Doğrudan doğruya Dâvûd’un öğrencisi olamamış, fakat Ebû Bekr b. Dâvûd’dan aldığı derslerle Zâhirî anlayışı benimsemiş olan Abdullah b. Ahmed b. Muhammed İbnu’l-Muğallis de (324h./936m.) kendi döneminde Dâvûdîlerin reisi sayılmış ve kendisinden sonraki Zâhirîler için önemli bir referans olmuştur.119 Eserleri arasında *el-Muvaddah*, *el-Müncıh ve el-Mufsıh,* *Cevâbâtu Kitâbi’l-Müzenî* ve *Ahkâmu’l-Kur’ân* olduğu belirtilmektedir.120İbnHazm da İbnü’l-Muğallis’in görüşlerine önem vermiş ve zaman zaman onun görüşlerini nakletmiştir.121 İbn Hazm sahâbeden itibaren fakihleri sayarken *fukaha-i emsâr*’dan sonra bir grup fakihten bahsetmektedir. Bunlar arasın-da Zâhirîlerden üç kişiyi saymaktadır. Bunlar Dâvûd b. Alî, oğlu Ebû Bekr

112 Cessâs, *el-Fusûl*, IV/32.

113 Uceyl Câsim en-Neşemî, (Cessâs, *el-Fusûl*, tahkik dipnotu), IV/32.

114 İbn Hazm, *el-İhkâm*, II/546.

1. Şîrâzî*, Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 176.
2. Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 177.
3. Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 177.
4. İbnü’n-Nedîm, s. 273.
5. İbnü’n-Nedîm, s. 272; Safedî, III/48; Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 177.
6. İbnü’n-Nedîm, s. 272; Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 177.
7. Bkz: İbn Hazm, *el-İhkâm*, I/609.

160 *OĞUZHAN TAN*

Muhammed ve İbnü’l-Muğallis’tir.122 İbn Abdilberr (463h./1071m.), İbnü’l-Muğallis’in (427h./1036m.) *el-Muvaddah alâ Mezhebi Ehli’z-Zâhir* adlı ese-rinden alıntıda bulunmaktadır.123 Ayrıca İbnü’l-Muğallis’in babası olan Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed ed-Dâvûdî’nin (318h./930m.) *el-Câmi’ li* *Mesâili Ebî Süleyman Dâvûd b. Alî* adlıeserinin “hayızlıkadının oruç tutma-sı ve namaz kılması” bölümünden Dâvûd’un görüşlerini nakletmekte ve bu görüşleri eleştirmektedir.124 İbn Abdilberr bu eserleri gördüğüne ve bunlardan nakilde bulunduğuna göre onun muasırı ve yakın arkadaşı olan125 İbn Hazm’ın da bu eserlerden yararlanmış olma ihtimali yüksektir.

Zâhirî mezhebinin Bağdat dışındaki şehirlere yayılmasında İbnü’l Muğallis’in çok önemli bir payı olduğu belirtilmektedir.126

İbnu’l-Muğallis’ten mezhebin temel görüşlerini Ebu’l-Hasen Haydera b. Ömer ez-Zindeverdî almıştır. Mezhep onun sayesinde Bağdatlılar tarafın-dan daha etraflıca öğrenilmiştir. Aynı şekilde İbnü’l-Muğallis’in oğlu da İbn Muğallis’ten Zâhirî mezhebini öğrenmiştir.127

Bunlardan sonra gelen ve üçüncü tabaka Zâhirî ulemadan olan Kâdî Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Sâlih el-Mansûrî, mezhebin önemli alimlerinden olup *el-Misbâh* adlıbir eser telif etmiştir.128Yine Kadi’l-Kudât Ebû Saîd Bişr b. el-Huseyn, Ebû Saîd er-Rakkî, Ebu’t-Tayyib İbnü’l-Hallâl ve İbrâhim b. Ahmed er-Rubâî Zâhirîliği sürdüren fakihler arasında sayılmaktadır.129 İbn Nedîm, er-Rubâî’nin kendisinin arkadaşı olduğunu ve Mısırda vefat ettiğini söylemekte-dir. İbn Nedîm, kendisiyle muasır olan başka bir Zâhirîden daha bahsetmek-tedir ki, o da Ebu’l-Hasen el-Cezerî’dir. İbnu’n-Nedîm, *el-Fihrist*’te Cezerî hakkında şu ifadeyi kullanmaktadır: “O, Adudü’d-Devle tarafından Bağdat’ın doğu tarafına kâdi olarak atanmış ve şu ana kadar (377h./987m.) bu görevi sürdürmektedir.”130

122 İbn Hazm, *el-İhkâm*, II/96.

