MOTURIDIIYLIK
THE MATUREDIYYA - МАТУРИДИЗМ

Narsalarning asl mohiyatini bilishga olib boradigan yo'llar - hissiy anglash, rost xabar va aqlidir.
ТАХРИР ХАЙЪАТИ

Музаффар КОМИЛОВ – тариҳ фанлари номзоди, доцент
Нурназин ХОЛИКНАЗАРОВ – Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий
Шахнам МИНОВАРОВ – Ўзбекистондаги Ислом ширилланишни маркази директори
Давронбек МАХСУДОВ – тариҳ фанлари доктори, доцент
Зохидхон ИСМОМОВ – филология фанлари доктори, профессор
Ахмаджон ХАСАНОВ – тариҳ фанлари доктори, профессор
Шоходил ЗИЁДОВ – тариҳ фанлари доктори, доцент
Жамолиддин КАРИМОВ – тариҳ фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Ахмад Саъд ДАМАНХУРИЙ (Албагия Исмаил бий) – илоҳийёт фанлари доктори
Махмуд Эрол КИЛИЧ (Mahmud Erol KILIÇ) – доктор, профессор, IRCICA Буш директори
Назир Мухаммад АЙЁД (Назир Мухаммад Айёд) – илоҳийёт фанлари доктори, Ал-Алхар маъмусат Ислом таджикотлари академияси Буш котиби
Режип ТУЗЖУ (Recep Tuzcu) – илоҳийёт фанлари доктори, профессор, Салкук университетини ҳозирдаги Имом Муторидий таджикот маркази директори
Аширбек МУМИНОВ – тариҳ фанлари доктори, профессор, IRCICA Буш директорининг доцентлари бўйича масахатчиз
Камалуллар Нурдин МАРЖУНИ (Kamaluddin Nurdin Marjuni) – илоҳийёт фанлари доктори, Малайзия ислом фанлари университети кафедра мудири
Дониёр МУРАТОВ – тариҳ фанлари номзоди, доцент
Оли ЁРНАЗАРОВ – тариҳ фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

МУНДАРИЖА

Нигора Юсуфова. Исломда гендер тенгликнинг ўзига хос тамошилари ..................................................3
Шоислом Акмалов. Янги Ўзбекистон марғифий такомилида илмий марказларининг ўрнини ..................12
Иломжон Бекмизраев, Азамхон Камбаров. “Ҳидоя” асарилик ҳизлиш тариҳ ва унинг турли тиллардаги таржималари ...........................................19
Нематулла Насроллаев. Убайдуллох ибн Масъуднинг “Тавзих” асарини манбалар ҳақида ..................29
Мухаббатхан Агзамова. “Тарих ар-Русул вал-мукъа” асарида ислом манбалари асосидаги ривоижларнинг байни этишилиши..................................................41
Нигора Хакимова. “Махсуси” асарида сыйфолаштириш тамошиларининг кўлланилиши .................................................................48
Баходир Дамиров. Жамиятда диний мутаассибликни вужудга келтиривчи турли омиллар таълили .......55
Баходир Пирмухамедов. Махмуд Замаъшарийнинг “Раъиб ал-абор” асарининг методологияси .................................................................65
Акмаҳдокхан Алимов. Мотуриндий уламларининг калом илми ривожида кўшган ҳиссаси .................72
Абдулазиз Якъшибилов. Сабаби нузул илми ривожланиши боскичларини тадқиқ этишнинг назарий масалалари .................................................................83
Иктиiyor Абдурахмонов. “Шарқ ат-Тавзилот” асари ёзувчиликларининг манбашунослик тавсифи ..................91
Мамурон Эркяев. Ижра акция билан боғлик озлар таълили .................................................................98
Нодир Шомирзаев. Реабилитация тушунчаининг шаклланishi ва диний реабилитациясининг ривожланишни .........................................................107
Улугбек Йорайев. Турия тарихида мотуринийлик таълимотининг ривожланиш боғичлари таълили .................................................................118
Ясурбек Абдулдирров. The role of Imam Maturidi’s mausoleum in the development pilgrimage tourism in Uzbekistan ........................................124
Пирназар Рахимов. Saljuqylar davlatining shakllanish jarayoni (1038–1157) ........................................130
Абу Мансур Мотуриний (тариҳий романдан парча) .................................................................140
The Maturidiyya (1/2023)

