Râzî tefsiriyle nakledilenler ulaşabilmiştir. İslâm tarihi; yaftalanarak kendisi afaroz, eserleri yokluğa mahkum edilen birçok ilim adamını bağrında taşımaktadır.

## RAMUZ EL-EHADIS'IN TENKidi*

Ancak günümüzde Türkiye dişındaki müslümanlarca meydana getirilen daha ilmî, daha ihatalı tefsirler bizi sevindirmektedir. Mesela yukarıda andığımız efsâneye hiç yer vermeyen, âyetin doğru yorumuyla yetinen tefsirler çoğalmaktadır. Meraği Tefsini, Abduicelil İsa'nın El-Mushafu'l-Muyesserī, Muhammed Esed in meâl-tefsiri görebildiklerimiz... Özellikle sonuncusunun gerçekten büyük bir cehdin ve ilmin mahsulu olduğunu vurgulamak isteriz.

## 6. SONUÇ

Bu çalışmamızla aşağıdaki hususların ortaya çıkmasına yardımcı olduğumuzu sanıyoruz:
a) Klasik tefsir kitapları, Kur'ân'ı anlama çalışmalarımızđa mustağni kalamayacağımız kaynaklar olmasına rağmen; bunları meydana getirenlerin de beşer olduklarmı, bazı noktalarda zaaf gösterebileceklerini veya yanılabileceklerini gözönünde tutarak, basîretle ve tahkîk üzere okuduğumuz sürece bize faydali olabileceklerdir. Aksi halde hak ile batılı, gerçek ile efsâneyi birbirine karsstırma tehlikesi daima mevcut olacaktır.
b) Basiretsiz veya tahkiksiz bir itimada dayalı gelenekçilik (nakilcilik) claima hatalarm nesilden nesile aynen aktarilmasına neden olmuştur. İslam adına bize ulaşmış bulunan bütün nakilleri, Kur'ân'a ve aklin temel prensiplerine başvurarak kabul veya reddetmek zorundayız.
c) Özel olarak toplumumuzdaki Kur'ân okuyucusu için, yalnızca türkçe meâllerle yetinip başka kaynaklara başvurmaması halinde, bu yetersiz meallerin mahkûmu olarak Kurânn'ın ruhuna aykırı sonuçlar çıkarması ihtimali her zaman söz konusu olacaktur.

36

$$
\frac{\frac{\text { Hikmet Zeyveli }}{\text { Kur'ân ve Sünnet Uzerine. }}}{\text { Ankara-1996, s. 37-60. DN:44158 }}
$$

## 1. GİRİ§

Hz. Peygamber Muhammed Mustafâ (s) adına uydurulduğu kadar hiçbir tarihî şahsiyet adına yalan uydurulmamıştır. Kur'ân'ı, İslam Tarihini ve Hadis edebiyatını yanyana basiretle okuyabilenler; hemen hemen her firka mensuplannca Hz . Peygamber (s) adına uydurulmuş ve yaygınlaştırılmış yüzlerce mevzu hadis ${ }^{1}$ tesbit edebilirler. Biz bu sapmanm sosyo-politik sebep ve saikleri üzerinde -şmdilik- durmayacağ $z^{2}$. Ancak bu vakıanın; Resûlullah (s) in büyüklüğünün, yüceliğinin çarpık yönden bir itirafı olduğunu belirtelim. Zayıf ve çelimsiz olan batıl; kendine destek ararken daima kutsal kavramlanı, yüce şahsiyetleri istismar yollarını aramıştır.

Şüphesiz Kur'ân-1 Kerim'in âyetlerini de istismar etmeye yeltenenler çkmuştur. Ancak Kur̂ân, Allah'ın inayetiyle, o derece yaygınlaştırılmıstır ki bu sahadaki istismar teşebbüsleri çoğu zaman akîm kalmaya mahkûm olmuştur. Gene de Kurân yorumu iddiasıyla bize ulaşmış bulunan birçok tefsirlerde bu istismar eğiliminin -az da olsa- izlerine rastliyoruz.

* KELIME Dergisi, Sayı: 2, (Temmuz, 1986 ), s. $32-46^{\circ} \mathrm{da}$ yayınlanmestur.

1 Mevzu hadis, hadisçilerin terminolojisinde "uydurma hadis" demektir.

2 Bu konuda hazılanmış iki doçentlik tezi henüz basslmamıştır:
a) Mehmed S . Hatiboğlu, Hz. Peygamber'in Vefatmdan Emevilerin Sonuna Kadar Siyasî-Ị̇timaî Hâdiselerle Hadis Münasebetleri, A.Ü. İlahiyat Fakültesi,
b) Sadık Cihan, Uydurmat Hadislerin Doğuşu ve Sịassî ve Sosyo-politik Olanlarmon Olaylarla İgisi (Hz. Peygamber Devrinclen Abbasî Halifesi Mu'tasm devrine kadar) Erzurum. 1976. Atatürk Üniversitesi, İahiyat Fakültesi.


