi sorulüğunda: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yaratın, onu çamurdan yaratın" cevabını verdi.\(^\text{99}\)


"İlâhınız, Allah深入了解،disable your sign or stop reading."

\[^{100}\text{Bkz. A’raf 7/12; Sâd 38/76.}\]

\[^{101}\text{Demirci, Muhsin, Kur'an’ın Temel Konuları, İfav Yayınları, İstanbul,2000, s.137-138.}\]

\[^{102}\text{Nahl,16/22.}\]
Onlar sadece Ahireti inkâr etmezler, büyükliğe layık olmadıkları halde kendilerini büyük görünüyorlar. İstekberek manası, kendinde büyükliğün emareleri olmadığı halde zorlayarak kendisini büyük göstermektir. Çünkü biz insanlar, başkalarının çocukla olduğumuz için kibir taslamamız caiz değildir.¹⁰²

Kur'an’ı Kerim’de istikbar kelimesinin geçmiş olduğu ayetleri incelediğimizde görüyoruz ki, istikbar kelimesiyle aynı anlamı içeren veya onunla eş anlamlı olan kelimelerde bulunmaktadır. Bunlar; Beğa, Batire, ata, tuğyan gibi.¹⁰³ İlerleyen konularda bunlara değineceğimizden dolayı burada bunlara kısaca bahsetmekte faydalı kanaatindeyiz.

**Beğa:** İnsanlara karşı büyükülükte aşırı gidip, bu kibirden dolayı insanlara zulm etmesi, onlara haksızlıklarında bulunmaktır. **Batire:** Allah’ın kendisine vermiş olduğu mal ve mülkten dolayı aşırı bir şekilde büyükleşerek bösürülmemektir. **Atâ:** Nereye varacağıını düşünmeden büyükleşerek, insanlara karşı davranışlarında kaba bir şekilde hareketlerde bulunmaktır. **Tega veya tuğyan:** Allah’ın kendisine vermiş olduğu güç ve kuvvetine sınırsız bir şekilde güvenerek kendisini yaratan Rabbi’ni inkâr etmektir.¹⁰⁴

Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri incelediğimiz zaman görüyoruz ki istikbar; kibirleriyile ün yapmış olan İblis, Firavun, Karun, Nemrut gibi şahısların değişmez bir sıfatıdır. Bundan dolayı ki istikbar, kâfirlerin en temel niteliğidir. Müstekbirler, Cenab-ı Allah’ın ayetlerini yalanlama süresinde bulunmuş, Peygamberlerin kendilerine yapmış olduğu teblige karşı çıkarak onları toplum içerisinde recide etmeye çalışırlar, inananları da aşağıdaki yaralar onlara zulmettiler. Görüyoruz ki büyüklenme iddiasında bulunanların bu genel özelliklerini günümüzde de kâfirlerin inananlara karşı gönderdikleri tavır ve tutumlarının bir göstergesidir.¹⁰⁵

### 1.1.3.3. Kibriya’ (كبریاء)

Kibriya’ kelime olarak; saltanat, sultan, mülk, egemenlik, ululuk gibi anlamlara gelmektedir.¹⁰⁶ Nitelikim aşağıdaki ayetlerde kibriya’ bu anlamlarda kullanılmıştır:

> قالوا أجتنبا للفتنة عمأ ودجنا عليه آبناءنا ونكن لكمُ الكبرياء في الأرض وما نحن لكمُ بمؤمنين

---

¹⁰² Şa’ravi, Muhammed Mütevelli, a.g.e., V,68.
¹⁰³ Özalp, Ahmet, a.g.m., ‘İstikbâr’. Şamil IA, IV,174.
¹⁰⁴ Yolcu, Mehmet, a.g.e., s.130-131.
¹⁰⁵ Özalp, Ahmet, a.g.m., ‘İstikbâr’. Şamil IA, IV,175.
¹⁰⁶ Ibn Manzur,a.g.e.,V,125.
“Dediler: Bizi atalarımız üzerinde bulduğumuz yoldan döndürüp de kibriya(büyüklük ve saltanat) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de iman edecek değiliz.”107

ولّة الاكتبىاء في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

“Göklerde ve yerde ululuk, yalnız O'na aittir. O, üstün iradelidir, her yaptığı bir hikmete göre yapar.”108

Kibriya’ kelimesi terim olarak; mertebesi çok büyük olan, zatının ve sıfatlarının özelliği bilinemeyecek kadar yüce olan demektir. Bu sıfat sadece Cenab-ı Allah’a ait olduğundan dolayı insanların kendini büyük görerek bu sıfatı kullanmaları kendisini yaratan Rabbine karşı bu sıfatta yarışıyor demektir. İnsanların bu sıfatı kullanmamaları konusunda Allah onları uyarmış ve bu sıfata sahip olanları cezalandıracıkları bildirmiştir.109 Bu hususla alakalı olarak kudsi bir hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى:

الكِبْرِيَاءِ الرِّدَائِي، وَالْعِزِّ الزَّارِي، فَمَن نَـازَعَنِي شَيْئاً مِـنْهُمَا عَذَّبْتُهُ.1

Ebu Said ve Ebu Hureyre (radyallahu anhümâ) anlatıyorlar: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Allah Teâlâ hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde niza ederse ona azab veririm."110

Allah Teâlâ’ya mahsus olan izzat ve ridayi kendilerine hasmış gibi kullanan kişilerin imanı gerçeklerden yararlanması mümkün değildir. Çünkü Allah, kendisine ait olan Kibriya ve azamet sıfatını kendilerine aitmiş gibi kullanan kişileri cezalandırır. Onun cezalandırduğu kişilerinde imandan nasiplenmesi imkânsızdır. 111 Cenab-ı Allah da şöyle buyurmaktadır:

الذِّين يَجِّدُونَ فِي أَيَّاتِ اللَّهِ مَتَّعٌ سَلَطَانٌ أَتَاهُمُ كِبْرٌ فَقَالُوا مَقَفًا عَنِّ اللَّهِ وَعَندَ الَّذِينَ أَمْلَوَا كَذَلِكَ يَطْبَعٌ كَذَلِكَ

على كلّ قلبّ مُتَكِّرٍ خَبَّارٍ

107 Yunus, 10 / 78.
108 Casiye, 45 / 37.
109 Tatlısu, Ali Osman, a.g.e., s.60-61.
110 Ebu Davut, Libas 25;İbn Mace,Zühd 16.
111 Öztürk, Yener, Kur’ân’da Kalp Ve Mühürlenmesi, Pınar Yayınları, İstanbul, 2003,s.160.
"Onlar bir delilleri olmadığı halde, (kibirlerinden ötürü) Allah'ın ayetlerini çekişirler. Gerek Allah katında gerek müminlerin nazara bu hal, büyük buğzu gerektirir. İşte Allah kibir tutṣağı zorba kalpleri böyle mührler."¹¹²

Taberi bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: Delilleri olmadığı halde Allah’ın ayetlerini çekişiren o müsriflerin kalplerini mührleediği gibi, Allah’ın birliğine karşı tekebbürde bulunan ve Peygamberlerini tasdik etmeyen ve hakkı tabi olmayan Cebbar ve mütekebbirlerin kalplerini de Allah mührleemişti."¹¹³

Konunun daha iyi anlaşılması için “Kbr” kökünden meydana gelen kibir kelimesinin çekimleri olan; kebir, tekbir, ekâbir kübera kelimeleri burada yer vereceğiz:

**Kebir**

“K-b-r” kökünden meydana gelen kebir kelimesi; kadri yüce olan, çok önemli, büyük olan, miktarı çok olan demek olup, çoğulu kibar ve kübera olmaktadır. Kur’an’da beş ayette Allah'ın sıfatı olarak “büyülük, yücelik” anlamına gelen “El-Alî ve El-Müteâli” kelimeleriyle kullanılmaktadır.¹¹⁴ Ayetlerde kelime bu anlamda kullanılmıştır:

> عَالِمُ َالْغَيْبِ َوَالْعَلِيٌّ َوَالْكَبِيرٌ

> "Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyütür ve yücelerden yücedir."¹¹⁵

> ذَلِكَ بِلِّ ذَٰلِكَ َالْحَقُّ َوَبِأَنَّ َذَلِكَ َلَٰٓكَبَرٌ َالَّذِينَ يُدَاوَنُونَ َمِن َهَا َوَأَنَّ َالْحَقَّ َهُوٌّ َلِلٌّ ﷺ

>(Bu sonsuz gücü şundandır) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak'tır. Müslümanların O'nu bırakıp da tapındıkları putlar ise hep batıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüütür."¹¹⁶

İmam Gazali(ö.505/1111);El-Kebir’i,“Kibriyâ sahibi”olarak açıklamıştır. “Kibriyâ”“zât yüceliği” anlamına geldiği söylemektedir. Hattabi(ö.388); bu ismi, her

¹¹² Mümin, 40/35.
¹¹³ Taberi,a.g.e.,VII.115.
¹¹⁴ Karagöz, Ismail,a.g.m.,"Kebir",DKS,s.367-368.
¹¹⁵ Ra’d, 13/9.
¹¹⁶ Hac,22 /62.
büyüğün yüceliği karşısında küçüldüğü mutlak büyük demektir. Ebû İshâk ez-Zecçâc (ö.311) da; bu ismi, kudret yüceliğinin kastedildiğini söyler.¹¹⁷

Kebir ismi, Cenab-ı Allah’ın en güzel isimlerinden birisi olup, Kur’an’da Rabbimizin adı olarak yedi defa geçmektedir.¹¹⁸

Kebir kelimesi Allah Teâlâ’nın büyülüğünü, yüceliğini, ululuğunu belirttiği gibi, Allah’ın azabının büyülüğünü, mükâfatının çokluğunu da ifade ettiği görülmektedir, şu ayetlerde olduğu gibi:

\[
\text{"Yaptıkları işler başlarına inerken zalimlerin, korkudan titrediklerini görürsün. Utanıp iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rab'lerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur."}¹¹⁹
\]

\[
\text{"Bunun üzerine Allah, müşriklere der ki; "İşte düzmece ilahlarınız, sizin sözlerinizi yalanladılar. Artık ne azabını başınızdan savabilirsiniz ve ne size yardımcı edecek birini bulabilirsiniz. Aranızdaki zalimlere büyük bir azap tattıracağız."}¹²⁰
\]

Kebir kelimesi, Cenab-ı Allah dışındaki başka nesnelerdeki kullanılmaktadır. Büyük gün, büyük kurtuluş, büyük cihad, büyük lanet, büyük mükâfat, büyük günah gibi.¹²¹

**Tebbir**

"K-b-r-" kökünden meydana gelen tekbir kelimesinin sözlük anlamı; büyük görmek, bir şeyi büyük yapmak, ululamak manalarına gelmektedir. Terim anlamı ise; Cenab-ı Allah’ı yücelmek, Allah Ekber diyerek Allah’ı kibriya’ ve azemetle

¹¹⁷ Yurdagür, Metin, a.g.e, s.149-150.
¹¹⁹ Şura, 42 /22.
¹²⁰ Furkan, 25/ 19.
¹²¹ Karagöz, İsmail, a.g.m,"Kebir", DKS, s.368.
anmaktadır. Allah’u Ekber lafızını gerek dilciler ve gerekse Esma-i Hüsna müelliflerince iki şekilde yorumlamışlardır:

İsmi tafdilin kıyaslama yoluyla büyüklik ve üstünlük olduğunu söyleyen âlimler Ekber’e "kebîr" manasını vermişlerdir. Diğer görüşe sahip olan âlimler ise; Cenab-1 Allah’a nisbet edilen üstünlük ve yüceliğin kıyaslama yoluyla bir ortaklığın söz konusu olamayacağını ve ismi tafdil anlamını vermeyi mahzurlu görmüştür ve bunun "hiçbir şeye benzemeyen, her şeyden yüce" manalarına geldiğini söylemektedirler.


**Ekâbir**

Ekber kelimesinin çoğu olan Ekâbir; toplumların önde gelenlerine ve reislerine verilen isimdir. Bu hususla alakalı olarak Rabbımız şöyle buyurmaktadır:

"Mekke'de, oranın ileri gelenlerini, tuzak kurmaları için günahkârlar kıldığımız gibi, her ülkede fesat çakarmaları için, oranın büyüklerinden ve ileri gelenlerinden günahkârlar kıldık." Şekildeki cita, İbn Manzur, a.g.e., V, 125-126.

Kübera’

Kübera’; Ekâbir kelimesiyle aynı manalara gelip, toplumların büyükleri, reisleri ve ileri gelenleri manalarında kullanılmaktadır.128 Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

وَقَالَوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَفَفْنَاهُمْ وَكَبَرَنا فَأُضَلُّونَا السَّبِيلًا

"Yine derler ki: "Ey Rabbimiz! Biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler."129

Taberi tefsirinde bu ayeti şöyle açıklamaktadır: Kâfir olan kimselerin kendi suçlarını diğer insanların üzerine atarak, tabi oldukları reislerinin kendilerini doğru yoldan saptığını söyleyerek cezadan kurtulacaklarını zannederler. Hâlbuki ileri sürdüğüleri bu bahaneler onların cezadan kurtulamayacağını aksine kendilerini doğru yoldan saptıran kişilere daha çok azabın verileceğini bildirmektedir.130

1.1.4. Kur’an’da Kibirle İlgili Kullanılan Kelimeler
1.1.4.1. Ucb (عجب)

Ucb kelimesi sözlük anlamı; Kibirlenmek, övmek, kendini beğenmek, üstün görmek, şımarmak manalarına gelmektedir.131 Terim anlamı ise; Allah tarafından kendisine verilmiş olan makam, mevki, zenginlik, güzellik gibi lütufları büyük gören bunların hakiki sahibi olan Cenab-ı Allah’ı unutup, bu nimetlerin ve kendisinin bir gün bu fanni âlemden gideceğini düşünemektir. Cürcani de ucb’u şöyle tarif eder; bir kimsenin kazanmadığı bir mertebeyi, mevkiyi kendisi kazanmış gibi göstererek düşünebilmesidir, diye tanımlamaktadır.132

Kötü davranışlardan biri olan ucb; övmenin ve büyüklenmenin bir neticesidir. Kendisinin zayıf ve güçsüz bir kul olduğunu unutarak kendisine verilen lütufların Rabbi’nden geldiğini ve bir gün bu kendisine verilen lütufların kendisinden alınamayacağını düşünmemesidir. Kendini beğenmiş kişiler, başkalarının hareketlerini, fiillerini, davranışlarını kısacası hiçbir şeylerini beğenmez, onlara kıymet vermezler. Çünkü sadece kendisini düşünür, her şeyin kendi hakkı olduğunu iddia ederler. Hâlbuki şöyle

128 Ertan, Muammer, a.g.m., ‘Müstekbir’ Şamil İA, VI, 97.
129 Ahzab,33/67.
130 Taberi, a.g.e, VI,524.
131 Ibn Manzur,a.g.e.,I,581.
132 Cebecioğlu, Ethem, a.g.e, s.276.
bir düşünebilse, kendini büyük görerek beğenilen ilk kişi iblis'ti. Bu ucb, onu cennetten attı ve Allah'ın rahmetinden uzaklaşmasına sebep oldu. Hz. Âdem ise, alcakgönüllülüğü sayesinde Allah'ın övgüsüne ve merhameti nail olmuştu.\textsuperscript{133}

İmam Gazali\textsuperscript{133}(ö.505/1111) ucb hakkında der ki; Cenab-ı Allah'a göre kendini beğenenen kimse, günahlarının bir kısmını hatırlamaz, onu araştırmaya gerek duymazlar, çünkü ucb’undan dolayı günahlarını unuturlar. Eğer günahlarından bir kısmını hatırlayacak olursa onu önemsiz görüp, bunu düzeltmeye çalışmazlar.\textsuperscript{134} Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde ucb’u kötüleştirmiştir. Allah şöyle buyuruyor:

"Gerçekten Allah size birçok yerde, birçok olayda olduğunu gibi Huneyn savaş günü de yardım etti. Hani o gün sayıca çok oluşunuz hoşunuza gitmiş, böbürlenmenize yol açmıştır bu kalabalık size hiçbir yarar sağlamamıştı; yeryüzü, onca genişliğe rağmen size dar gelmişti de sonra arkanızı dönüp kaçmıştı."\textsuperscript{135}

Bu ayetinin inmesinin sebebi; Mekke Feth olunduktan sonra Arap kabileleri birleşerek müslümanlara karşı güçlü bir ordu hazırlamıştı. Hz. Peygamber de 12.000 kişilik bir orduyu onlara savaşmaya gitti. Müslümanlardan bazıları saylarını çokluğuyla övündükleri için Allah’ın güç ve kuvvetini biran olsun unutmuşlardır. İlk baştta yenilgiye uğramışlar, daha sonra Resulullah’ın duası ve askeri dehasıyla galip gelmişlerdi.\textsuperscript{136}

Gazali\textsuperscript{133}(ö.505/1111), insanların kendilerini beğenmeye (ucb) götürerek sebepleri şu şekilde açıklamaktadır: Fiziği, giyim ve kuşamıyla ucb’e kapılması; dünya işlerinde ve dini konularda kendi aklına güvenerek ucb’a kapılması; Kendisov ve ırkıyla övünerek ucb’a kapılması; evlat, akıba, aşiret vs.lerin çokuğuya övünerek ucb’a

\textsuperscript{133} Hızlı, Mefail, ‘Ucb’, Şamil İA, VIII,109.
\textsuperscript{135} Tevbe 9/25.
\textsuperscript{136} Hızlı, Mefail, a.g.m, Ucb, Şamil İA,VIII,110.
kapılmasını, mal ve mülkün çokluğuna güvenerek ucb’a kapılmak gibi sebepleri sayabiliriz.\footnote{Gazali, a.g.e., III,865-873.}

İnsanların ucb ve kibirden uzaklaşabilmesi için kendisine verilmiş olan nimetlerin Rabbinden olduğunu bilip, bunlardan kendisini uzaklaştırarak bunların yerine kalbine alçakgönüllülüğü, şefkati, merhametli yerleştirerek dünya ve ahirette aziz olmalarına vesile olur.