Muhabbatkhon M. AGZAMOVA,  
Senior lecturer of the International Islamic  
Academy of Uzbekistan. (PhD).  
11, A.Kadiri str. 10001,  
Tashkent, Uzbekistan.  
E-mail: ag.muhabbat@mail.ru

DOI: 10.47980/MOTURIDIO/2023-1/5

“ТАРИХ АР-РУСУЛ ВАЛ-МУЛУК”  
АСАРИДА ИСЛОМ МАНБАЛАРИ  
АСОСИЯЛИ РИВОЯТЛАРНИНГ  
БАЁН ЭТИЛИШИ

EXPLANATION OF NARRATIVES BASED  
ON ISLAMIC SOURCES IN THE WORK  
“ТАРИХ АР-РУСУЛ ВАЛ-МУЛУК”

ОПИСАНИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ НА  
ОСНОВЕ ИСЛАМСКИХ ИСТОЧНИКОВ  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ “ТАРИХ АР-РУСУЛ  
ВАЛЬ-МУЛУК”

КИРИШ

Ҳиккрий II асрда ислом таърихнавислигидан маълум бир давр ўзини тўлдириш жараёнини ўтказиб, аввалги ёзмада манбалар ва ҳадис илмийнинг тарқий ётиши билан таърихий ривожланди. Тўри ислом илмларининг шаклланиши ва унинг таъсирида юзага келган асарлар, ислом таърих ҳамда анъаналарининг ривожланши билан таърихнавислигининг шаклланиши мумкин болди, диний-иқтимоий жараёнлар ўзийи равишга тарқий ётиши. Айни шу жараёнларда ислом таърихийлар томонидан берилган маълумотлар ишончлари манба сифатида карараб, бунга асосий сабаб сифатида тарқий воеалар ривоятга таъланган ҳолда баён ётиганлигини ва тўрли ровийлар томонидан ривоят қилинганлиги соҳа мутахассислар томонидан ўзинга ҳис удостоя ва ёнданчалар илм ќиқилинганлиги билан ажралиб туради.

Илк ёзма тарыхий асарлар араб тилида ҳиккрий 3 асрдан ёзилинг бўлиб, улардан Балавузирининг (ваф. 279/892) “Китоб футух ал-булдон” асари, Яқубийининг (ваф. 292/904) “Тарих ал-Якубиий” асарларини келтириб ўтқизишини мусъқин. Ҳиккрий IV аср ислом таърихнавислигининг камолот давр ҳисобланади. Бу даврингизнинг ёнг маълум тарыхчисини Муҳаммад ибн Жабир Табарийн ҳисобланади.

Табарий “Тарих ар-русул ваал-мулук” асаридаги аббосийларининг дастлабки даврингизнинг вақтори жараёнлар ёки баён қилиб, муаррик Балавузирининг “Футух ал-булдон” ва Яқубийининг “Тарих ал-Якубиий” китобларини келтирилган ривоятлардан қаъни фойдаланган.

АСОСИЙ ҚИСМ

Табарийнинг асарларини ўрганиш орқали биз алломанинг карашлари ва усулларини ўрганиш имконияга эга бўламиз. Табарий “Тарих ар-русул ваал-мулук” муқаддимасида “асарнинг таълиф килишида асосан тарихий воеалар ровийлардан келган вақтор ва маълумотлар тарқизда тақдим этилган, жуда кам жойларда ҳуқуқлар қилганини, бунга салраб ўтқизилган вақторлар ва гуфҳоҳлар бера олмаслигини ва ровийлар орқали етказилган ва аҳамийти нуктаан нозирдан кам ҳатийнинг тарихий воеаларга ўнининг қўп тўхтамаси ёки, ровийлардан келган вақторлар қўзга келган қадим ҳамда тақдим этилган” (Табарий, 1967:7–8).

