HANEFİ USÜLÜNDE LITERAL YORUM ÖRNEKLERİ

Ahmet İŞLEYEN

Öz


Anahtar Kavramlar: Kur’an’ın anlam ve yorumu, Usul-i fikh, Hanefiler, LITERAL Anlam, Şer’i Delil

Abstract

Examples of Literal Interpretation of the Hanafi Method

As it is known, jurisprudents of Hanafi School to ensure the legitimacy of their methods appealed to many sources including the Qur’an. This study examined the verses referenced by jurisprudents of Hanafi School. Thus, basic information will be given about this School’s understanding of Qur’an and it’s method of comment. From our perspective, the Hanafi jurisprudents were willing to support the legitimacy of their evidences of the Shari’a by appealing to the Qur’an.

Key Words: Understanding and Interpretation of Qur’an, Usu’l al-Fiqh, Hanefi, fits, Literal Meaning, Religious Evidence

*Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen; aisleyen@meb.gov.tr
Giriş


1. Meşruiyet Arayışı ve Kur’an


İslâmî olmak iddiasındaki her fikrin veya mezhebin, gücünü ve temelini Kur’an’ıdan alma düşüncesi tabiîdir. Fakat Kur’an, lazfî ve manası ile bu
görüşleri ne kadar doğrulamaktadır, sorusunun cevabı da verilebilir. Kanaattimize bu, bir yöntem ve bir algılama sorunudur.


2. Hanefi Fikhının Kaynakları ve Literal Yorum Örnekleri


Haneefilerin bu meyanda delil olarak gösterdikleri ayetlerden birisi En’âm suresi, 38. ayet; diğeri de Nahl suresi, 89. ayettir. (Debuşi 2001: 20; Cassâs 1985a: III, 388; Cassâs 1985b: III, 189-190; Pezdevî 1307: I, 21, 23; 1307: III, 991; Serahşî 1993: I, 120, 139, 305.).


Ayetle Ilgili Görüşler: En’âm süresi Mekke’dede nazar olmuştur. İncelediğimiz ayette ilgili herhangi bir nüzul sebebi ise nakledilmemiştir. Surede mekkî surelerin genel muhtevasına uygun olarak, müşriklerin Allah’a ve onun peygamberine ve de ahirete inanma noktasında gösterdikleri tereddüter, onların mucize istekleri ve buna mukabil Allah’ın gücü ve kudretinin büyükülüği konu edilmiştir.


Bu konu ile ilgili olarak müfessirlerin daha ayrıntılı görüşleri ise şu şekilde sıralanabilir: Râzi’ye göre ayetteki ‘kitâb’ ile kastedilen Kur’an’dır. Çünkü bu, ayetin siyak-sibakına daha uygundur. O, elif-lâm, müfred ismin başına geldiğinde, daha önce geçen ve bilinen bir varlığı gösterir, kuralını hatırlata-


İkinci görüşe göre ise ayetteki ‘kitâb’ ile kastedilen, Levh-i mahfüz (Ümmül’kitâb)’dur.

Bu anlamda olmak üzere, İbn Ebi Talha, İbn Abbas’tan, onun yukarıdaki görüşünün aksine, ‘kitâb’tan kasit, Ümmül’kitâb’tır, sözünü nakleder ve bu


Sonuç olarak ikinci görüşü benimseyenlere göre ‘kitâb’, yine İbn Abbas’tan gelen ancak yukarıda bahsi geçen görüşünün aksine, her şeyin “Levh-i mahfuz/Ümmü’l-kitab”a yazılıması demektir. Çünkü bu ‘kitâb’ta canlı cansız her şey en ince ayrıntısına kadar mevcuttur ve tespit edilmesi gereken hiç bir şey ihmal edilmemiştir.

O halde Haneefilerin bu ayette ilgili yorumlarının, ayetin siyak-sibakına uygun olmadığını; ayetin sadece lazfını esas aldıklarını söyleyebiliriz.

**Nahl suresi, 89. Ayet:** O gün her ummetin içinde kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab’ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.”