1.1.4.2. Ğurur (غرور)

Ğurur kelimesi sözlük anlamı; aldanma, aldatma, bilgisizlik, kandırma gibi manalara gelmektedir. Terim anlamı ise; insanların ahlaki ve manevi önden kıymetsiz görülen şeylerin çekiciliğine kendisini kaptırarak onlarla teselli olmaktır.\footnote{Çağrıncı, Mustafa,‘Gurur’ DİA, XIV, 213.} \footnote{TDK,a.g.e,m.,II,1448.} \footnote{İbn Manzur,a.g.e.,V,13-14.} \footnote{Hadid,57/20.}

Türkçe sözlükte ise gurur; kibir, övünme, onur, kendini beğenme gibi manalara gelmektedir. Garur kelimesi ise; gurur kelimesinden meydana gelip insanları dalgunlaşma düşürmeye çalışan, kandıran, yanıltan şeylerdir. Kur’ân’da gurur kelimesi daha çok dünyadaki deersiz şeylerin cazibesine kapılma, aldanna manalarına gelip, Kur’an’da yirmiyedi ayette geçmektedir.\footnote{Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:}


İnsanları en güzel bir şekilde yaratıp dünyaya gönderen Allah, dünyadaki her şeyi onun emrine vermiş, verdiği şeylerden dolayı insanoğlu şükredeceği yerde aksine kendisine verilenlerle övnüp, büyüklük tasladilar. Bu dünyanın kendilerini ve
kendisine verilen nimetlerin bir gün elinden alınacağını düşünemelden. Ayette Allah bunların geçici olduğunu bunlara aldansılmaması gerektiğini söylererek, ebedi olanın geçici olana tercih edilmemesi gerektiğini söylemektedir.

Kur’an-ı Kerim’de gurur kelimesinin geçtiği ayetleri incelediğimiz zaman görüyoruz ki, insanları gururlanmaya iten sebeplerden biri de şeytanın insanları kandırmadıdır. Allah şöyle buyuruyor:


Kur’an-ı Kerim; bu kandırmanın, aldanmanın, aldatmanın sadece şeytanlara mahsus olmadığını bildirmekte, bu grubun içerisinde insan olan şeytanların da dâhil olduğunu söylemektedir. İnsan olan şeytanların bu gruba dâhil olması sebebi, süslü ve aldatıcı sözlerle birbirlerini gurura götürmektedir. Kur’an, iki şekilde şeytanın aldattığını söylemektedir: Bunlardan birincisi; Allah ile gurur olup bu gurur, Allah’ın afv ve merhametine güvener ibadetlerini yerine getirmeyip, günahlara dalmasını. İkincisi de; hayal kuruntusuyla gururlanma olup bu gurur, insanların boş kuruntular peşinden koşarak ve hayal ederek gururlanması, daha çok münafıklarda görülmektedir.

Allah şöyle buyuruyor:

"Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve babanın, çocuğun da yaptığından ceza görmeyeceği, çocuğun da babasının yaptığından ceza görmeyeceği bir günden çekinin."

142 Fatır, 35 / 5-6.
143 Aydını Hayatı, a.g.e, s.182-183.
Allah’ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmazsın.\(^{144}\)

"Münafıklar, müminlere "Dünyada sizinle birlikte değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de onlara şöyle derler; "Evet, birliktedik. Fakat siz kendinizi eğri yola saptınız, hep komplo peşinde koştunuz, gerçeklerden kuşku duyдумuz, asıl siz kuruntulara kapıldınız, sonunda Allah’ın emri gelince öldünüz, o yaman ayartıcı (şeytan) sizi Allah’ın affediciliğine güvendirerek baştan çıkardı."\(^{145}\)

Hz. Ömer (r.a) ile oğlu Abdullah arasında geçen şu olay dikkat çekicidir: Halife Hz. Ömer bir gün su kabını sırtına yüklenmiş, Medine’nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. Babasının sırtında kirba ile dolaştığı oğlu Abdullah’ında gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu: Baba sen ne yapıyorsun, koskoca halife sırtında kirba taşır mı, taşıtacak kimse mi bulamadın? Oğlum, bunu taşıtacak adam bulamadığım için veya başka bir mecburiyet dolayısıyla taşıyor değilim. Nefsime gurur gelir gibi oldum, kendimi beğenir gibi oldum, sırf onu küçültmek için bu yola başvurdum.\(^{146}\)

1.1.4.3. Cebr (جهر)

Cebr, Arapça bir keline olup sözlüktü; güç kullanarak bir şeyi düzeltmek, zorlama, kırın düzelte, iyileştirmek, kibirlik gibi manalara gelmektedir.\(^{147}\) Terim olarak ise; hukukun kendisine tanımış olduğu bir yetkiyi kullanarak kendisinin yapacağı bir eyleme zorlanmasıdır.\(^{148}\)

Rağip İsfahani cebr kelimesini "Herhangi bir biçimde bir şeyi islah etmek için zar kullanmadır. Ona göre bu kelime zor kullanmadan da bazı şeylerin düzeltilebileceğini bazen de bazı şeyler düzeltilden de zar kullanlabileceğini söylemektedir.\(^{149}\)

\(^{144}\) Lokman, 31 / 33.
\(^{145}\) Hadid, 57 / 14.
\(^{147}\) Rağib,İsfahani,a.g.e.,s.183.
\(^{148}\) Kahraman,Fikret,a.g.m.,"Cebr" DKS, s.84.
\(^{149}\) Topaloğlu, Bekir, ’Cebbar’, DIA, VII,181.
Kur'an-ı Kerim’de cebr kelimesinin geçtiği ayetlere bakıldığında çoğulu olan “Cebbar” kelimesinin kullanıldığı ve bu kelimenin Kur’an’da dokuz ayette geçtiği görülmektedir ve Cebbar kelimesi; kendi isteğini her vaziyette yürüten, bozuk olan şeyler düzeltten demektir.  

Mukatil b. Süleyman; Cebbar kelimesini dört şekilde tefsir eder: Cebbar; Allah’ın yarattığı kullara karşı o kadar merhametli ve şefkatlidir ki, kulları musibete uğradığını zaman sabır veren, fakir olan kulunu zenginleştirme, güçsüz olanı kulunu güçlendir, gönlü kırık olan kulunun gönlünü tamir eden ve onarandır. İkincisi: Cebbar; Allah, dünyadaki tüm şeylere hakim olup, her şey ona tabi olmuştur. Üçüncü: Allah, her şeyden büyük, ulu ve yüce olan demektir. 

Cenab-ı Allah’ın en güzel isimlerinden biri olan Cebbar kelimesi üç anlamı ihtiva etmektedir: Birincisi; Allah Teâlâ’nın emrettiği ibadetleri kendisine yediremeyip büyüklenen ve mütekebbirleşen manasına gelmektedir. 

1.1.4.4. İstiğna (إستغنى)

Çına kelimesinden meydana gelen İstiğna kelimesi sözlükte; zengin olmak, kendini yeterli görmek demektir. İstiğna kelimesi terim olarak; kişinin kendisini varlıklı, zengin görerek bundan dolayı bu gücüne, kuvvetine sonsuz bir biçimde güvemektir.

Çına kelimesinin meydana geldiği "G-n-y" fiil kökü iki manaya gelmektedir: Birincisi; guna ve gina olup teganni ile aynı manaya gelmektedir. Şarkı söylemek, şiir terennüm etmekti. İkincisi; gına ve gana’dır. Çok mal, mülk ve servete sahip olup başka olmuştür. Üçüncü: Allah, her şeyden büyük, ulu ve yüce olan demektir.

150 Yurdagür, Metin, a.g.e, s.87.
151 Mukâtil b. Süleyman, a.g.e, s.217-218.
152 Tatlısu, Ali Osman, a.g.e, s.58-59.
153 Karagöz, Ismail,a.g.m.,“İstiğna”, DKS,s.332.
154 Izutsu, Toshihiko a.g.e.,s.204.
Kur’an-ı Kerim’de geçen "G-n-y" fiil kökünün anlamı; zengin etme, etkili olma gibi manalarına gelip, ayrıca hafife alma, gönl tokluğu gibi istiğna biçimde kullanılmakta olup kurka yakın ayette geçmektedir. 155

İstiğna kelimesi; Kendini tanıma, haddini bilmeme gibi anlamlara gelmektedir. İnsanların azamasında ve tuğyana götüren sebeplerde baktığımızda en çok tesir eden etmenin istiğna olduğu görülür. Çünkü istiğnada bir insanın başka birine muhtaç olduğu söz konusunun olmamaktadır. Bu da insanların bilerek veya bilmemek kûfre götürübilmektedir. Müstağni kelimesi de; Hiçbir şeye muhtaç olmayın herkesin kendisine muhtaç olduğu, bolluk, bereket ve rahatlık içerisinde yaşamayan demektir.156

Muğni kelimesi sözlükte; ihtiyaçını giderme, zengin etmek anlamlarına gelmektedir. Terim anlamı ise; Allah Teâlâ’nın istediği kimseyi yükseltip, zengin etmesi demek olup, Cenab-ı Allah’ın en güzel isimlerinden birisidir.157

Kur’an-ı Kerim’de doğrudan El-Muğni kelimesi geçmiyorsa da Allah Teâlâ’nın istediği birçok kuluna servet vererek zenginlikte bulunduğu işaret eden ayetler bulunmaktadır.158 Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Firavun "Ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir? "dedi. Musa "Bizim Rabbimiz, her varlığı farklı niteliklerle donatarağı yaratan, sonra da bu varlıklar nitelikleri doğrultusunda yönlendiren Allah’dir."

1.1.4.5. Bağy (بغى)

Bağy kelimesi sözlükte; araştırmada aşırı gidip haddi aşmak, arzu etmek, zulmetmek manalarına gelmektedir.160 Terim anlamı ise; Cenab-ı Allah’a karşı gelerek, dinin emrettiği kuralların dışına çıkmadır. Fıkıh ilminde anlamı olarak; isyan eden, isyankâr manalarına gelir.161 Bağy, ayrıca şu anlamları da ihtiva etmektedir: Hased, 155Râğib, Isfahani, a.g.e., s. 615.
156Yolcu, Mehmet, a.g.e, s.137.
157Tatlısu, Ali Osman, a.g.e, s.230.
158Yurdagül, Metin, a.g.e, s.235.
159Tâhâ,20/49-50.
160Râğib, Isfahani, a.g.e., s.136.
161 Rağib, a.g.e., 136
kıskançlık, zina, itaatsizlik ve zulüm gibi manalara da gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bağı’ın haset ve kıskançlık olarak geçtiği ayeti kerime şudur: "Onlar Allah’ın kendi bağışı olarak dilettiği kilına vahiy indirmesini çekemeyerek O’nun indirdiği kitabı inkar etmekle benliklerini ne kötü şey karşılığında sattılar da katmerli gazaba uğradılar! Kâfirlerle alçaltıcı bir azap beklemediştir.\(^{163}\)

Bağı ile zulüm’ün kastedildiği ayet şudur: "De ki; Allah sadece açık-gizli bütün kötülükleri, günahı, haksız saldırı, Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyler O’na ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediklerini söyleyemeğin haramı kıldı.\(^{164}\)

Bağı ile isyan ve itaatsizliğin kastedildiği ayet şudur: "Fakat Allah kendilerini bu zor durumdan kurtarır kurtarmaz hemen yüzden haksız yere taşkınlıklara dalarlar. Ey insanlar, yapacağınız taşkınlıklar asında kendi aleyhinizdir, bu yolla geçici dünyanın yararını elde edersiniz, ancak sonra bize dönersiniz, biz de yaptıklarınızı size bir bir haber veririz.\(^{165}\)

Bağı ile zinannın kastedildiği ayette şu şekildedir: "Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah’ın lütfu ile kendilerini zenginleştirene kadar namuslu kalmaya önem göstersinler, zınanı kaçırınsınlar. Ödeyebilirler bir bedel karşılığına özgürlüklerine kavuşmak üzere sizinle sözleşme yapmak isteyen elinizin altındaki köleler ile kendilerinde iyi insan olma belirtileri görüldüğün takdirde sözleşme yapınız. Allah’ın size bağışladığı servetinizden onlara yardım ediniz. Namuslu kalınca isteyen cariyelerinizi dünyalık çıkarınızı uğruna fuhşa zorlamayınız. Kim onları zorlasa bilisin ki, uğradıkları zararları zorlamadan sonra Allah onlar hakkında affedicidir ve merhametlidir.\(^{166}\)

Bağı kelimesiyle aynı anlam gelen” beğa, inbeğa, ibteğa "kelimelerinde de burada kısaca değinmekte faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Beğa; İnsanlara karşı kendisini büyük gördüğünden dolayı onlara eziyet etme, zulüm etme gibi davranışlarda bulunmaktır.

İbteğa kelimesi de; insanların bir şeyi elde etmek için çaba sarf etmesi olup, eğer elde etmek istediği şey güzelse, fiil de güzeldir. İnbeğa ise; Bir kimse bir şeyi elde etmek istediğini zaman o şeyin kendisine uygun olması, uygun düşmesidir.\(^{167}\)

\(^{162}\) Mukâtil b. Süleyman, a.g.e, s.420-421.

\(^{163}\) Bakara, 2/90.

\(^{164}\) A’raf, 7/33.

\(^{165}\) Yunus, 10/23.

\(^{166}\) Nur, 24/33.

\(^{167}\) Ünal, Ali, a.g.m. ‘Bağı’, Şamil İA, I,255.
Hz. Âdem'den (a.s) bu yana Allah’a inanan insanlar, birçok sıkıntılarla imtihanlardan geçmektedir. Öyle zamanlar oluyordu ki, zalimlerin zulümünde tahammülleri kalmayarak Allah’ın yardımı ne zaman diye haykırıyorlardı. Sonunda Allah, onlara rahmet kapılarını açarak, gönül rehine olarak ferahlatmıştır. Şımaran insanlar ise, Allahın dinine bağlı kalmayıp, mal ve mevkileriyle gururlanıp insanların üzerinde bağı (zulüm) ederek mallarına el koyuyordu.