Асарларда маълум макулак навбатлар ва ровийларга таъланган ҳолда баён қилинади, улар кандай ҳоллда бўлса, шундай тақдим этилган. Бахши ўринларда “У мени эмаслигини ва бўйни фоати мен тақазаётганини эслатишни истидам” каби иборатларини кўллаб, ўзи тўғри топган маълумотлар билан бирга, вақторлар баёнинг оид материалларни таҳсил этишини ўқувчина қолдирган.

Алломанинг юқорида келтирилган фикридан ҳам кўриниб турарлибди, тарихий воеаларга оид материалларни мусъқама маслусига айлантирмаасида, тўғридан-тўғри узатиш тамоқийликни қўллаб. Уша даврларга тарихий воеаларга баён этиш ҳусусиятлар икки принцип, яъни тарихий воеасига шоҳид бўлиш ва қўлдирган маълумотларни тақдим этиш ёки ровийлар орқали берилган вақторларни етказиш усуллари билан бўлган.

Табарийнинг тарихий воеаларга баён этиш ҳисобда ўқилиб, бу икки соҳасидан ўйнишдан жиҳат, маълумотларни узатишда ривоят асосида баён этиш орқали бўлиб, тарих соҳасидан ровиятлар баёнидан йилга доир маълумотлар мусъќам қабил этилди (Шокир Мустафо, 1983:257). Табарийнинг муқаддима қисмida маълумотларнинг тўғриллигини ровийларнинг ишончлари эндиийга боғлов эндиийнинг айтиб ўтади. Шунингдек, ҳар бир маълум воқеа гулоҳ бўлган ослилардан
Аннотация. В персидские века исламские историки использовали метод представления исторических процессов на основе повествований, и значительная часть исламской истории, в средние века, была написана в этом стиле. Труд Ибн Джарира Табари "Тарих ар-русул ва-млук" жанвавшего между III и IV веками хиджры, считается одним из основных источников, используемых при изучении истории ислама. Он содержит рассказы об истории человечества до 302 г. хиджры. В этой связи он служит уникальным источником истории, написанной в III/IX веке. Естественно, произведение "Тарих ар-русул ва-млук" является лучшим примером этого стиля. Ценность рассказчиков в рассказах хиджры, позиция на цель писателя большинства историков. В статье анализируется метод повествования, использованный в произведении Табари "Тарих ар-русул ва-млук", и выявляется, что широкое использование подробных повествований, связанных с историческими событиями, послужило первоисточникам для произведений, написанных в более поздний период. Табари сохранил и записал многие устные традиции доисламской эпохи арабов по утрате. В частности, мы можем найти рассказы таких историков, как Мадини и Абу Мухафзер, которые не донесли до наших дней, в "Тарих ар-русул ва-млук" Табари. В произведении "Тарих ар-русул ва-млук" каждое историческое повествование представлено увлекательно и сохранено ценности в хронологическом порядке на основе авторитетных источников. Путем систематизации разрозненных устных и перекличек письменных свидетельств арабов проанализировано, что всеобъемлющих, восстановления история многих народов и народов, исламская история представлена в исторической последовательности путем собрания воедино устных и письменных источников.

Ключевые слова: История ислама, муварих, повествование, факты, источник, знание, муфассал, свята.
маълумотларни оlishga xarakat kildadi. Bir necha йўл билан келган иснодлар зиёритир барчасини етказишга xarakat қилади. Шу орқали воқеалар тўғрисида кўпқор маълумот оlish имконияти борилгани алоҳида тавқилят қилади.