Sahabeden İbn Mes’ud’a göre bu ayetteki ‘kitâb’, Kur’an’dır ve Kur’an’da bizim için her ilim ve her şey açıklanmıştır. Tabiûn alimlerinden Mücahit de İbn Mes’ud gibi düşünmekte ve Kur’an’ın açıklayıcı özelliğini her şeyi kapsayacak şekilde genellermektedir. Ona göre Kur’an, geçmişlerin haberlerinden faydâli her ilmi, her helal ve haramın hükümünü, dine, dünyaya, yaşama ve
ahirete dair işlerin hepsinde insanların muhtaç oldukları her şeyi icine alan bir kitaptır. (İbn Kesîr 2000: VIII, 342; Suyûtî 2003: IX, 5, 99)


Ayetle ilgili olarak bir başka hususta ise müfessirlerden Beydâvi ve Âlûsî’nin yetecki (ورزولعللكتاب) ile başlayan kısmın, öncesi ile zaman farkılığı nedeni ile, birbirinden ayrı olduğu ve ayetin bu kısmının yeni bir cümlle olduğu (Beydâvi: trh yok: III, 415; Âlûsî, XIV, 225). şeklindeki görüşünün aksine Râzî, (وزنعللكتاب... “sana bu kitabi, her şey için bir açıklama olarak indirdik”) ile başlayan kısm ile ayetin baş tarafının (رّوهمبثبتفكلآمة “seni de onların üzerine bir sahit olarak getireceğiz”) ifadesi birbiriyle bağlantılı olduğu düşününcesindedir. Ona göre “seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğiz” ifadesinden sonra “sana bu kitabi, her şey için bir açıklama... Olarak indirdik” ifadesinin söylenme sebebi, insanların mukellef tutuldukları her hususun açıklanlığı ve mukellef olanan hususlardı, insanların her hangi bir mazeret veya engellerinin artık kalmadığını açıklamak içinde. Dolaysıyla Râzî’ye göre de Kur’an, her ilmi değil yalnızca dini ilimler konusunda her şeyi açıklamıştır. Zira Kur’an dini olmayan ilimleri açıklama gayesi ile názıl olmamıştır. Dini ilimlerin hepsini açıklaması ise ya esasları ya da işaret yolu ile fårûați açıklaması şeklindedir. (Râzî, 1981: XX, 101, 102).

Değerlendirme: Kur’an bütünlüğü dikkate alınarak bu ayet, benzer hususları ifade eden diğer ayetlerle (Âl-i İmrân, 138; Yusuf, 111; Hicr, 1; Nêml, 1) birlikte değerlendirildiğinde ‘kitab’ kelimesi ile Kur’an’ın kastedilmiş olduğunu görmekteyz. Buna göre Kur’an’ın, insanlara hidayet yolunu açıkladığı ve Allah’a ve gönderdiklerine inananlara bir rehber olacağı belirtildiktedir.


Ancak ayetin lafızının umumî olması, Hz. Peygamber’e itaati emre- den diğer ayetlerin varlığı (Örneğin, Nisâ, 59, 80; Al-i İmran, 132; Nisâ, 59; Maide, 92; Enfâl, 1; Nûr, 54; Muhammed, 33; Teğâbûn, 12) ve de Hz. Peygamber’in, hem peygamber hem de bir devlet başkanı olması ona, her konuda itaat etmeyi zorunlu kılmış ve bu da bahsi geçen ifadenin,
umumileştirilerek her konuya teşvim edilmesine yol açmıştır. Örneğin daha ilk muhatapları olan sahabenin, bu ayeti, Hz. Peygamber’ın tüm emir ve yasakları ile ilişkilendirilerek yorumlaması, doğal olarak sonraki ulemayı da bu yonde yorum yapmaya yöneltmiştir.


Ayette İlgili Görüşler: Ayetin nüzülü ile ilgili herhangi bir rivayetten bahsedilmemekle birlikte surenin müşriklerin zaman zaman Hz. Peygamber’e, Kur’an’ı kendisinin uydurduğuna dair itirazlarına bir cevap olarak nazil olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle nüzul ortamının, bu sürenin inmesine vesile olduğu anlaşılmaktadır.


5; Saffat, 36; Tûr, 30, v.b.). Bize göre bu sürede de bu tarz bir itiraz ve şüphesinin giderilmesi söz konusu edilmiştir.


**Sonuç**


Bize göre Haneefileri bu şekilde literal yorum yapmaya sevk eden üç temel sebep vardır.

1. **Geleneksel Kur’an Anlayışı:** Haneefîlerin benimsediği geleneksel Kur’an anlayışı iki temel noktadan ele alınabilir:

   a. **Kur’an’ın, “her şeyi açıklayan bir kitap” olarak algılanması:** Kur’an’ın evrensel, tarih-üstü, her zaman ve her durum için geçerli olan etleri muhtevî bir kitap olarak algılanması, lafızların ön plana çekmasının ve buna bağlı olarak literal yorum yapmanın en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Her yeni durum için Kur’an’dan ayetler bulmak, ayetlerin bazen tevil edilmişini bazen de lafızlarına bağlı kalınarak yorumlanmasını gerektiği kılılmıştır. Bir başka ifade ile ayetlerin tüm zaman dilimlerinde ve her mesele için doğrudan, kesin ve nihaî hükümler içerdığıne dair algılama, kimi zaman ayetlerin söylemediğini


Kaynaklar