1.1.4.6. Ulüvv (علو)


"Allah söyle dedi: "Ey İblis, bizzat vasıtasız olarak yaratığımı Secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibirlendirin mi? Yoksa şımaranlardan mı oldun?"174

Sabuni bu ayeti söyle tefsir etmektedir: Allah, her şeyi yaratmıştır. Hz. Âdem’i de kendi eliyle yaratıp ve tüm isimleri de ona öğretti. Melek ve Şeytan’a kendisine secde etmesini emretti. Şeytan kibirlenmiş secde etmekten kaçındı. Bu ayeti kerime: "Ey
iblis, bizzat vasıtasız olarak yarattığına secede etmekten seni alkıyan nedir? Kibirlendin mi? Yoksa şımaralarından mı oldun? "Şeytani kinamak için inmiştir. 175

Kur’an-ı Kerim’de, Şeytan dışında da büyüklik iddiasında bulunup Rabbine karşı gelenlerden biri de olan Firavun ve kavmi de bu kavramla tanıştılmaktadır, şöyledi:

"Sonra Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimiz ile ve açık kanıtlara destekle olarak gönderdik. Firavun ile onun onde gelen adamlarına. Fakat onlar büyüklik kompleksine kapılarak iman etmeye yanaşmadılar. Zaten onlar kendilerini beğenmiş kimselerdi. 176

Bu ayette Allah Teâlâ, Hz. Musa ve Hz. Harun (a.s.)’u kendisinin bir tek ilah olduğunu, sadece kendisine ibadet edileceğini bildirmek için Firavun ve onun kavmine tebliğde bulunmak için gönderdiler. Fakat Firavun ve kendisine uyanlar kibirlendi, büyüklik tasladılar, Allah’in emrine uymaktan kaçındılar, kendilerine gönderilen o iki Peygamberin değeri, kıymetini anlamadılar. 177

1.1.4.7. Batire (بطر)

Batire kelime sözlükte; nimete şükretmemek, övünmede haddi aşmak, sevinmek, şımarmak, nimet ile azmak, kibir, gurur gibi anlamlara gelmektedir. Kur’an’dan batire kelimesinin anlamı ise, Allah’in kendisine vermiş olduğu servet ile şımarmak, Hakkı inkâr edip dini vecibelerini yerine getirmeyen zalim ve kâfirlerin sıfatıdır. 178

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de, İnsanları en mükemmel bir şekilde yarattığını, kendisine erişebileceğine tüm imkânları ve nimetleri verdiğini bildirmektedir. İnsanları bu şekilde donatmasının sebepleri ise; Rabbini unutmalarak ona hakiki bir manada bir kul olduunu göstermek davranışlarında alcakgönüllülüğü, doğrulu, yuvaşaklığı, şefkati ve merhametli olmayı istemekte. Aksine davranışlarında bulunanları ise yani; Rabbini unutup ona hakiki bir manada kul olmayıp, kendisine verilen nimetlerle şımaran, insanlara karşı büyüklenme iddiasında bulunanları ise Allah, onların zalimlerden olup, helak olacağını bildirmektedir. Bu iki durumla ilgili olarak Rabbimiz şöyle buyurmaktaadır:

175 Sabuni, a.g.e, V,308.
176 Mü”minun, 23 / 45-46.
177 Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Mealiisi ve Tefsiri, Sentez Yayını, İstanbul, V, 2282.
178 İbn Manzur, a.g.e., IV,68; Rağib İsfahani, a.g.e., s.129.

"Yurtlarından çalm satarak, halka gösteriş yaparak sefere çıkan ve insanları Allah yolundan alkışlanan gibi olmayınız. Şüphe yok ki, Allah onların bütün yaptıklarını bilgisi ile kuşatmıştır."

1.1.4.8. Atâ ( عدم )

Atâ kelimesi sözlükte; Nimetten dolayı şarmak, büyüklük taslamak, bağışlama, hibe, verilen şey anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da ise; bağış, lütuf, ihsan manalarına gelip, dört ayette geçmektedir. Şöyle ki:

"Mutluların varacakları yer ise cennettir. Gökler ile yer durduştu Rabbinin dileği uyarınca cennetlikler kesintisiz bir bağış olarak orada sürekli kalacaklardır."

Atâ kelimesinden meydana gelen Atiyye (çoğulu Atayan) ise; bağış, ihsan, hediye manalarına gelmektedir. Şu ayette olduğu gibi:
"Hepsine, onlara da bunlara da Rabbinin ihsanından artırmak veririz. Rabbinin ihsanı kesilmiş değildir."¹⁸⁴

Hz. Ömer (r.a.), fey ve zekât gelirlerinden elde ettiği imkanlarla kurmuş olduğu divan teşkilatı aracılığıyla fakir Müslümanlara yılda bir defa vermek için dağıttığı paraya Atâ demiştir. Medine de bunların dağıttımini halife kendisi yapmış, diğer yerlerde de bu dağıtım işini görevlendirdiği memurlara vermiştir. Memurlar bu atiyelerin dağıtımı yaparken bizzat kendileri evlere kadar götürüp muhtac olanlara verirdi.¹⁸⁵

Cenab-ı Allah ‘ın en güzel isimlerinden olan Rahim sıfatı, Dünya hayatında Rabbinin emirlerini yerine getiren mü’min kulları için ahiret gününde onlara mükafat olarak sadece Onlara mahsus kılınan bir sıfat olup; Rahman sıfatı ise, dünya hayatında herkesi kapsayan ve herkesi rızıklardıran Allah’ın bir sıfatıdır. Çünkü Allah’ın rahmet kapsıtı herbisesi açık olup bu rahmeti herkese kuşatır. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini elde etmek için birbirlerine karşı merhametli ve şefkatli olup, kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışmalarda bulunduğu zaman birbirlerine karşı olan sevgileri, saygıları daha da kuvvetlenir. Kalplerinde birbirlerine karşı beslenmesi olduğu kin, nefret, kibir gibi duyuguların kalpten çıkmasına sebep olur. Birçok kin ve nefretler insanların birbirleriyle hediyeleşerek yok olduğu gibi, aralarındaki sorunlarda ortadan kalkarak birbirlerine karşı muhabbet ve sadakat meydana gelir. Allah Resulü (s.a.v) kendisine verilen hediyeleri kabul etmek ve kendisi de karşılığı hediye verirdi. Biz insanlar da Resulullah’ın (s.a.v.) bu sünnetini yerine getirerek birbirlerimize karşı hediyeleşip ve hediyeleşmeyi teşvik etmeliyiz.

1.1.4.9. Tağa (طقى)

Tağa kelimesi; Ahlaki olarak belirlenmiş olan değerlerin dışına çıkma, taşkınlık yapmak, küfür ve isyanda haddi aşmak, olarak tanımlanmaktadır. Tağa kelimesinin türevleri olarak; tuğyan, tağut, tağiye olmaktadır.¹⁸⁶

Tuğyan kelimesi; İnkârda aşırıya gitmek, zulüm, aşırı azgırlık göstermek, haddi aşmak gibi manalara gelmektedir. Terim anlamı ise; Allah tarafından kendisine verilen lütuflar sayesinde belli bir yere gelip kendisini büyük görmeye başladığı zaman, gaflete

¹⁸⁴ İsrâ, 17/20.
¹⁸⁵ Karagöz, Ismail, a.g.m "Atâ" DKS, s.41.
düşüp haddini aşarak Rabbine ortak koşmaya başlar ve nefsine tabi olur, buna tuğyan denir.  

Tuğyan dört şekilde tefsir edilir: Dalâlet anlamına gelir, şu ayette belirtiliği gibi:

"Allah, insanlara iyiliği istedikleri cabuklukta kötülüğü verseydi, süreleri hemen bitirilirdi. Oysa biz, bizimle karşılaşacaklarını beklemeyenleri azgınlıkları içinde debelenmeye bırakırız."  

İsyan anlamına gelir, Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

"Şimdi sen Firavun'a git. Çünkü o gerçekten azıttı."

Yükseklik ve çokluk anlamlarına gelir, ayette:

"Sular kabarınca biz sizi akıp giden (gemide) taşıdık."

Zulüm anlamına gelir, ayet şöyle:

"Tartıda titiz olun diye."  

Tağut kelimesi; zorba kişi, azgın, insanlara zorla hükümden kâfir demektir. Kur’an’da, Kâfirlerin arkadaşı ve onların yardımcısının Tağut olduğu; inananların arkadaşları ve yardımcısının ise, Allah olduğu bildirilmektedir. Şu ayette bunun delilidir:


187 Kahraman, Fikret, a.g.m., "Tuğyan" DKS, s.664.  
188 Mukâtit b. Süleyman, a.g.e, s. 282-283.  
189 Yunus, 10 /11.  
190 Taha, 20 /24.  
191 Hakka, 69 /11.  
192 Rahman, 55 / 8.  
193 Unal, Halit, a.g.m."Tuğyan", Şamil İA, VIII, 99.

Tagîye kelimesi: büyük kral, yüksek ses, zor, büyük tufan, istikbar, insanları sindirip ezen hükümardar gibi anlamaları geldiştir. Kur'an-1 Kerîm; Nûh Kavminin azgnıkları, Semûd kavminin zulümleri, ad kavminin tașkınlıkları gibi tagîye ile nitelendirilmişdır.

1.1.4.10. İstinkâf (استنكاف)

İstinkâf kelimesi; çekinmek, tenezzül etmemek, tiksinmek anlamalarına gelmektedir. İstinkâf'ın nedeni, kişinin kendisini büyük görerek kibirlenmesidir. Fakat istinkâf, kibrin daha ileri boyutunu teşkil eder. Kişinin kendisini yaratandan Rabbine karşı imtina etmesi, gaflet, şehvet gibi durumlardan kaynaklanmyıp, Allah'ın emrini yerine getirmeme sebebi kibirdir.

Kur'an-1 Kerîm'de istinkâf kelimesinin geçtiği ayetlerde istinkâf’ın; İnsanların Allah’ın emirlerini yerine getirmekten imtina ettikleri, Meleklerin ve Peygamberlerin ise Cenab-1 Allah’a kullukta imtina etmedikleri bildirilmektedir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Mesih de, yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler de, Allah’a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O’na ibadet etmeye karşı çekimser davranırsa ve büyülkenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır. Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara eciplerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlîndan ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve

194 Bakara,2/257.
195 Yolcu, Mehmet, a.g.e.s.94.
196 İbn Manzur,a.g.e., IX, 340.
197 Polater, Kadir, a.g.e. s.65.
198 Karagöz, İsmail, a.g.m,"İstinkâf"DKS, s.339.
büyüklenenler, onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (veli) koruyucu-dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.”

1.1.4.11. Mele’ ( مل )

Mele’ köküden meydana gelen Mele’ kelimesi; seçkinler, fikir danışılan, halkın ileri gelenleri, grup, hulk, kabine gibi manalarla gelmektedir.200 Mele’ kelimesi Kur'an’da; fikirleriyle toplumu etkileyip onları yönlendirebilen kişiler, idarecilerin kendileriyle danıştığı kimselerdir. Mele’ kelimesi menfi olmayıp, ancak Kur'an’da bu kelime, topluları Peygamberlere karşı tahrif edip, onlara tabii olmayı engellediğinden dolayı bu kibirli grup kast edilir. Peygamberler tebliğ görevini yerine getirirken onların tebliğine engel olanların en başında büyüklik iddiasında bulunan müstekbirler, mel’eler bulunmaktaydılar.201 Mel’eler, toplumların seçkinleri, ileri gelenleri olup toplumların içinde bulundukları değerlere göre farklılık göstermektedir. Mesela; Kapitalist toplumlarda, serveti elinde tutanlar; Faşist toplumlarda, diktatörler, İslam da ise; âlimler gibilerdir. Mele’ kavramı Kur’an’da otuz ayette geçip, daha çok müsrik toplumların ileri gelenleri ve inananlara karşı zulüm, işkencede aşırıya gidenler için kullanılmaktadır.202 Allah şöyle buyuruyor:

"Kavminden büyüklık taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen müminlere: “Siz, dediler, Salih’in, gerçekten Rabbi tarafından gönderildiği biliyorsunuz?” (Onlar da): "(Evet), doğruyu biz onunla gönderilen inananlarz!” dediler.”203

Mele’ler; toplumun ileri gelenleri olduğu gibi, hükümdarları etkileyen ve hükümdarların istişare ettiği kimselerde olmaktadırlar. Allah şöyle buyuruyor:

199 Nisa, 4/172-173.
200 Firuzabadi, a.g.e, s.66; Raqib, İsfahan, a.g.e, s.776.
201 Tellioğlu, Ömer, a.g.m., “Mele”, Şamil IA, V, 171.
202 Ünal, Ali, a.g.e, s 420.
203 A’raf, 7 / 75.
"Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz! Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?""204

Bu ayetlerde anlaşılıyor ki: Toplumların önderleri, ileri gelenleri ellerindeki sermayelerinin, makamlarının ve güçlerinin kaybolacağı endişesine kapıldıklarından dolayı Peygamberlerin davetine karşı çıkmışlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.)'ın davetine karşı çıkan, var güceryle onu susturmak için ellerinden gelen her şeyi yapan Kureyşlilerin önde gelenlerin sebebi de buydu.205 Bu hususla alakalı olarak Cenab-1 Allah şöyle buyuruyor:

وَاِذَاٌجَاءَتْهُمٌْايَة ٌقَالُواٌلَنٌْنُؤْمِنٌَحَتّىٌنُؤْتىٌمِثْلٌَمَاٌاُوتِىٌَرُسُلٌُاَلٌِّّاَعْلَمٌُحَيْثٌُيَجْعَلٌُرِسَالَتَهٌُسَيٌُيَالَّذينٌَاَجْرَمُواٌصَغَار ٌعِنْدٌَاَلٌِّّوَعَذَاب ٌشَديد ٌبِمَاٌكَانُواٌيَمْكُرُونٌَ"  

"Onlara bir ayet gelince, "Allah'ın peygamberlerine verilen vahiy aynen bize de verilmedikçe asla inanmayız" derler. Oysa Allah peygamberlik görevini kime vereceğini herkестen iyį bilir. Bu azılı günahkârlar düzenledikleri komplolardan ötürü Allah katında aşağılanmaya ve ağır azaba çarpılacaktır."206


Bu ayet ve olayda anlıyoruz ki; Müşrik liderleri Hz. Peygamber’ e gelen vahiy niye bize gelmedi diye kıbirliendiklerinden dolayı iman etmiyorlardı. Bu kıbirlerinden dolayı Cenab-1 Allah bu dünyada onlara ceza verdiği gibi Ahirette de en kötü yer olan Cehennemle azaplandıracaktır.

1.1.4.12.İstihza’ ve Suhiye ( استهزاء وسخرية)

Suhiye kelimesi; maskaralığa almak, eğlencemek, gülemecek bir şekilde başkasının kusurlarına dokunmak gibi anlamlara gelir. İstihza kelimesi ise; alaya almak,
taşlamak, gıyapta mizahta bulunmak, başkalarını küçük düşürmek maksadıyla gizli bir şekilde laf dokundurmak gibi anlamlara gelmektedir.\(^{208}\)

Kur’an-ı Kerim’de İstihza ve Suhriye kelimelerin geçtiği ayetlere bakıldığı zaman bu iki kelimenin çoğu zaman benzer manalarda kullanıldığı görülmektedir. Ama gerçek manalar ise suhriyénin, küçük görme; İstihza’nın ise, alaya alma anlamında kullanılacağı anlaşılmaktadır.\(^{209}\)

Allah şöyle buyuruyor:

"Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki alay ettikleri kimseler, kendilerinden iyi olabilir; Belki onlar kendilerinden iyi olabilir. Birbirinize hassas olmayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasık (yoldan çıkmış) olmak ne kötü bir adır.

Kim tövbe etmezse, İşte onlar, zalimlerdir."