Асар ёзилган даврда илм нуфузин жамиятда ҳадислар қанчақлар ўқиғанидан билан боғлик бўлиб, қуналик ҳаётда ҳам ҳадислардан кенг фойдаланилган. Табрийнинг яна асарда ҳадислардан кенг фойдаланишига таъсир қилган жиҳати шундаки, ўша даврда соҳта ҳадислар ҳам омма орасида ёйилган бўлиб, аллома тарихий воқеалар баён орқали шубҳадан ҳоли ҳадисларни саклаб қолиш ва қелғиси даврға етказишни, тўқима ва иллатли ҳадислар кенг тарказилининг олдини олиши нима маълум ҳолда, ўз асарини ёзв.

Табрий воқеаларга хос ривоътларни тақдим этишда, бир ривоъти иккинчиги ривоътларни устун қўйиш хотати камдан-кам хотлатарда учралид. Воқеа баёнда ўзига қадар этиб келган ривоътларни беришга ҳаракат килиб, бу услуб билан ушу бошқа ҳос кўплаб ривоътлар этиб келганнинг кўрсатишга ҳаракат килид. Табрий воқеалари ёзилган дунё ўргатилишдан бошлаб, кейин пайгамбарлар тарихи ва подшоҳликлар даврига, ундан сўнг, соносийлар ва араблар тарихини 302/915 ёйилга қадар тарихий воқеалар баённинг келинганди. Асарларди сўнгги тарихий ривоътларни муҳтасар шаклда тушунтиришга ҳаракат килид.

Табрийнинг яна бир хусусияти шундаки, у ривоътларни ҳеч қандай ўзгаришсиз тақдим килид. Бу эса, алломанинг илмий аҳолияни кўрса-тувчи оимлардан бўлиб, алоҳиси маълумотларни тақдим этишда иснодларга ривоъларга эътиборни қароғиб, ишончи роиийлардан маълумотларни олишида, ривоътларни эмас, кўпқор уларни етказувчиликнинг ишончилигинни устун қўйди (Фуад Сеитги, 1991:519).

Шақа, рофиқий, муътадилий қаби ўша даврда кенг тарказадан адашган оқимларнинг турли тавқилятидан сакланган ҳолда тарихи ичун муҳим хисобланган холислик таълимди асосида кўплаб ривоътларни келтиради. Келтирган ривоътларнинг бирин иккичисидан устун қўйилган ҳолда тақдим этиб, ҳулоқа чикаришни ўқувчига қолдиради. Алломанинг бу услуби ҳақида Шокир Мустафо қуйидаги фикрларни келтиради: “Табрий ўзининг таквою ва илма бўлган эътибор бабади, бетароққа ва кайтият асосида ислом тарихи ҳақидаги маълумотларни тақдим этади” (Шокир Мустафо, 1983:256).

**МУХОКМА**

Табрий ўз асарини тайёрлашда маълумотларни тафсир, сийрлат китобларидан, кусусан, Ибн Исхокнининг “Сийрат”, Ваҳб ибн Мунаббахнинг “Китоб ал-мубавадо” асаридан, форс тариҳига оид тарихий маълумотларни Абуллоҳ ибн Мукафра ва Ҳисоҳ Қалібийларнинг асаридан кенг фойдаланиб тўплган.

Табрий асарининг энг ўғул жиҳати шундаки, у янгилликларни қандай бўлса, сўма-сўз ва мазмун ҳўзиргина молида қилқаётган ҳаракат қилади. Ўзин ёзмоқчи бўлган мавзуға оид барча ёзма ва олкази материалларни бир жойга жамлаб баён этишга уринган. Табрий ушбун ёддашуви бошқа китобларни ёзилган ҳам кўллаган бўлиб, у янгилликларни тартибга солишда икки асосий норсага эътибор қароқатган. Хусусан, мавзу янгилликларни ўзаро узвий тарзда баён этиш ҳамда ўзий эгаллган маълумотлар билан бойинтиш ва янги манбалар аҳамиятини оширишга мақсад килган.