123 Ebû Ömer Yûsuf b. Abdilberr, *el-İstizkârü’l-Câmi’ li Mezâhibi Fukahâi’l-Emsâr ve Ulemâi’l-Aktâr* *fîmâ Tedammenehu’l-Muvatta min Meânî’r-Re’y ve’l-Âsâr ve Şerhu Zâlik Küllih bi’l-Îcâz ve’l-İhtisâr*,Dâru Kuteybe li’t-Tibâ ve’n-Neşr, Beyrût 1993, I/308.

124 İbn Abdilberr, *el-İstizkâr*, I/309.

125 İbn Kesîr, XV/796; İbn Hazm*, Resâil*, II/180.

126 Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 177.

127 Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 177.

128 İbnü’n-Nedîm, s. 273; Şîrâzî, *Tabakâtü’l-Fukahâ*, s. 178.

129 İbnü’n-Nedîm, s. 273.

130 İbnü’n-Nedîm, s. 273.

|  |  |
| --- | --- |
| *Kökeni Oluşumu ve Algılanışı Bakımından İbn Hazm Öncesinde Zâhirîlik* | 161 |

Kâdî Ebu’l-Hasen Abdulazîz b. Ahmed el-Hazerî ve Ebû Bekr Muhammed b. Ömer b. Muhammed b. İsmâîl b. Ubeydullâh b. el-Ahdar da yine önemli Zâhirî alimlerden sayılmıştır.131

Mezhebi, Hazerî’den Kâdî Ebû Alî ed-Dâvûdî almıştır. Ondan sonra ise Kâdî Ebu’l-Ferec el-Fâmî eş-Şîrâzî de kendi döneminde mezhebin imâmı olmuştur. Fâmî, Kelam’da da Mutezile mezhebinin önde gelenlerindendir.132 Şirâzî, kendisi çocukken Şîrâz’da onunla münazara ettiğini söylemektedir.133 Zâhirî mezhebi mensupları Bağdat’ta bir süre tamamen kaybolmuş, Şîrâz’da ise sadece Ebu’l-Ferec el-Fâmî’nin ashabından bir kısmı kalmıştır. Kâdî Ebû Bekr b. el-Ahdar’ın *Ahbâru Ehli’z-Zâhir* adlı eserinde Yûsuf b. Ömer b. Mu-hammed b. Yûsuf’un (356h./967m.) Malikî mezhebinden Dâvûd’un mezhe-bine geçtiğini, bu mezhepte ön plana çıktığını ve Muhammed b. Dâvûd’un

*el-Îcâz* adlıeserini tamamladığınısöylediği de nakledilmiştir.134

Zâhirî mezhebi, her yerde geniş halk kitleleri tarafından kabul görmeyi ba-şaramamış olsa da, bu mezhebin kıyâsa yönelik eleştirileri, İslam dünyasının bir ucundan diğer ucuna kadar her yerde duyulmuş ve bu eleştirilere cevap verilmeye çalışılmıştır.135 Hanbelîlerden Ebû Bekr el-Hallâl ve Hanefîlerden Ebu’l-Hasen el-Kerhî ve Mısır’da Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin Zâhirîlerle karşı-lıklı münazaralarda bulundukları belirtilmektedir.136 Bu da Zâhirîlerin büyük alimler tarafından muhatap alınacak kadar önemsendiğini ya da bu alimlerin, halkın yanlış bilgilendirildiği düşüncesi ile bir hassasiyet neticesinde bu eser-leri yazdığını göstermektedir.