Taberi bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: Bu ayeti kerimede umumi bir anlatım kullanılarak alaya almaktan, belki kimseler, kendilerinden iyi olanlarla ilgili olan her şeyi menetmiştir. Cenab-ı Allah, mü’münlerin birbirlerine lehine takmalarını, birbirlerini iyileştirmelerini, dil uzatmalara menetmesinin sebebi olarak, müslümanlar arasında kardeşliği, saygı, sevgiyi, şefkati ortadan kaldırmasıdır. Bundan dolayıdır ki, bu ayette böyle hareketlerde bulunan kimselerin günahkâr olacağını ve bu sıfatın da müslümanlara uygun olmadığı açıklanmaktadır.\(^{210}\)

1.1.4.13. Merah (مرح)

Merah kelimesi; kibirlenmek, bir kimsenin aşırı bir şekilde sevinerek haddini aşması\(^{212}\) büyüklüken, böbürlenmek,删除成功, kendini beğenmek manalarına gelip; Kur’an-ı Kerim’de,删除成功 ve büyüklüken manasında üç ayette geçmektedir.\(^{213}\) Allah şöyle buyuruyor:

\(^{208}\)Fıruzabadi, a.g.e., s.520.
\(^{209}\)Cevheri, a.g.e., II,680; İbn Manzur, a.g.e., IV,352.
\(^{210}\)Hucurat, 49/ 11.
\(^{211}\)Taberi, a.g.e, VII,510-511.
\(^{212}\)İbn Manzur, a.g.e., VI,417.
\(^{213}\)Karagöz, Ismail, a.g.m."Merah" DKS, s.426.
"Yeryüzünde şımarıklık taslayarak yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilirsin ve ne de boyca dağlara erebilirsin." 214

Allah Teâlâ, yeryüzünde büyüklük taslayanların, şımarların durumunu bizlere ayette şöyle buyurmaktadır:

"Bu durum sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmeyinizder. Cehennemin kapularından, girin orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenelerin yeri ne kötüdür."

Hakkı inkâr edip, hafife alanlar cehennem onlar için en kötü yerdir. Denilse ki, "məthwəyərinə "mixələ" nazma göre daha iyi olmaz mıydı? Yani; "Febi’se medgelül mütekebbirin" denilse Kur’anın nazmına göre daha iyi olmaz mıydı? Derim ki; "məthwəyərinə" de ebedilik yoktur, fakat. 215

de ebedilık vardır. Açıklamak gerekirse, bu mütekebbirler cehennemde ebedi kaldıklarından dolayı Allah Teâlâkelimesini. 216

Bu durum sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmeyinizder. Cehennemin kapularından, girin orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenelerin yeri ne kötüdür."

1.1.5. Kur’an’da Kibirle İrtibatlı Kavramlar

1.1.5.1. Kibir - İman İlişkisi

"Emân” kökünden meydana gelen iman kelimesi sözlükte; eman vermek, gönül huzuru ile benimsemek, söylediğini kabul etmek, birini söylediği sözde tasdik etmek gibi manalarla gelmektedir. Terim anlamı ise; Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Allah’tan getirmiş olduğu emirlerin doğruluğuna tereddütsüz bir şekilde inanmadır. 217

İman kelimesi, psikolojik ve fizyolojik olarak ikiye ayrılmaktadır. Psikolojik dediğimiz iç iman; duygusal, iradi ve zihinsel öğelerden meydana gelmektedir. Hissi olan bu duyguların muhtevasını; sevgi, fedakârlık, güven, teslimiyet, şefkat doğruluk

214İsra,17/37.
215Mü’min,40/75-76.
216Zemalşer,Mahmud b. Ömer, Tefsirul Keşşaf, Darul Marife, Beyrut,2009,s.415
217Rağib,İsfahani,a.g.e.,s.26;İbn Manzur,III,22.

Kur’an-ı Kerim,ahlak dışı olan davranışların insanların iç dünyasını tahrip ettiği ve insanların ahlaki olarak olmamış davranışlar üzerinde uzaklaştırarak hidayete girmelerine engel olduğundan sürekli etkili edilmektedir. Çünkü bu ahlak dışı olan tutum ve davranışlar insanların kalbini paslandırdığını ve insanların hakikatleri göremeyecek bir duruma getirdiğini söyler.

Mevdudi bu ayeti tefsir ederek şöyle der: Onların bu mevzuda hiçbir mantıklı düşünceleri olmamalarına rağmen ahiret gününü inkâr etmektedirler. Onlar, mantıklı ve net bir şekilde açıklık kantlar olmasına karşın, o kadar günah işlemişler ki onların kalpleri pas tutmuş ve gerçekçi göremediği için ahiret gününü inkâr etmektedirler.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bu gerçeği veciz bir şekilde şöyle izah etmiştir:

حَثْتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءٌ عَنِّ عَامِرٍ قَالَ ﴿سَمِعْتُ النُّعْمَانٌ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ ﴿أَلَّا ﹶوَإِنْ ﹶفِى ﹶالْجَسَدٌ ﹶمُضْغَةٌ إِذَا ﹶصَلَحَتٌ ﹶصَلَحٌ ﹶالْجَسَدٌ ﹶكُلُّهٌ ﹶوَإِذَا ﹶفَسَدَتٌ ﹶفَسَدٌ ﹶالْجَسَدٌ ﹶكُلُّهٌ ﹶهُمْ أَلَّا ﹶوَهِيٌّ ﹶالْقَلْبٌ﴾

Nu’man b. Beşir’den rivayet edildiğine göre Allah Resulü(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘Dikkat edin! Vücutta öyle bir parçası vardır ki, o iyi, doğru, düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru, düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”

---

219 Koç, Zafer, a.g.e, II, 99.
220 Mutaffifin, 83/14.
221 Mevdudi Seyyid Ebu’l A’la, Tefhimul Kur’an(Kur’an’ın Anlamı Ve Tefsiri), İnsan Yayınları, İstanbul, 2013, VII, 68.
222 Buhari, İmam 39; Müslim, Musakat 107.
Yüce Kitabımız Kur’an, müslümanların güzel ahlaka sahip olduğunu bildirmekte ve Allah’ın, onların bu güzel ahlaklarından dolayı övdüğünü belirtmekte, aksine kötü ahlaka yeltenen mü’mün kullarını da ikaz ederek şöyle buyurmaktadır:

ولا تَصَعَّرْ خَذَلَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَفْسِحُ فِي الْأَرْضِ مَرَضًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَخْتَالٍ فَخُورٍ

"İnsanları küçümseyip yüz çevirme yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah, kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez."223

Taberi bu ayeti tefsirinde şöyle açıklamaktadır: Ayette anlatılan "Yüz çevirerek böbürlenme" anlamı, insanlar birbirleriyle konuştuğu zaman kişinin, karşısındakini aşağılamamasını ve gurura sürüklenmemesini anlatır. Mücahid ise bu ayeti: Küs olan kişilerden biri konuştuğu zaman diğerinin yüzünü çevirmesini kasteder. İbrahim en Nehai de: İnsanlar konuştuğu zaman karşısındağini küçük gördüğünden dolayı ağzını eğip bükmeyi kasteder.224

Bu hususla alakalı olarak Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Bilal-i Habeşi’ye(r.a.)’siyah kadının oglu’ diyerek hakaret eden Hz. Ebu Zerr’i (r.a.), Peygamberimiz’in (s.a.v.) şu şekilde knadığı bilinmektedir: “Onu, annesinin renginden dolayı mı ayıplıyor sun? Demek ki sende hala cahiliye ahlakı bulunmaktadır.”225

Bu hadisi şeriften anlıyoruz ki: Arapların acem üzerinde, acemin de Arapın üzerinde, siyahın beyaz üzerinde beyazın da siyah üzerinde takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Bundan dolayıdır ki, insanların birbirlerini annesinden, babasından, ırkından dolayı ayıplaması cahiliye âdeti olduğu için Müslümanlar bunlardan sakınmalıdır.

1.1.5.2. Kibir - Küfür İlişkisi

Küfür kelimesi sözlükte; nankörlük etmek, yalanlamak, gizlemek, örtmek gibi manalara gelmektedir. Terim anlamı ise; Allah’in emirlerini inkâr ederek, insanlara tebliğ görevini yerine getirmesi için gönderdiği peygamberleri yalanlamaktr.226 Kur’an-ı Kerim’de insanların, Allah’ı inkâr etmesine ve Peygamberleri yalanlamaya götüren nedenlerin; insanlardan ve toplumdan kaynaklanan nedenler olduğu görülmektedir.

---
223Lokman,31/18.
224Taberi, a.g.e., VI,437-438.
225Buhari, İman 22,Edeb 79,Itk 28;Müslim, Eyman 38,40;Ebu Davud, Edeb 133.
226Karagöz, Ismail, a.g.m.,” Küfür”,DKS,s.390.
İnsanın kendisinden kaynaklanan neden olarak, büyükülüğ iddiasında bulunarak kendisini yaratan Rabbine ihtiyaç duymamasıdır. Tolumdan kaynaklanan neden ise, insanların çevrenin ve ailenin tesirinde kalarak atasını gibi olmaya çalışmak olduğu görülmektedir. 227

Küfür; İnsanlara verilmiş olan lütufların, ihlasları kendisini yaratıp Rabbinden olduğunu fillerinde, hareketlerinde ve davranışlarında gizlemektir. Mesela; Allah’ın kendisine vermiş olduğu servetten dolayı Rabbine şükür etmesi gerekmektedir. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Yüce Allah’ın hiçbir şeyi ihtiyac yoktur ve bağışı karşılıksızdır.” dedi. 228

"Kutsal Kitap kaynaklı bilgisi olan biri ise" Gözünü açıp kapamadan o tahtı sana getireyim” dedi. Süleyman tahtı önünde yere konmuş göründü, “Bu, şükür edeceğim yoksa nankörce mi davranacağım diye beni sınavdan geçirmek isteyen Rabbi’nin bana yönelik bir lütfüdür. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Yüce Allah’ın hiçbir şeyi ihtiyac yoktur ve bağışı karşılıksızdır.” dedi. 229 Nankör insanlar Hz. Süleyman (a.s.) gibi bir davranışa bulunması gerekirken Karun’un:

Karun: "Bu servet, ancak bende mevcut bir bilgi sayesinde bana verildi" dedi. O bilmiyormu ki, kendisinden daha güçlü ve ondan daha çok cemaati bulunan nice kimseleri Allah helak etmişti. Suçlulardan günahları sorulmaz. Çünkü Allah onları bilir. 230

---

227 Demirci, Muhsin, a.g.e, s.136.
228 Ünal, Ali, a.g.e, s. 376.
229 Neml, 27/ 40.
230 Kasas,28/78.
Bu ayette de görüldüğü gibi, kendi gücüne ve kuvvetine güvenerek büyüklük taslayan kimselerin karşısında gerçeği görmelerine karşı hakkı inkâr ettiği görülmektedir. Bu hususla alakalı olarak başka bir ayette de Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

سَاَصْرِفٌُعَنٌْايَاتِىٌَالَّذينٌَيَتَكَبَّرُونٌَفِىٌالَْْرْضٌِبِغَيْرٌِالْحَقٌِّوَاِنٌْيَرَوْاٌكلٌَّايَةٌٍلٌَْيُؤْمِنُواٌبٌِ�هَاٌوَاِنٌْيٌَرَوْاٌسَبيلٌَالْغَىٌِّيَتَّخِذُوهٌُسَبيلااٌذلِكٌَبِاَنَّهُمٌْكَذَّبُواٌبِايَاتِنَاٌوَكَانُواٌعَنْهَاٌغَا فِلينٌَّ

"Dünyadaki haksız yere büyüklik taslayanları ayetlerimden uzak düşüreceğim. Onlar görecekleri hiçbir ayete inanmazlar, eğer doğru yolu görseler de o yola girmezler, fakat sapık yolu görince hemen ona koyulurlar. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamalar, umursamamalarıdır."


İnsanları en güzel bir şekilde yaratıp yeryüzüne gönderen Cenab-ı Allah, insanlara koymuş olduğu hükümleri yerine getirmeyi emretmiş ve yasaklamış olduğu şeylerden de kendisini muhafaza etmesini istemektedir. Ancak insanoğlu nefsine çok çabuk yenilen bir varlık olduğundan dolayı hatalar, yanlışlıklar yapabilir. Hakiki müslüman odur ki yapmış olduğu bu hatalardan dolayı pişmanlık duyup, Rabbinden kendisini affetmesini istemektedir.

Kişi bu hataları yaparken gafletinden dolayı yapmış olduğu için onu inkâra götürmemektedir, ancak kişi yapmış olduğu bu hatalardan dolayı pişmanlık duymayıp, Rabbinden bağışlanma isteğinde bulunmadığı zaman bu durum o kişiye inkâra götürmesine sebep olur. Çünkü İnsanları inkâra götüren sebeplerden birinin de kibirden meydana geldiğini Allah Teâlâ söyle ifade etmektedir:

231 A’raf,7/146.
232 İbn Kesir, a.g.e, VI,3084-3085.
"Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecek de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları açık bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (veli) koruyucu-dost ve yardımcı da bulamayacaklardır."

1.1.5.3. Kibir ile Kızb İlişkisi

Kızb kelimesi; İnsanların fiillerinde, hareketlerinde, sözlerinde doğruluktan uzaklaşarak yalana başvurması, yapmış olduğu eylemin doğru olduğunu bilmesine rağmen, bilerek gerçek olmayan eylemlerde bulunmaktadır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Hem o kıyamet günü görünür ki, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi?"


Psikologlar yalan söyleyenin birçok nedeni olduğunu, bunların çocuklarda ve yetişkinlerde farklı olduğunu söylemektedir. Çocukların yalan konuşması; utanmak, çekinmek, ilgi çekmek, sevgi sağlamak, cezalandırılmaktan çekinmek, kendini üstün göstermek, övmek gibi nedenlerden kaynaklanmıştı, yetişkinlerde ise; yalanı alışkanlık haline getirmek, kin beslediği kimseden intikam almak, bir çıkar elde etmek gibi nedenlerden kaynaklandığını söylemektedir.

233 Nisa,4/173.
234 Zümer,39/60.
236 Kasapoğlu, Abdurrahman, a.g.e, s.75-76.
İmam Malik'e ulaşışına göre, İbni Mes'ud (radiyallahu anh) şöyle demiştir:

"Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı siyah olur. Sonunda Allah nezdinde yalançalar" arasına kaydedilir."237

Bu hadiste anlıyoruz ki, insan yalan söylemeye kalbindeki iman nuru çıkıncaya kadar kalbi katılaşır. Allah tarafından da yalancı yazılır ve Allah’ın lanetine müstahak olur.

1.1.5.4. Kibir ile Cehl İlişkisi

Cehl; ilmin zıddı olup, karşı tarafta onun hak ve hukukunu hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, önemsememek, bir nesneyi öne çekmek üzere çıkartmak, onun hak ve hukuku hafife almak, eğer hevesleri ve tabi olmaları, din adamları ve atalarını taklitte aşırıya gitmek, hiçbir bilgiye sahip olmadan davranışlarında bulunmak, şeytanın buyrukları doğrultusunda davranırlar, kibir, gurur, ucb gibi sebepler sayılabilir. 239

Cehaletin nedenleri şunlardır: İnsanların belli bir seviyeye gelmek için hırslanması, insanların heva ve heveslerine tabi olması, din adamları ve atalarını taklitte aşırıya gitmek, hiçbir bilgiye sahip olmadan davranışlarında bulunmak, şeytanın buyrukları doğrultusunda davranırlar, kibir, gurur, ucb gibi sebepler sayılabilir. 239

Cehaletin ortaya çıkış nedenlerine bakıldığında görülmektedir ki, cehalet ile kibirin birbirleriyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Şu ayette görüldüğü gibi:

"İkizler için inkâr edenler, kalplerine öğre ve gayreti cahiliye çağının öğre ve gayretini koymuşlardı. Allah da elçisine ve mü'mininlere huzur ve güveni indirdi; Onları...

237 Canan, İbrahim, a.g.e, 14/547.
238 Ibn Manzur,a.g.e.,XI.129; Rağib, İsfahani,a.g.e.,s.209.
239 Buladi, Kerim, a.g.e,s.51.
takva sözüne tutumalarını sağladı. Onlar, bu sözle layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilmektedir.”


Bu ayette geçmekte olan "Hamriyetü’l Cahiyye" ifadesinden kastedilen mana; onların benliklerinde yatan büyüklükmeyi duygusu anlasılmaktadır. Cahiyye terimi; Cahiyye Arapların davranışlarını, tutumlarını, tavırları, inançlarını kısacası tüm hayatları için kullanılan bir tabirdir. Cahiyye Arapları, büyüklük iddiasında bulunduklarından dolayı kendilerini küçüklük iddiasında bulunduklarından dolayı kendilerini küçük düşürecek tüm şeylere direnen bir toplumdu. İslam dini, Müslümanların hayatlarında cahiyye kalıntıları silinmiş olmasına rağmen, bazı Müslümanların bilincinde hala etkisi devam ettiği görülmektedir.