Табрий бир мавзу ёки воқеа ҳақида эшитган ривоътларни ҳеч қандай ўзгаришсиз киритмай тақдим этиб, Ибн Шихоб Ҳузри, Ибн Исхок ва Али ибн Мухаммад Мадоний қаби роийлар йўлини тутади. Табрий келтирган ривоътларни баён қилинишига кўра 3 та тура бўлиш мумкин:

ISSN 2181-1881 E-ISSN 2181-189X

Асарда дунёнинг қараштлими ва Одам алайхиссаломининг ёрғи турьи ҳабарларни келтирилган. Бу ривоятлар келтирилган бирга бу маълумотлар имтиоғи тегишилик эканини ҳам келтириб ётади. Масалан, Ибн Аббасдан келтирган ривоятга асосланган, дунё қараштлими 7000 йил бўлганинг айтади. Шунингдек, яхшиги, насоний, маъкур ва ислом уламоларининг фикрларини қўйилинган қайд қилади: “Аҳли китобдан бўлган яхшии пайтамбарлар умри ва мавжуд маълумотларга асосланган, бу давр 4642 йилу бир неча ой деб изоҳлайди. Христианлар ва юнон тарихчилари маълумотга кўра, бу давр 5992 йил ва бир неча ой деб давво қилинди. Форс маъкурларга эса, бу даврни 4182 йил, 10 ой 19 кун деган фикр келтирилган. Ислом уламоларининг фикрларига кўра, Одам Ато алайхиссалом ва Нух алайхиссалом ораларда ўн аср ўтган бўлиб, Нух ва Иброҳим алайхиссалом ораларда яна ўн аср ўтди. Ҳар аср ўз йилдан иборат” деган изоҳни келтирилган (Табарий, 1967.234). Кўриниб турикдир, Табарий бир-бирига тўғри келмайдиган тўғри ҳил тарифнинг ривоятларини ҳолис байни келади.


Таджикотчи Шоғир Мустаға Табарийнинг қўйилинган усулларини камчилик сифатида санаб ётади (Шоғир Мустаға, 1983, 260–261):

– таниқларнинг зафирлари – маъллиф вокасалар ва ривоятларда ўз муносабатларини билдирмайди ва китоб бошидан маъсуллоятчи ровийларга юқайди.
– маъллиф ровийлардан иктибос келтирилган, қайси китобдани маълумотларни олганини келтирилиб. Масалан: Табарий Абул Ҳасан Али ибн Мухиим ибн Абулулоҳ Мадоинийду (ваф. 228/843) кўплаб маълумотлар келтирилди. Лекин бу маълумотлар унинг қайси китоби асосида эканини келтирилди.

ISSN 2181-1881
E-ISSN 2181-189X
- аллома ўз даврига онд тариқий воеқалар баёнгина кўп ҳам ургу бермай кисқа мухтасар тарзда баён қилади.
- унинг асаридан исломдан аввалги ва исломдан кейинги дарваза онд маълумотлар ҳажм нхмтави турлича бўлиб, дунёнинг ёратилшли ва пайзаарбарлар тариқи баёнда итроҳиялётдаги айрим саҳих бўлмagan ҳабарлардан фойдаланган келитирди.

"Итроҳиялёт" сўзин, яхүйилардан ривож қилинган маълумотларни билдирса ҳам, биз бу сарда умумийроқ маънода, яъни яхўий ва наслронлардан қилган (ривож қилинган) ривоҳатлар назарда тутилади. Чунки Ислоҳийи сабабларда яхойилар ҳам, наслронлар ҳам мусулмоналар билан дом бирга аралашалар яшаганлар, дунёнинг турли чеккаларидан гуруҳ-гурух бўлиб, Мадинага келиб ислоҳийи қабул килганлар. Хар иқида, ҳифзияларни ҳам алоҳида ҳам алоҳида ҳифзорлар маъжуд бўлиб, Тавротдаги қадимги пайғамбарларнинг тариҳи Қуъйонда баён қилган Одам алаҳиссаалом билан, алоҳиссаалом билан қавминг тегишли накллар, Исо алаҳиссаалом ва Марим хакидаги ривоҳатлар ҳамда ўтган пайғамбарлар тариҳи йират учун баён қилган.