Şu hadisi şerifte belirtildiği gibi:

Bilal-i Habeşi’si (r.a.) "siyah kadının oğlu" diyerek hakaret eden Hz. Ebu Zerr’i (r.a.) Peygamberimiz’in (a.s.) şu şekilde knadığı bilinmektedir: “Onu, annesinin renginden dolayı mı, ayıplıyorsun? Demek ki sende hala cahiyye ahlakı bulunmaktadır.” Şeklindeki ifade de bunu göstermemektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

2. KUR’AN’DA KİBİR OLGUSU

2.1. Kibrin Mahiyeti ve Ortaya Çıkışı

Kibir; Bir insanın kendisini diğer insanlardan büyük görerek, sadece kendisine mahsus olan sıfatlarla nitelenmesidir. Kibir kavramı ikiye ayrılmaktadır: Batın olan kibir; kibirle anılıp, insanın nefsinden kaynaklanan bir ahlaktır. Zahir olan da; tekebbürle anılıp, insan azalarının yapmış olduğu hareketlerdir.246 Ucb kavramı, batını hareketleri meydana getiren nedendir. Çünkü kişi bilgisinden, amelinden, nefsinden dolayı kendisini beğenmekte olan, büyüklik iddiasından bulunan, kibirlenir.247

Kibir ile ucb kavramı birbirinden farklı kavramlar olup şu şekilde açıklanabilir: Ucb’da kişi kendisine verilmiş lütufların sahibinin Allah olduğunu unutarak, kendisini başkalarında büyük görerek o üstünlükle iftihar etmesidir. Eğer bu kendisine verilmiş olan lütufların başına karşı övüldüğü takdirde bu kibir olur. Ayrıca kibir; kendisyle kibir edilen ve üzerine kibir edilen bir durum olduğundan dolayı kendini beğenme olan ucb’dan ayrılır.248

İnsanların Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetlerden dolayı büyüklık, üstünlük taslaması gibi anımlara gelen kibir kavramı genel olarak; insanların oturması, kalkması, bakışı, giyimi, konuşması gibi hallerde, fiillerde, tavırlarda ve davranışlarında belli olmaktadır. Bunlara misal verecek olursak; insanların toplum içerisinde yürüdüğü zaman başını dik tutması, yanlarındaki küçük gördüğünden olayı gözlerini aşağı ve yukarıya bağımsız, nefes aldığı zaman uzun bir şekilde solunum alması şeklinde ortaya çıkmaktadır.249

2.2. Kibri Teşvik Edip Hazırlayan Sebepler

Batını davranışların bir sonucu olan zahir kibrin üç nedenleri bulunmaktadır:

Birincisi: Mütekebbir’den olan ubc’dir.

İkincisi: Kendisine karşı kibir taslayandan olan haset ve kin olmaktadır.

246 Aydın, Hayati, a.g.e, s.241.
247 Gazali, a.g.e, III,818.
248 Aydın, Hayati, a.g.e, s.244.
249 Kasapoğlu, Abdurrahman, a.g.e, s.46.
Üçüncüüsü: Ucb, haset ve kin dışındaki şeylerle alakası olan riya’dır. Bizde burada kibir konusunun daha iyi bir şekilde anlayabilmek için kibri teşvik edip hazırlayan sebeplerin neler olduğu hakkında bilgiye çalışacağız.

2.2.1. Ucub


"Hükümdarlardan Ahmet b.Tüheyl’in veziri olan Mihleb, bir gün güzel bir elbise giymiş, kendini beğenmiş bir şekilde yolda yürürken, yanına bir adam gelerek kendisine: "Allah ve Peygamberinin sevmediği bir biçimde yaptığın bu yürüyüş, nasıl bir yürüyüşüdür?" diye sorunca Mihleb şu cevabı verir: "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye sorunca adam da ona şu cevabı verir: "Bilirim, senin evvelin (yani yaratılışın) bir damla bulanık su, sonun ise bedeninin kurtlara gıda olmasıdır" diye cevap vermiştir. Mihleb, bu söz üzerine bir söz bulamayınca çeker gider."
2.2.2. Hıkd (Kin)

Hıkd kelimesi; Arapça bir kelime olup, Farsçada bu kelime kin diye geçmektedir. Hıkd (Kin) kavramı; hıncını içinde tutmak, düşmanlık etmek, nefret etme, öfkelenmek gibi anımlarla gelmektedir. 255

Hıkd (Kin) kavramı; bir kimsenin başına karşı beslemiş olduğu öfkesini, nefretini, kızgınlığını sürekli bir şekilde sürdürmesidir. Kin ve öfkenin bazı durumlardan birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Öfke; yarı bilinçsiz, devamı olmayan, kısa süre, geçici olandır. Kin ise; uzun süre devam eden, sürekli olan ve nefret ettiği kimseye zarar vermeden önce bütün planlarını yaptıktan sonra nefret ettiği kişiye zara vermeye çalışmaktadır. Kin kavramı; toplumlara, gruplara, şahıslara, görevlere, şahsiyetlere, insanların şereflerine gibi çok değişik şeylere yönelmişti. 256

İslam ahlakçılarına göre kin; İnsanların nefret ettiği kişiden hıncını ve öcünü alamadığı zaman bu kızgınlığı kalpte büyüyerek kine ve düşmanlığa dönüştür. Gördüğü gibi kini ortaya çıkararak nedenlerin kızgınlık ve öcünü alma hırsıdır. Ayrıca bakıldığında zaman kinin birçok davranışın kaynağı olduğu görülmektedir. Mesela; gıybet, haset, ilişkileri kesme gibi. 257

Kur’an-ı Kerim, Müslüman olan kimselerin kendisini yeratan Rabbinden uzaklaştırırmak için firsthand olduğunu bildirmekte ve mü’mün olan kullarının kendilerini bunlardan kaçınırmamasını istemektedir. Bunlardan biri de kin duygusudur. Bu duygun öylesine tehlikeli bir davranışı ki müslümanları birbirine düşman etmekte, birbirlerine karşı nefret duygusuyla bakmakara sebeb olmaktadır. Müslümanlar bu duyguyu kalplerinde atıp, birbirlerine karşı sevgiyle, muhabbetle, kardeşçe davranışlarda bulunması gerekir. Rabbimiz şu ayette ne güzel buyurmaktadır:

وَالَّذينٌَجَاؤٌُمِنٌْبَعْدِهِمٌْيَقُولُونٌَرَبَّنَاٌاغْفِرٌْلَنَاٌوَلِِْخْوَانِنَاٌالَّذينٌَسَبَقُونَاٌبِالْْيمَانٌِوَلٌَْتٌَجْعَلٌْ

امَنُواٌرَبَّنَاٌاِنَّكٌَرَؤُف ٌرَحيم ٌ

"Muhacirlerden ve Ensar’dan sonra gelen müminler şöyle dua ederler" Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Müminlere karşı

256 Kasapoğlu, Abdurrahman a.g.e, s.45.
257 Özalp, Ahmet, "Kin", Şamil İA, IV,353.
kalbimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen, çok şefkatli ve merhametlisin."\textsuperscript{258}

Taberi tefsirinde bu ayet hakkında şöyle der: Mücahid’e göre bu ayette anlatılan insanların, daha sonra Müslüman olanlar olup, kendinden önceki Müslümanları hayır ile anacaklarını anlatılmaktadır. Katade ise; Allah, Hz. Peygamber’ın (s.a.v.), sahabilerini anlattıktan sonra, onlardan sonra gelen Müslümanları bu ayette anlatmış Müslümanların, Sahabelerini hayırla anmalarını emrederek, onlara dil uzatılmasını nehy etmiştir. Ibn Ebi Leyla da şöyle der; Bu ayette insanlar üç gruba ayrılarak değerlendirilmiştir, ilk muhacirler, ondan sonra gelip de onlara uyan tabiler ve tabilerden sonra gelen Müslümanlardır. İşte bu ayette bu son grup anlatılmış\textsuperscript{259}

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu duası da bizler için örnek teşkil etmektedir: "Ey Rabbim! Kalbime hidâyet eyle, dilimi doğru kıl, göğsümdeki hile ve kin duyusunu gider" diye duâ ve niyâzda bulunmuştur.\textsuperscript{260}

2.2.3. Hased

Hased kelimesi sözlükte; kıskançlık, çekememezlik gibi anlamlara gelmektedir. Terim anlamı ise; Bir kimsenin, başkasının elinde olan servet gibi olanakların onun elinden çıkıp, kendisine geçmesini istediğidir.\textsuperscript{261}

Hased kelimesiyle aynı köken gelen hasid, hasud, kavramları ise şu anlamlara gelmektedir: Hasid kelimesi, insanların ellerinde olan imkânların yok olmasını isteyip, kendinde de olmamasını istemesidir. Hasud kelimesi, İnsanların ellerinde bulunan imkânlardan hoşlanmayarak, onun yok olmasını istemesidir.\textsuperscript{262}

Konumuzun daha anlaşılabilmesi için hased ile gıpta arasındaki farkı belirtmek gerekmektedir. Gıpta kelimesi, Allah’ın başkasına vermiş olduğu olanakların o kimseden yok olmasını istemeyerek, bir benzerinin kendisine de verilmesini istemesidir. Bu güzel ahlaklardan olup, özendirilen davranışlar arasında sayılmıştır. \textsuperscript{263} Hased kavramı ise, gıpta kelimesinin tersi olup, başkalarının elinde bulunan imkânların yok olmasını isteyerek, o imkânların kendisine verilmesini istemesidir. Bu davranış kötü olan ahlaklarda birisi olup, yasaklanan davranışlar arasında sayılmasını. Şöyle bir
durumda vardır ki, bunu da burada belirtmekte fayda vardır. Bir günahkâr veya kâfir
tellerinde bulunan bu imkânları kullanarak, insanlar arasında fitne, huzursuzluk gibi
durumlara sebep oluyorsa, bunun yok olmasını istemek haram değildir. Zira bunun yok
olmasını istemek, ona kıskançlıktan değil, huzursuzluğun, adaletsizliğin, fitnenin yok
olmasını istemekten dolaydır.264 Hasedin haram oluşuyla ilgili olarak Cenab-ı Allah
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

ان تمسكتم عينًا و ان تمسكتم سببةً يفرحو بها و ان تمسكتم على شيءً لا يضركم كذا و إن الله
بما يعلمون محبًّا

"Eğer size bir iyilik dokunacak olsa bu onları üzer. Eğer başınızı bir kötülik
gelse bu yüzden sevinirler. Eğer sabreden ve Allah’tan korkarsanız, onların hilesi size
hiçbir zarar veremez. Hiç şüphesiz Allah’ın bilgisi onların yaptıklarını kuşatmıştır."265

Süleyman Ateş bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: Cenab-ı Allah bu ayette
Müslümanları ikaz ederek, dışta dost görünüp de içleri kıskançlık, nefret gibi duyguları
capsayan kimselerle konuşulduğunda dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde konuşulmalı,
onlara sırlarını söylememeli ve arkadaş seçiminde dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu
kimseler dost olmayıp, aksine düşman olan kimseler olup, Müslümanların
ilerlememesini, huzursuz olmalarını isteyerek bundan hoşnut olurlar.266

Hasedin ortaya çıkmasını birçoğ nedenleri vardır: Makam ve mevki sevgisi,
şakınlık ve hayranlık, kibir, düşmanlık, amaçlarına ulaşamama endişesi, toplumda
ilerde olma isteği, cimrilik gibi sebepler sayılabilir.267

İmam Gazali, hasedin dört kısma ayrıldığını söylemektedir,不属于：Birincisi; kıs
cançığın en kötüsü olup, kıskandığı kimseden o imkânların yok olmasını
istememidir. İkincisi; kıskandığı kimseden o imkânların ondan alınıp kendisine
verilmesini istemesidir. Üçüncüüsi; kıskandığı kimselerin elindeki imkânların aynısını
değil de benzerini istemesi, eğer bu benzeri imkânlardan yoksunsu, diğerlerinden de o
imkânların alınmasını istemesidir. Dördüncüüsi; imrendiği kimsede olan imkânların

264 Özalp, Ahmet, a.g.m."Hased",Şamil İA, III,192.
265 Ali İmran,3/120.
266 Ateş, Süleyman, Kur’an-ı Kerim’in Yüce Meali ve Çağdaş Tefsiri, Ankara Üniversitesi Basımevi,
267 Özalp, Ahmet, a.g.m,"Hased",Şamil İA, III,192-193.
kendisine de verilmesini istemesidir. Bu imkânlara ulaşabilmesi de yok olması istemez.\footnote{Haset konusunda Allah Resulû (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:}


Bu hadis şeritte anlaşılmaktadır ki, kıskançlık hastalığı sahibini felaketlere götürmesine sebep olan kötü bir ahlak olup, bilerek veya bilmeyerek Allah’ın takdir ettiğini, şeytanın yapmış olduğu hasedine ortak olmuş olur. Müslümanlar, kalbini bu kötü ahlaklardan temizleyerek, birbirine karşı muhabbetle, sevgiyle, saygıyla yaklaşıarak huzurlu ve mutlu bir toplum elde edilmiş olunacaktır.

2.2.4. Riya


Riya kavramı; ameli ve ittikadi olarak ikiye ayrılmaktadır: Ameli riya; sadece Allah için yapılması gereken amellerde, kulun beğenisini kazanmak için ilhâstan ayrılmaktır. İnsanlar yapmış olduğu ibadetleri aracılığıyla kendisini güzel göstererek, insanların beğenisini kazanmak, onların yanında krymet elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu riya şahıslarla sınırlı olmayıp, toplumu da etkileyen kötü bir huy olmaktadır. İttikadi riya: bu çeşit riya münafıklara mahsus olmaktadır. Münafık olan kimse, kalbinde küfrünü gizleyerek, açıktça ise Müslüman gibi davranan kimsedir. Münafıklarının hal ve
hareketleri sahte olup, düşünceleri tamamıyla aldatma üzerine kurulmuştur. Bu hususla alakalı olarak Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Küfürlerini gizleyerek (akıllarınca) Allah’ı ve müminleri kandırmaya kalkarlar. Hâlbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varamazlar." 

Başka bir ayette de Cenab-ı Allah münafıkların durumunu bizlere şöyle haber vermektedir:


Riyakâr insanlar, toplumda ün kazanmak, çıkar elde etmek için dini kendilerine alet edinirler. Mesela; sevmediği birini seviyormuş gibi görünmeye çalışıkları gibi görünmeye çalışmak geldi. 

Allah Resulü (s.a.v.) onların durumuya ilgili şöyle buyuruyor:

271Aydın, Hayati, a.g.e, s.279.
272Bakara,2/9.
273Bakara,2/14.
274Kasapoğlu, Abdurrahman, a.g.e, s.237.
275Arpa, Ahmed, a.g.m."Riya" Şamil, IA, VII,50-51.
Ebu Huşre ve İbn Ömer (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (a.s) buyurdular ki: 

İnsanların dünya hayatında mutlu olabilmeleri, ahiret yurdunda da mükafatlara nail olabilmeleri için kendisini yaratandan Rabbinin yasakladığı davranışlardan uzak durmasıyla mümkün olmaktadır. Bu yasaklanan davranışlardan biri olan riyadan korunabilmek için onun karşılığı olan ihlâs ve samimiyetle muamele etmek gerekmektedir. Çünkü insanlar birbirlerine içtenlikle, ihlâsla, samimiyetle davrandıkları zaman kalplerinde birbirlerine karşı beslenmiş olduğu riyâ, kin, kibir, gıybet gibi duygular atılmış olur.

2.3. Kur’an’da Kübren Sebepleri

İnsanlar büyüklenme iddiasında bulundukları zaman kendilerinde kibir meydana gelmektedir. İnsanların kendilerini üstün görebilmeleri için kendilerinde kemal sıfatlarından birinin olması lazımdır. Bu sıfatlar dini ve dünyevi olmaktadır. Dini olarak; amel ve ilim, dünyevi ise; güzellik, servet, kuvvet, asalettir. 277

2.3.1. İlim Sebebiyle Kübrenlenmek

Allah’ın kendisine vermiş olduğu ilimden dolayı büyüklik iddiasında bulunup, kendi ilmiyle kendisini diğer insanlardan faziletli görendir. Bu tür kibir, kibirlerin en

276 Canan, İbrahim, a.g.e, VII,312.
277 Gazali, a.g.e, III,806-807.
kötüsü olup, bu çeşit ilim sahibine hiçbir fayda vermemektedir. Asıl sahibine fayda veren ilim, Allah’tan korkarak ahiret için faydalı olan ilimdir. İlim sebebiyle kibre düşenin toplumda saygı duymayı, övülmemeyi, kendini yüksek yerde görmeyi istemesi gibi bekleniler içerisinde olmaktadır.278

İnsanlardan bazılarının ilimden dolayı daha çok övmelerinin iki sebebi bulunmaktadır: Birincisi; meşgul olduğu ilmin gerçek ilim olmadığını. Çünkü gerçek ilim, kişinin Rabbini ve kendisini bildiği ve Allah korkusunu bildiren ilimdir.279 Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Yine böyle değişik renkte insanların, hayvanlar ve davarlar yarattık. Allah’dan asıl korkanlar; O’nun bilgin kullarıdır. Hiç korkusuz Allah üstün iradeli ve bağışlayıcıdır.”280


İnsanlardan bazılarının ilimden dolayı daha çok övmesinin sebeplerinden ikincisi de; ilimle meşgul olan kişinin kötütü niyetli, altre nefisli ve kötü huylu olduğunu halde ilme dalımaz. Çünkü nefsini Rabbi’ne ibadete alıştırmadığından dolayı mayası kirli kaldığından dolayı hayırda eseri görünmemektedir.283 Bu hususla alakalı olarak; Taberânî Evsâtında ve Bezzâr “İsnadî- lâbeis” ile Ömer (r.a.) den ve Ebû Yâlâ da İbn Abbâs (r.a.) dan rivayetlerinde Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İslâmiyet zahir olup (her tarafa galebe çaalacak) hatta tüccarlar deryalarda istedikleri gibi seyahat edecekler ve atlar Allah yolunda (sulara) batacaktır. Sonra birtakım insanlar türeyecektir. Bunlar Kur’an okuyacaklar ve: “Bizden daha iyi okuyan var mıdır? Bizden daha bilgin var

278 Gazali, a.g.e, III,806-807.
280 Fatır,35/28.
281 Hucurat,49/13.
283 Gazali, a.g.e, III,807.


2.3.2. Amel ve İbadetin Çokluğu Sebebiyle Kibirlenmek

Salih Amel, İnsanların Rabbi’nin hoşnutluğunu kazanmasına vesile olacak ameller yaparak, Allah katında kıymetinin artmasına ve ahirette de mutlu bir hayat sağlasmasına neden olan amellerdir. Salih ameller ikiye ayrılır: Birincisi: İnsanların kendisine faydasi olan ameller olup; oruç tutmak, dua etmek, namaz kılmak, küfürle mücadeleledir. İkincisi: Başkalarına faydasi olan ameller olup; zekât ve sadakadır.286 İnsanlar, Allah’in kendisine verdiği nimetten dolayı çok çabuk kibirlenen bir yapıya sahiptir. İnsanlar, ibadetlerinde ve amellerinde büyüklük duygusuna kapılıklarından dolayı, dini ve dünyevi yönenden beklenmeleri bulunmaktadır: Dünyalıktaki beklenis; kendisini üstün gördüğünden dolayı, toplum içinde her hususta öncelik hakkının kendisine ait olduğunu söyleresidir. Dindeki beklenisi ise; sadece kendilerinin kurtuluşunu, diğerlerinin ise helakta olduğunu zannederler.287 Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: Bir kimsenin "insanlar helak oldu! "dediğini duyarsa, bilin ki kendisi, herkестen çok helak olandır.288

Gazalinin(ö.505/1111) eseri olan İhya adı geçen şu hikaye konumuzun daha iyi anlaşılmasında faydali olacağını düşünmekteyiz. Deniliyor ki; İsrailoğulları arasında bir kişi vardı. Ona şerrinin çokluğu düşündüğünden dolayı "İsrailoğulları'nın rezili!" derlerdi. Bu rezil bilinen kişi, başka bir kişinin yanına gitti. Ona "İsrailoğulları'nın âbidi" denildi.289

---

285 Özdemir, Faruk, a.g.e, II,138.
286 Çeker, Orhan, a.g.m. "Ameli Salih", Şamil IA, I,181-182.
287 Gazali, a.g.e, III,808.
288 Müslüman, Birr 139;Ebu Davud, Edeb 85.
İsrailoğulları'nın âbidiyim, bu ise İsrailoğulları'nın rezili. Bu sefer rezili gölgelendirmeye başladı" şeklinde. İşte bu hikaye sana, Allah Teâlâ'nın kullardan asıl kalplerini istediğini gösterir.

2.3.3. Soy Üstünlüğü Sebebiyle Kibirlenmek

Hz. Muhammed’in (s.a.v) gönderiliş gayesinden biri de kötü olan cahilîye ahlaklarını ortadan kaldırmaktır. Bu cahilîye ahlaklarından birisi de insanların kendi soyuyla övünenleridir. Kendi soyuyla övünen insanlara karşı Selman’ı Faris’in şu sözü çok manidardır: ‘Kays ve Temim kabilesine mensup kişiler kabileleriyle övündükleri zaman, Selman’ı Faris’i onlara şöyle derdi: Benim babam İsrail'dir, ben de bununla iftihar ederim.” demiştir. Bununla alakalı olarak Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.”

Taberi bu ayet hakkında şöyle der: Bu ayet, insanlar tek bir anne ve babadan meydana geldiğinden dolayı, birbirlerine karşı soyca üstünlük taslamanmasını gerektğini açıklar, üstünlüğün ancak Allah’in buyruklarını yerine getirerek ondan korkmakla olacağını söylemektedir.

Sabuni de bu ayet hakkında şöyle der: Bu hitap bütün insanlardır. Yani, ey insanlar! Biz sizi kudretimizle bir tek asıldan yarattık ve bir anne ve babadan meydana

---

289 Gazali, a.g.e, III,810-811.
290 Hucurat, 49 / 13.
291 Taberi, a.g.e, VII,515-516.
getirdik. Bu sebeple, ne baba ve atalarla övünmek ne de soy, sop saymak yoktur. Hepiniza Âdem’densiniz. Âdem ise topraktandır. Sizi milletlere ve çete bireylerle ayırdık ki, aranızda tanışma ve kaynaşma meydana gelsin, düşmanlık ve ayrılk olmasın.292

Ebu Zer el-Gıfârî şöyle demiştir: Hz. Peygamber’in yanında bir kişiyle tartıştık.(rivayetlerde tartıştığı kişi Hz. Bilal’dır) Ona "Ey siyah kadının oğlu" dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) şöyle dendi:

"Ey Ebu Zer! Ölçek doldu! Ölçek doldu (veya dolmadı; yani iyi ölçmedin.) Beyaz kadının oğlu, siyah kadının oğlundan üstün değildir! Bunun üzerine ben yere uzandım ve kişiye dedim ki: " Benim yanağımı bas!" diyerek özür diledim.293


Bu ayet ve hadislerden anlıyoruz ki; bir insannın izzeti, şerefi kabilesi ve kavmîyle değil, ancak islamla olmaktadır. Kavmiyetçilik cahiliye âdeti olup islamda yer yoktur. Bakınız Hz. Ömer (r.a.) ne güzel söylemiştir: Biz öyle bir ummetiz ki, Allah bizi islamla aziz kıldı. Eğer biz izzeti İslam dışında ararsak Allah bizi zillete düşürür.

2.3.4. Ekonomik Güç Sebebiyle Kibirlenmek

Allah’ın kendisine vermiş olduğu servetten dolayı kibirlenip, böbürlenerek kendisini yaratan Rabbini unutup, topluma ve insanlara karşı olan vazifelerini yapmayan kişiler kastedilmektedir. Servete karşı aşırı düşünün olan kimseler, servet...
dışında onlar için her şey değersizdir, sadece bu dünyayı düşünüp ahiretini düşünmeler, kısacası servetleri onların her şeyleridir.  

Allah onların bu durumunu bize şöyle haber veriyor:


Kur’ân’da geçen ayetlere bakıldığında görülüyor ki Karun, kendisine verilen servetten dolayı övünerek büyüklük iddiasında bulunmuştur. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

"Karun, Musa’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlak etmişti. Biz ona öyle hazineler vermişik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki; şımarma Allah şımaranları sevmez."


---

295 Buladi, Kerim, a.g.e, s. 166.
296 Tekäsür, 102/1-4.
297 Sabuni, a.g.e, VII, 411.
298 Kasas, 28/76.
Katafel, Dehhak ve Abdullah b. Abbas'tan nakledilen bir görüşe göre ise adı geçen güçlü topluluktan maksat, kırk kişidir. Bazıları bu topluluğun üç ile on, diğerleri ise on ile on beş kişi arasında değişen toplulukları olduğunu söylemişlerdir.299

Allah Resulü (s.a.v.) de konuya alakalı olarak şöyle buyurmaktaşırdır: O halde sevininiz ve sizi sevindirecek şeyi ümit ediniz! Vallahi! Ben sizin namınıza fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizin namınıza dünyanın sizden öncekilerere serildiği gibi size de serilmesinden ve dünyadan onların yarıştıkları gibi, sizin de yarış etmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi, sizi helak etmesinden korkuyorum."300 Diye buyurmuştur.

Hz İsa (a.s.) ,servetin üç afeti olduğunu söylemektedir: Birincisi, onu helalinden temin etmemek, ikincisi, helalinden kazansa bile março olmaya yerlere sarf etmektir. Üçüncüsü, memnuniyet yoluyla sarf etmek; memnuniyet yoluyla meşru olmayan yerlere sarf etmek, üçüncü is, meşru yollara sarf etse bile, o malı düzeltmekle meşgul olmaktır ki, bu da onu Allah'tan alikoyar." demştir.301 Konuya alakalı olarak diyebiliriz ki; İnsanların kendilerine verilen mal ve mülk gibi nimetlerden dolayı övünmesi onu Allah'ın emirlerini yerine getirmesine mani olmaktadır. İnsanlar bu mal ve mülk biriktirme hastalığından kurtulabilmesi için, bunu kendisine verenin Rabbi olduğunu bilip onu kendisine verdiği için zekât, sadakasını vererek Rabbine şükrünü yerine getirmiş olur ve kalbini de bu tür hastalıktan manevi yönenden temizlemiş olur.

2.3.5.Giyim, Kuşam ve Güzellik Sebebiyle Kıbirlenmek
İnsanlar, Allah tarafından şerefli bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsanları diğer varlıklardan ayıran nitelikler; akıl, idrak, konuşma gibi sebepler sayılmaktadır. İnsanlar, dünya hayatında maddi ve manevi yönlerden huzuru olabilmesi için Allah’ın emirlerini yerine getirmesiyle ancak mümkün olmaktadır. İnsanların maddi tarafını; bedeniyle ilgili olanlar olup; manevi tarafını ise, iç dünyasıyla alakalı olan ruhi yönünü teşkil etmektedir. 302

İnsanların maddi olarak beden yönünü teşkil eden ve diğer kişilere karşı üstünlük taslasının nedenleri olan; giyim, guzellik, boy gibi nedenlerden dolayı kendini övebilmektedir. Övünme vesilesi olan bu özelliklerinden dolayı, başkasının

299 Taberi, a.g.e, VI.346-347.
301 Buladı, Kerim, a.g.e, s. 167.
302 Şener, Sami, a.g.m, "İnsan", Şamil IA, IV,109.

İlham Gazali bu hadisi şerifi hakkında der ki: Bu çeşit övünme, insanların kalbinde gizli olan bir kibirdir. Eğer Hz. Aişeden (r.a) de o kadın gibi kısa boylu olmuş olsaydı onu; "kısa boylu olmakla" adlandırmazdı. Güya kendinin uzun boylu olması Hz. Aişeden (r.a) nin hoşuna gitmiş ve uzun boyluluğunu beğenmiştir.\footnote{Ebu Davud, Edeb 40; Tirmizi, Sıfatü'l Kıyame 52.}


Bu hadisi şeriflerde anlıyoruz ki, bir insanın; giyim, kuşam, elbisesi gibi olanın temiz olması, güzel olması, saç vs bakım olmasına dikkat etmesi kibir olmayıp, eğer bunlarla övünür ve kendisini beğenirse bu kibir olur.

2.4. Kibrin Kısımları
Kibir konusunda buraya kadar anlatılanlar kibir kavramının ne olduğunu, hangi anlamlarda kullanıldığını, nasıl ortaya çıktığını, sebeplerinin neler olduğunu ortaya koymaktadır. Burada ise kimlere karşı büyüklik, üstünlik taslandığı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kur’an’a göre kendisine kibir taslanan birincisi; Kendisine nimet verip de, kendisini en güzel şekilde yaratan Rabbine karşı, İkincisi; kendisini hidayete davet eden ve rehter olan Peygamberlerine, üçüncüsü de; insanlara karşı yapılan kibir olmaktadır.

2.4.1. Allah’a Karşı Kibirlenmek
Allah’a karşı kibirlenmek; Kibir kısımları içerisinde en tehlikeli bu olmaktadır.

303 Gazali, a.g.e, III,816.
304 Ebu Davud,Edeb 40; Tirmizi, Sıfatü’l Kıyame 52.
305 Gazali, a.g.e, III,816.
306 Ebu davud, Libas 29.
Çünkü insanoğlunu buna teşvik eden sebep ise; bilgisizlik ve azgınlık olmaktadır. Nemrut’un kendisini yaratan Rabbine harbetmeyi düşünmesi, Firavunun, ilahlık iddiasında bulunması gibi, Allah Teala şöyle buyurmuştur:

"Firavun'dan da kurtardık. Çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı."  

Sabuni bu ayeti tefsirinde şöyle açıklamaktadır: "Firavun; kibirli, suç işlemekten ve zulüm yapmakta aşırıya giden birisi olduğundan dolayı onları, onun baskıından ve zulmünden kurtardık." Diye tefsir etmektedir.

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) de bu tür davranışlarda bulununlar hakkında şöyle buyurmaktadır:

"Allah Teâlâ Hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm."

Bu hadisi şerifte anlaşılıyor ki, insanların bu iki sıfatın kendisinde de olduğunu söyleyerek büyüklükte bulunur, bununla başkalarına karşı övünürse, Allah Teâlâ ona azab edeceğini bildirmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de müşriklerin, Allah’ın ayetlerini yalanlamalarını ve kendilerine gelen bu ayetlerden yüz çevirmelerinin sebebinin de kibirden kaynaklandığını Allah bize şöyle haber veriyor:

"Oysa kâfirler kendilerine Rablerinden gelen her ayete yüz çevirirler. Nitekim onlar kendilerine gelen gerçeği, Kur’an’ı derhal yalanladilar. Fakat alay konusu etikleri gerçeklerin haberleri ilerde kendilerine gelecektir."
Taberi tefsirinde bu ayeti şöyle tefsir eder: Cenab-ı Allah, inatçı ve yalancı olan müșriklerin hallerini bize bildirerek, Allah’ın birlüğünü ve Peygamberin doğruluğunun gösteren delil ve mucize geldiğinde ondan yüz çevirdiler, aldırış etmediler. Peygamberini yalanladıklar, alay ettiler. Cenab-ı Allah da bu ayette Peygamberini alaya alan kâfirleri tehdit etmektedir ve bedir savaşında da bu tehditlerin bir kısmının ne olduğunu görmüşlerdir.312 İnkârcıların, Allah’ın emirlerini yerine getirmemesinin sebebi de kibirlerinden kaynaklandığını Kur’an bize şöyle haber vermektedir:

"Rabbiniz şöyle dedi: "Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim, bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyen, şüphesiz rezil ve perişan olarak cehenneme gireceklerdir.""313


2.4.2. Peygamberlere Karşı Kibirlenmek

Allah’a inanmayan insanların, Peygamberlerin Peygamberliklerini kabul etmemesinin sebepleri olarak; kendileri gibi insan olmaları, kendileri gibi zengin kişilerden değil de yoksul kişilerden olmaları gibi nedenler etkili olmaktadır. 315 Kâfirler, bu gibi nedenlerden dolayı bürünerek kendilerinde kibir duygusunu meydana getir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

311 En’am,6/4-5.
312 Taberi, a.g.e, III,467.
313 Mümin,40/60.
314 Komisyon,a.g.e.,IV,671.
315 Aydn, Hayati, a.g.e, s.247.
"Onlar da şöyle cevap vermişlerdi: "Siz de ancak bizim gibi bir beşersiniz. Rahman olan Allah hiç bir şey indirmemişti. Siz, yalancıdan başka bir şey değildir."

Sabuni bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: Kâfirler, siz de bizim gibi bir insansınız, bizden üstün bir tarafınız yok, nasıl olur da Allah, bize değil de size vahyetti? Allah, Peygamberlik ve vahiy diye bir şey indirmedi. Dolayısıyla siz Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir topluluktan başka değiliniz.

Kureyş Müşriklerinin birçok bahaneler ileri süren Hz. Peygamber'e (s.a.v) inanmama sebebi de onların bu kibiridir. Bu hususla alakalı olarak Allah Şöyle buyuruyor:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْكُرْفِيَّيْنِ عَظِيمٍ

Müşrikler: "Şu Kur'an, iki şehrin birinde bulunan bir büyük adama indirilsydi ya. " Dediler.


---

316 Yasin,36/15.
317 Şabuni, a.g.e. V,201.
319 Taberi, a.g.e. VII,324-325.
320 Kurtubi, a.g.e., XV, 491,492.
zannediyorlardı ki, bir düşünübilseler ki, Hz. Peygamber (s.a.v.), onların en şerflisi, en saygı duydukları kişi idi.321 Bu şekilde düşününenler hakkında Allah şöyle buyurmuştur:

"Kendini beğenmişler "Allah'ın aramızdan seçerek lütfuna lâyık gördükleri bunlar mıdır?" desinler. Biz onları böylece sınavdan geçirdik. Allah şükredenleri herkesten iyi bilen değil mi?"322

Kureyş’liler, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Peygamberlik mevkisini yakıştırmadılar, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) hor ve hakir gördüler. Hz. Peygamber’e "Biz nasıl senin yanında otururuz? Zira senin yanında şunlar vardır!" dediler. Peygamberin yanında olan köleler, fakirleri alaya aldılar.323 Onların bu davranışlarından dolayı Allah şu ayeti indirdi:

"Sırf Rab'lerinin rızasını dileyerek sabah-aksam O'na yalvaranlarla bir arada olmaya kendini zorla. Dünya hayatının çekiciliğini isteyerek böyle kimseleri göz ardı etme. Adımızı anmayı kalbine unutturduğunuz ve ihtiraslarına tutsak olarak kendini akıntıya kaptırılmış kimselerin arzularına uyma."324

Taberi bu ayet hakkında şöyle der: Bu ayet Kureyş’ın liderleri ve efendileri hakkında inmiş olup, Onlar Resulullah’tan fakir mü’minler olan İbn-i Mesud, Süheyb, Ammar, Bilal gibi erlerle oturup kalkmamış, kendileriyle oturup kalkmasını istemisti, bunun üzerine bu ayet nazil olmuştur ve ayette onlarla oturup kalkmamasını isteyerek, fakir olaan müslümanlardan ayrılmamasını emretmektedir.325

Gazali’nin (ö.505/1111) ihya adlı eserinde, Hz. Musa (a.s.) ile Firavun arasında geçen şu konuşma Peygambere karşı büyüklenmenin Allah’a karşı büyüklenme olduğunu bizlere güzel bir şekilde anlatmaktadır: Vehb der ki: Musa (a.s) Firavun’a

321 Gazali, a.g.e, Ill,801.
322 En’am,6/53.
324 Kehf,18/28.
325 Taberi, a.g.e, V,351.

Kur’an-1 Kerim’de Cenab-1 Allah, Hz.Musa (a.s) ‘nın Firavun’a yaptığı tebliğ görevinin Firavun tarafında nasıl bir karşılık bulduğu ayetlerde şöyle buyurmaktadır:


2.4.3. İnsanlara Karşı Kibirlenmek

Kişi kendisini beğenip başkasını hor ve hakir görmesi, onlara yüksekten bakıp onları aşağılamasıdır. Peygamberimiz (s.a.v.), insanların kibir tarifini; "İnsanları hakir görmek" şeklinde tanımlamaktadır.328 Kibirli olan insanlar başkalarına itaat etmezler, onlara karşı böbürlenirler, onlarla dalga geçip, onlarla küçümserler, onlarla aynı statüde olmak istemezler, Gururun bu kısmı birinci ve ikinci kısımdan tehlike bakımından daha aşağı ise de bunun da iki yönden tehlikesi büyütür.329

Birincisi: Aciz ve zayıf bir şekilde yaratılan insanoğlunun kendisini yaratan, kendisine nimetler veren Rabbi’ne karşı onun sıfatlarıyla büyüklik iddiasında bulunmakla, Rabbıyeye münakaşaya girişmiş olmaktadır. Bu şekilde davranışlarda bulunan kimse kimselerin durumu hakkında Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

326 Gazali, a.g.e, III,801.
327 Kasas,28/ 36-42.
329 Gazali, a.g.e, III,803.
Ebu Said ve Ebu Hureyre (r.a) anlatıyorlar: "Resulullah (a.s) buyurdular ki: "Allah Teâlâ Hazretleri şöyle dedi: "Büyülük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm."\footnote{Ebu Davud, Libas 25; İbn Mace, Zühd 16.}


İkincisi: Büyüklik iddiasında bulunan kimseler, Allah’ın buyruklarına karşı olmaya çağırır. Çünkü büyüklik taslayan kimseler, başkasından gerçeği duysa onu onaylamadığı gibi onun karşısında yer alır.\footnote{Gazali, a.g.e, III,803.} Bu hususla alakalı olarak Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

\[
\text{وقال الذين كفروا لاتسعون بهذا القرآن وآلموا فيه لعلكم تغلبون}
\]

İnkâr edenler: "Bu Qur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki ona galip gelirsiniz" dediler.\footnote{Fussilet,41/26.}

Vehbe Zuheyli bu ayeti şöyle tefsir eder: İnkârcıların bir kısmı diğerlerine şöyle dediler: Kur’an okunduğu zaman onu dinlemek için; susmayın, baş eğmeyin, buyruklarını yapmayın. Kur’an’ı okuyan kişi de şartmak için; sesinizi, ışığınızı yükseltin. Boyle yaparsanız galip gelen siz olmuş olursunuz, dediler. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), inkârcılarını kur’anı dinleyip iman etsinler diye açıkta okurdu. Onlar da engellemek için, şiir okuyarak, alkışlayarak, ışık çalarak engel olmaya çalışırlardı.\footnote{Zuhayli, Vehbe a.g.e, XII,487-488.}

Seleme bin Ekva’(r.a) anlatıyor: Bir adam, Resulullah (s.a.v)’ın yanında sol eliyle yemek yiyordu. Ona: Sağ elinle ye, dedi, O da: Yapamıyorum dedi. Efendimiz de: Yapamayasın, dedi. Adam surf bunu kıbrinden dolayı yapmıştı. Bir daha elini ağzına kaldıramadı.\footnote{Müslim, Eşribe 107.}
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

3. KUR’ANDA KİBİRLE İLGİLİ KISSALAR

İnsanları en mümíref bir şekilde yaratıp dünyaya gönderen Cenab-ı Allah, Kur’an’dan geçmiş ümmetlerin dünyanın süslü cazibesine çok çabuk kanarak kendini yaratan Rabb’ini unuttuğunu bizlere bildirmekte, bizlerin de aynı hataya düştümememizi istemektedir. Bu anlatılanlar, Kur’an’ın anlatımıyla yaşanmış hadiseler olduğu bunuzlere Allah Teâlâ Kur’an’da şöyle buyurmakta:


3.1.Şeytan ve Kibir

Şetane kökünden meydana gelen Şeytan kelimesi, haktan uzak olmak, öfkelen tutuşmak, rahmetten uzaklaşmak, helak olacak hale gelmek gibi anlamaları gelmektedir. Terim anlamı ise: Cinlerin inkârcı kısmından gizli bir varlık olup, Allah’ın emrine karşı gelerek, Allah’ın rahmetinden uzaklaşan demektir. Allah’ın emrine karşı gelerek başkaldıran şeytan, pis yılan, insan, hayvan ve cinlerden asi ve inatçılara denir.336 Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de birçok ayetlerde ve Hz. Peygamber (s.a.v.)de hadisi şerilerinde Şeytan yani İblis’ten bahsedildiğini görmekteyiz. İblis’ten bahsedilen ayetlerde İblis ile ilgili iki durum anlatılmaktadır.

Birincisi: Allah Teâlâ Hz. Âdem’i (a.s.) yarattıktan sonra meleklerin kendisine secede etmelerini emretti. Şeytan; büyüklik taslayıp, Allah’ın emrine karşı çıkıncı Allah onu rahmetinden uzaklaştırıldığından bahsedilmiş. İkincisi ise; İblis’in Cennette, Hz. Âdem ve Havva’yı kandırmak, Allah’ın kendilerine haram olduğu meyveden yemelerine

---

336 Ibn Manzur, a.g.e., VI,29-30.
sebep olduğu ve bu yüzden cennetten atılarak yeryüzüne innelerine neden oldu.337

Bu hususla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

وَأَذْكُرْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَنْ تَسْجُدُوا لِلَّذِي خَلَقْنَاهُ مِنْ نَحْورٍ أَلَّا إِلَيْهِ أَتْبَعِيَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ الْكَاذِبِينَ

"Hani meleklerle: Âdem'e secde edin demiştik de onlar hemen secde edivermişlerdi. Sadece Şeytan kaçırmış, büyüklik taslamış ve kâfirlerden olmuştu."338


Bu ayet ve hadiste de bildirildiği gibi, İblis'in bu adı almasını sebebi olarak Kendisini yaratılış maddesinden dolayı Hz. Âdem'den üstün görerek, Allah'ın secde emrine karşı çıktığını gösterir. Allah bu durumunu Allah bize şöyle haber veriyor:

قالَ بَلِيَّةٌ مَا مَنَعَكُ مِنْ تَسْجُدٍ لِلَّهِ وَكَبْرَتْ أَمْ كَذَّبْتَ مِنَ الْعَالِمِينَ فَلَنَا حِيَبُ مَنْ خَفَقَتْ مُنْ ذَلِكْ نَارٌ وَخَفَقَتْ مِنْ طَينٍ


---

337Güç, Ahmet, a.g.m, "Şeytan", Şamil İA, VII,303.
338 Bakara,2/34.
339 Sabuni, a.g.e, 1,87.
341 Güç, Ahmet, a.g.m, "Şeytan" Şamil, İA, VII,304.
342 Sad,38/75-76.

Şeytanın kendisini üstün gören bu şekilde bir davranışa bulunması ona hiçbir şey kazandırmadığı gibi tam tersine kendisinin Allah’ın katından uzaklaşmasına, Allah’ın rahmetini kaybetmesine, Allah’ın lanetlenmesine kadar üzerinde olması sebep oldu. Çünkü Şeytan, hisleriyle hareket ettiği dolayı kendisinin yaratıldığı maddenin tek olduğunu, gerçek bir yapıya sahip olduğunu zannetmiş ve kendi maddesinin ötesini görmemişti. Şeytan’ın yapmış olduğu bu karşı duruş onu kendisini üstün görmeye ve inkâr götürmesine neden olmuştu. Şeytan’ın bu durumu karşısında Cenab-ı Allah Ona şu ikazda bulundu:

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَاٌيَكُونَ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرْ فِيهَاٌ فَاخْرُجٌْاِنَّكََمِنَّالَّاغِرينٌَ

"Allah ona "o halde in oradan, orada büyüklik taslamak haddine düşmedi. Çık dışarı, sen alçağın birisin, dedi."344

Elmahalî Hamdi Yazar bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: Cenab-ı Allah Şeytan’a şöyle dedi; sen büyüklenip kendi maddesinden dolayı övündüğün için Melekler toplumundan ve cennet makamından in. Çünkü cennet makamı kendisini büyük görenlerin, inkâr ve isyan edenlerin makami olmayıp, kendini bilenlerin, alçakgönülü olanların yeridir. Allah, büyüklenme iddiasında bulunanları küçültür, alçaltır ve küçük düşürür. Aslında Şeytan şöyle düşünmektediydi: kendi maddesine güvendiğinden dolayı, fazilet ve hayırlığın özünden kendisine miras olduğunu, bu özelliklerin kendi elinden

343 Taberi, a.g.e, VII,145-146.
344 A’raf,7/13.
alınmayacağını, mutluluk makamından çıkarılmayacağını zannediyordu. Şeytan’ın bu zanni onu Allah’ın emirlerinden uzaklaştırıp, küçüklüğe ve hakarete mahkûm etti. 345

Hz. Âdem ‘e ( a.s ) üstünlük iddiasında bulunan, Allah’ın secede emrine karşı çıkan, Allah’ın rahmetinden uzaklaşan ve melekler arasındaki yerinden olan Şeytan bu seferde öl alma yoluna başvurdu, amacı insandı. Zira insandan dolayı Allah’ın rahmetinden kovulmuştu. 346 Şeytan bu hedefini yine getirmek için Allah’a şöyle niyazda bulundu:

İblis , “Bana insanların tekrar dirilecekləri günə kadar mühlet ver” dedi. 347

Bu ayette: Cennetîken yerî kaybeden İblis’ın Allah’tan mahşer gününe kadar yaşamak dileğinde bulunmasının sebebi, bu zaman zarında insanlara karşı nasıl düşmanca bir tavır takınacağını açıklamaktadır. Cenab-ı Allah, Şeytana ve ona uyan insanların nasıl aşıklayıcı bir halde kalacaklarını uyarmaktadır, şöyle ki:"İblis cennetten kovulma işite (Dedi ki:) Ey Rabbim! Sen (Bana dirilecekleri günə kadar) Âdem ile züriyetinin sona erip de yeniden hayata kavuşacakları vakte, ikinci sura üfürülme zamanına kadar (mühlet ver.) beni o zamana kadar öldürme!” 348 İsteğinde bulunmuştu. Şeytan Allah’tan mühlet istemekle insanları hayrete düşürerek öcünü alacağını ve kendisinin de ölümden kurtulacağı isteğinde bulunuyordu. 349

Mahşer gününe kadar kendisine yaşam hakkı verilen Şeytan’ın kusurunun farkına varıp, Allah’tan affını isteme yoluna gideceği yerde tam tersine daha da azgınlaştı. Kendisine mahşer gününe kadar oylanacığı bir amaç belirledi. Bu amaç, kendisini Allah’ın rahmetinden kovulmasına neden olan insanoğlu oldu. 350 İnsanlardan öcünü alacağını saygısız bir şekilde Allah’a şöyle açıklamada bulundu:

قال فيما أغويتي لأفنعد لله مصيرك السليم ( ) ثم لا تحلمهم مبين أيديهم ومن خلفهم ومن آيديهم ومن شملائهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ( ) قال اخرج منها منكم من شاء منكم لأمل من جههم منكم أجمعين

346İbn Manzur,a.g.e.,VI,30.
347A’raf,7/14.
348A’raf,7/15.
349Bilmen, a.g.e, II,1000.
350Güç, Ahmet, a.g.m, “Şeytan”Şamil, İA, VII,304.
"İblis dedi ki; "Beni kışkırtıp sapıltığını düşürüyorsun için, andolsun ki, doğru yolun üzerinde pusu kurup insanların yoluunu kesecigim. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarımdan, sollarımdan onlara sokulacağım da çoğunluğu süzürek bulamayacak. Allah dedi ki; Çık oradan yerilmiş ve kovulmuş olacak! Andolsun ki, insanlardan kim sana uyarsa, onları ve sizi birlikte cehenneme dolduracağım." 351

Bu ayetlerde Şeytan; İnsanları hak yoldan, doğru yolda çıkaracağına yemin ettiği bildirmektedir. Buna karşın Allah, kötü niyet besleyen ve planlar yapan şeytan’ı yerilmiş sayarak bulunduğu cennetten atılmıştır. Şeytan’a bu cezanın verilme sebebi ise; Allah’a başkaldırmış ve insanlara haset edip, onlara karşı kötü niyetli olmasını da bir cezasıdır. Şu halde insanlara hasetlik edip, insanlar için kötü niyetli olanları, insanların saadetini, refahını, bozma ise bu davranışın da cehenneme dolduracağı, Allah huzurunda cezaları çok ağır olacaktır.352

Allah kullarına karşı o kadar çok merhametlidir ki, kulları hata işledikleri vakit hemen onlarla alakasını kesmek, onların kendi hatalarını görüp bu hatalarını düzeltme fırsatını vermiştir. Allah hatalarını düzeltten kulları bağışlayacağını, aksine hatasını anlamayıp, hatasında ısrar eden kulları ise en ağır şekilde cezalandıracağını bildirmektedir. Bu ayetlerde de görüyoruz ki; Allah Teâlâ kendisine başkaldıran Şeytan’la hemen alakasını kesmediğini, ona fırsat verdiğini, şeytan ise bu fırsatı değerlendirmeyip, inadına devam edince Allah onu bulunduğu yerden kovarak en ağır ceza ile cezalandıracagını açıklamaktadır.

3.2. Karun ve Kibir

Cenab-ı Allah Kur’an’da kendisine verilen servetten dolayı büyüklik taslayıp onunla övünen kimselerden bahsetmektedir. Bu bahsedilenlerden birisi de Karun’dur. Karun, Hz.Musa’un kavminden olup, Kur’an’a adi dört yerde geçmektedir.353 Allah Teâlâ Kur’an’a Karun ile ilgili olarak şöyle buyurmaktaşır:

351 A’raf,7/16-18
352 Komisyon, Kur’an Yolu,a.g.e.,I,507-508.
353 Salah, Abdulfettah Halidi, (Çev: İbrahim Sarmuş), Kur’an Öyküleri, Kitap Dünyası Yayınları, Konya,2005, 1,149.


Razi şöyle buyurmaktadır: Karun, Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetler sebebiyle çok büyük servet elde etmişti. O kadar çok zengindi ki, hazineverlerin anahtarını taşımak dahi bir topluluğa ağır gelecek kadar çoktu. Fakat Karun bu zenginliği kendisine verenin Allah olduğunu görmeyip, kibirli bir şekilde kavminin karşısına çıkmak ve onları küçümsüyordu.356

Allah Teâlâ Karun’a kendisine verilmiş olan servet dolayısıyla şükür etmesini isteyerek şöyle buyurmaktadır:

وَابْتَغٌِِِّمَاٌاتيكٌَاَلٌّğını دَّارٌَالْْخِرَةٌَوَلٌَْتَنْسٌََِبَكٌَمِنٌَالدُّنْيَاٌوَاَحْسِنٌْكَمَاٌاَحْسَنٌَاَلٌُّّاِلَيْكٌَوَلٌَْتٌَبْغٌِالْفَسَادٌَفِىٌْالَْْرْضٌِاِنٌَّاَلٌَّّلٌَْيُحِبٌُّالْمُفْسِدينٌَ

"Allah’ın sana verdiği bu servet içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma, Allah sana nasıl iyilik ettiyse, sen de öyle iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk isteme, çünkü Allah bozguncuları sevmez." 357


354 Kasas,28/76.  
355 Taberi, a.g.e., VI,346-347.  
356 Razi,a.g.e.,VII,558-559.  
357 Kasas,28/77.  
358 Taberi, a.g.e, VI,347-348
"Böyle diyenlere karşı Karun yine bبيبürlenerek şöyle dedi: “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” diyordu. Sonunda Allah Teâlâ büyüklenmesi, kıbirlenmesi, Allah’ı tanmamasi ve malının şükrunü ödememesi sebebi ile Karun’u feci bir şekilde cezalandırmış, onu ve sarayını yerin dibine batırarak yok etmiştir. Adamları da Allah’ın bu cezasına karşılık ona yardım edememişlerdir. Kendisi de kendini savunup kurtaramış, mali, mülu hazineleri de ona bir fayda sağlamamıştır.359

Karun kendisine verilen bu serveti Allah yolundan harcayacağına aksine insanlara zulüm ederek, haksızlık yaparak kullanmıştır. Ayetlere baktığımızda İsrailoğullarının Karun hakkında iki görüşe sahip olduğu görülmektedir. Allah’a iman etmiş olanlar; Karun’un üstünlük taslamasını, haksızlık yapmasıını tenkid etmişler, kendisine verilen servetin Allah yolunda sarf etmesini istemişlerdir. Karun gibi olmak isteyenler ise; Bu serveti Allah, Karun’u sevdiğinden ve ondan razı olduğu için verdigini söylemişler, onun çok talihli olduğunu söyleyip, onun gibi olmak istemişlerdir.360 Ayette şöyle beyan edilmektedir:

"Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, “Keşke Karun’a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir” dediler.361 Onların bu şekilde Karun’u kendilerine örnek alıp gaflete düşen kimselere ilim sahipleri şöyle ikazda bulundu:

"Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler.362

Cenab-ı Allah kullara karşı çok merhametli olduğu için Şeytan’a verilen yani hatasını anlayıp Rabb’inden kendirisi bağımlı olarak bulunma fırsatını, Karun’a da

359 Kassas, 28/78-81.
360 Salah Abdulfettah Halidi, a.g.e 1,149.
361 Kassas,28/79.
362 Kassas,28/80.
vermiş fakat Karun bunu değerlendirmediği gibi aksine daha da çok şımarınca Allah, kendisini malıyla birlikte helak ettiğini Kur'an'da şöyle buyurmakta:

فَخَسَفْنَاهُ وَبَدَأَلَهَا الأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئةٍ يُصَرُّونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينِ

"Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah’a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi!"


Bu ayetlerde de anlıyoruz ki, bir kimse Allah kendisine mal mülk verdiği zaman buna karşı kendisini yaratan Rabbi’ne şükretmeyip, bu nimetlerin kendi çabaları sonucu olduğunu zanneden mütekebbirler, dünya hayatında Allah onları helak ettiği gibi, Ahiret yurdunda da onlar için elim bir azabin kendilerini beklediğini bildirmektedir. Biz Müslümanlar bu mütekebbirlerin akıbetlerinden ibaret alarak Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlerin şükrunsunu yerine getirerek, hayatımızı ve bizlere verilen servetimizi Rabbimizin rizasına uygun bir şekilde kullanmalıyız.

3.3. Nemrut ve Kibir

Hz. İbrahim (a.s.) zamanında iktidarda olan, Babil şehrini kuran ve Babil kulesini yapan Nemrut b. Ken’an, Allah’ın kendisine verdiğini güç, kuvvet ve iktidardan dolayı büyüklik iddiyasında bulunarak, kendisini Allah yerine koyup, bu konuda Hz. İbrahim (a.s.) ile mücadele eden ve insanlara zulüm eden bir hükümdar olduğu bildirilmektedir.

Kassas,28/81.
Kassas,28/82-83-84.
Komisyon,Kur’an Yolu,a.g.e.,1,408-409.
Nemrut kendisine tebliğde bulunan Hz. İbrahim’ın (a.s) çağrısına kulak vermediği gibi Onunla Rabbi hakkında mücadeleye girmiş ve kendişinin de İlah olduğunu iddia etmişti. Nemrut hakkında Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

"Allah kendisine iktidar verdi diye şımararak İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya giren adamı görmedin mi? İbrahim "Benim Rabbim, diriltebilen ve öldürebilendir" deyince adam "Ben de diriltebilir ve öldürebilirim" dedi. Bunun üzerine İbrahim "Allah güneşı doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir, bakalım" deyince o kâfir adam şaşırıp kaldı, söyleyecek söz bulamadı. Allah zulmeleri hidayete erdirmez."


"Bu, İbrahim’e, kavmine karşı verdiğimiz delilimizdir. Biz, dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbim, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi iyi bilendir."

366 Bakara, 2/258.
367 Taberi, a.g.e, II, 116.
368 En’am, 6/83.

قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأناهم العذاب
من حيث لا يشترون

"Kendilerinden önceki kâfirler de tuzak kurdular. Fakat Allah, onların binalarını temelinden sarstı. Tavanları başlarına geçti. Azap, bekledikleri bir yönden kendilerine geldi."370


3.4. Firavun ve Kibir

Fer’ane veya Tefar’ane kelimesinden meydana gelen Firavun kelimesi; bozulma, zarara uğratma, kibirlenen, saptırma, zulüm yapan, zarara uğratma manalarına gelmektedir. Mısırda hüküm süren Amerika krallarına verilen unvan olmaktadır. Mısır krallarına Firavun, Türklerin hükümdarlarına Hakan, İranlılarına Kisra, Bizanslılarına Kayzer denilmektedir.371

Kur’an-1 Kerim’de Firavun ismi yetmiş dört defa geçmekte olup, Hz. Musa (a.s)dan sonra bu kadar çok ismi geçen başka kimse bulunmamaktadır. Bu bize

369 Taberi, a.g.e, II,118.
370 Nahl,16/26.
371 Özalp, Ahmet, a.g.m."Firavun",Şamil İA, II,369;Ibn Manzur,a.g.e.,XIII,323.
gösteriyor ki, Firavun’un geçmiş toplumlar içinde en çok dikkati çeken günahkar olduğu anlaşılmaktadır. ß Kur’an bunu net bir şekilde bildirerek şöyle buyurmaktadır:

من فرعون أنّه كان عالياً من المسرفين

"Firavun’dan da kurtardık. Çünkü Firavun, kavmine seslenerek şöyle dedi: "Ey kavmim, Mısır’ın mülkü ve memleketimden akan şu nehirler benim değil mi görmüyor musunuz?""

Bu ayette Firavun, kibir taslayarak kavını olan Kıptilere dedi ki: Şu Mısır’ın bütün her şeyi, irmakları, bahçeleri, topraklarının kendisine ait olduğunu söyleyip, ey halkım bunu görmüyor musunuz? Dedi. Ve şöyle devam etti: Benim nasıl bir iyi konuşmacı olduğunu, Musa’nın ise nasıl zayıf bir konuşmacı olduğunu görmüyor musunuz? Dedi. Firavun; Allah’ın kendisine verdiği imkânı, bu imkânı azabın artırılması için verildiğini anlamamıştı.

Firavun kendisine verilen servetine o kadar çok güvenip azıyordu ki bu kibri onu Allah’a kadar götürerek şöyle dedi:

قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بنىهما ان كنتم موقفين

"Firavun, "Álemlerin Rabbi dediğin nedir?" dedi. Musa "Eğer kesin gerçeği öğrenmek istiyorsanız, O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir" dedi."

Hz. Musa (a.s) Firavun’a, göklerin ve yerin Malik’i tarafından gönderildiğini eğer bu kâinatın bir Rabb’i ve Hükümdarı olduğuna inanıyorsanız, Âlemlerin Rabbinin kim olduğunu anlamak sizin için zor olmayacaktır.


Hz. Musa’nın (a.s) bütün bu delillerinin hile olduğunu söyleyerek ona meydan okudu. Sihirbazlarını topladı. Hz. Musa’nın (a.s) mucizesi olan değneğin yılana dönüşüp, sihirbazlarının yaptıklarını yutunca mağlup olan Firavun haddini aşılır daha da ileri giderek şöyle dedi:

---

377 Mevdudi, a.g.e, IV,19.
378 Taha,20/50-56.
"Sizin en yüce Rabbiniz benim" dedi. Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı. Doğrusu bunda Allah’tan korkan kimseye ders vardır."


Görüldüğü gibi, Allah’ın kendisine verdiği gücüne, ilmine, makamına, malına güven duvian kimselerin, bunların bir gün ellerinden alacağıını ve kendilerinin de yok olacağını hesabı katmadan kendilerini İlah yerine koymaktadır. Çünkü bu kimseler kendisi üzerinde hakim ve otorite bir yaratıcıyi ret ve inkâr etmektedir.

---

380 Komisyon,Kur’an Yolu,a.g.e.,V,548.
381 Gazali, a.g.e, III,281.
382 Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay, Ankara, 1993, s. 208.
SONUÇ


Kur’an-ı Kerim’de kibrin ilk örneğinin şeytan olduğu görülmektedir. Çünkü Şeytan’ı kâfir kılan durum, Şeytan’un Allah’un emrini tartışması ve kendisini Hz. Âdem(a.s.)den üstün saymasıdır. Şeytan’ı buna iten sebep ise, kendisinin atesten yaratıldığı, Hz. Âdem(a.s.)in ise topraktan yaratıldığı söyleip, kendisinin yaratılış maddesini üstün olduğunu ileri sürerek Hz. Âdem(a.s.)e secede etmemesidir. Firavun’un Hz. Musa’nın, Nemrut’un Hz. İbrahim’in davetine kibir çıktıklarının nedeni ise, mal, mülk, makam ve mevkilerin kendilerine verdığı kibir ve gurur yüzünden olduğu ayetlerde beyan edilmektedir. Çünkü güçlü olmak, zenginlik içerisinde yaşamak isteği kişileri kibirlenmeye, dolaylı olarak da şiir ve küfre götüren nedenler
olmaktadır. Kendini ilim, mal, mülk, makam, mevki, güzellik, soy olarak üstün görenlerin anlayışı da aynı düşüncenin bir sonucudur.

BİBLİYOGRAFYA


BUHARİ, Muhammed b.İsmail, (ö.256/879), Camiu’s Sahih Misır, 1345.


BURSALI, Mustafa Necati, Esma-i Hüsna Şerhi, Erhan Yayınları, İstanbul.


ÇANGA, Mahmut, Mu’cem’ül Müfehres Tercümesi (Kur’an Kelimelerin Anahtarı), Timas Yayınları, İstanbul, 1986.


EBU DAVUD, Süleyman b. El-Eş’as es Sicistani (ö.275/888), Sünun, Misır, 1951.


KARAHİSARI, Mustafa b. Şemsettin, Ahteri Kebir, Daru İhyâtturasîl Arabî, Beyrut, H. 952.


KURTUBİ, Ebu Abdillah Muhammed b.Ahmet el-Ensari,(ö.671/1273),el-Camiu lı Ahkami’l-Kur’an, Darul Kutup,1384.


LUVIS, Ma’luf, Muncid, Matbaatul Kasulikiye, Beyrut,1980.


NEVEVİ, Riyazüs Salihin Tercümesi ve Şerhi, Çeviren:(İsmail Lütfü Çakan, Raşit Küçük, Yaşar Kandemir),Erkam Yayınları, İstanbul,2015.


### Ek 1. Orijinallik Raporu

<table>
<thead>
<tr>
<th>ÖĞRENCİ BİLGİLERİ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adı-Soyadı</td>
</tr>
<tr>
<td>öğrenci Numarası</td>
</tr>
<tr>
<td>Enstitü Anabilim Dalı</td>
</tr>
<tr>
<td>Programı</td>
</tr>
<tr>
<td>Dalgıçının Unvani, Adı-Soyadı</td>
</tr>
<tr>
<td>Tez Başlığı (Türkçe)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE


Uygulanan filtrelemeler:
1. Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları
2. Kaynakça
3. Yemin edildiğinde
4. 5 kelimeden daha az öne çıkan metin kenetlenmiştir

Yukarıda görülen obranın doktora tezi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ayrıntılarla benzerlik oranının aşarı olduğu ve tez çalışmalarının bir ürün olabileceği bir incelemeye uygun olmaması dolayısıyla her türlü hükümlü kabul etilmiş ve yukarıda verilmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN
Dalgıçının Adı-Soyadı
(İmzası)

Prof. Dr. Erkan YAR
Anabilim Dalı Başkanı
(İmzası)

---

F.L.LİSAN SÜSTİ EĞİTİM ÖĞRETIM YÖNETİMİ

Maddede 41- Lisansüstü tezlerde iki birlikte teslim edilmesi gerek belgeler sunulur:
1) Lisansüstü tezler, süvamba önprüsünde Fakülte programı raporu ve ilgili makale sorununun kabul edilmesi için belirli bir ребенektesi teslim edilir.

Tez inşası, inşanlık olarak etik kurallar dahilindeki benzerlik oranının belirlenmesi için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tezin, inşanlık karşısında değerlendirilmesi için TÜRKMİN'den alınan raporda "benzerlik oranı"'ın, "alanlar hariç" en fazla %10, "alanlar dahil" %30'u geçmesesi şekilde kabul edildi.

1 Makale şartı doktora öğrencilere kapsamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ


Elazığ merkez Akçakiraz Beldesi Elazığ Yem Sanayi Camiinde imam hatiplik görevini yapmaktayım. Evli ve iki Çocuk babasıyım.