НАТИЖА

Табарийий "Тарих ар-русул ва-милдук" асаридан бевосита ривоҳ қилган ровийларнинг асосий қисми ишончиси ровий сифатида эътироф этилади. Асарда келтирилган сифаттағи тегишлар ровийларда хадис илмнинг бир бўлгани хисобланган "жарҳ ва тавдили" имлига тегишли кўпдаб маълумотларни тасдик қилади. Табарийий тарихининг сифат бўлимида қилган ривоҳлар асар Ӣбн Исҳоннинг "Китоб ал-могозий" асарida қилган маълумотларни бериш билан бирга воеқага гуёх бўлган ровийлардаги ривоҳлар қилиб қилган. Юкорида келтирилган ровийларнинг вафот этган йиллар 248/862 йилдан 260/873 йиллар оралинида бўлиб, Табарий асосан ёш улуғ, тарихий маълумотларни асл маъноба нисбий шакллардан тўғридан-тўғри олишга хоҳат қилган.


Бунга сабаб, аллома ровийлар сыяқилсиздан хабардор, лекин "Тарих ар-русул ва-милдук" асарининг асосий вафийаси воеқалар баённи келтиришни асосий мақсад килиб бўлган.

Олим ҳадис илмнинг муқаммал ўрғанганга сабабли, тарихий жараёнлар баёнда ҳам ҳадислардан кенг истифода этганини кўралмиз. Бавзиз тарихий жараёнлар озаки насл орқали стиб қилган маълумотлар асосида ва танижланган маъбоси қўрсатилмаган ҳолда баён этилади. Тарихий жараёнлар баёнда озаки насл ривоҳларга таниш, ровийлар сыяқилсизни тўлиқ баёнда келитирмай, бавзиз ўринларда “буни ҳамма яхши билди” қаби иборалар билан маълумотлар келтирилган. Ўша давр анъансига мувафоқ, воеқалар гуёх бўлган қишлар томонидан ривоҳ қилинб, ровийлар қандир орқали келганини алоҳида маълумотлар ётказилган. Асарда “биз қучусанди бизга берилинган маълумотлар асосида ҳабар бермок” қаби ибораларни кўллаб, китобни ўйғилган уқувчи кўшма маълумотларга эга бўлса, муаллифда воеқага ор ибор бириқ маълумот кўллаб кетмайдиган, ўзин билган баорча маълумотлар баён этганинг китобида келитирб ўтади (Табарийий, 1967:11).

Аллома тарихий материалларни эҳтиётқорлик билан беришга, аклий далилларга эмас, кўпроқ ровийлар ривоҳига таниш маълумотлар бериш. Бавзиз ўринларда бир қачан материаллар келитирб, ўзий қай бирини қувватлакланини келитирб ўтади. Бунга мисол тарикасида, Иброҳим (а.с.)нинг қайси ўтлинг сўйиш бурилганиги тўғрисида тарихий материалларни келитирб, маълумотлар охирда ўз фикрни ҳам айтади (Табарийий, 1967:175).

Асарни ёшқа жараёндан тарихий жараёнларга онд ўзининг маълумотлари бўлишига қарашмай, ўша даврда яшаган одамлардан барча ровийларни йиғиб, ўз асарига хажмади. Асарда материаллар бирин-кетин тасдик этиб, бавзиз ўринларда материалларни қай бири тўғрисида ўз қарашни ҳар доим ҳам билимдир кетмаган.

Табарийий ровийларни келтиришда энг кўп ишлатган сўз бу "ҳаддасано" ва "ҳадасани"
сузлари бўлиб, бу сузларни қўлданишни ривойтларни баёнда алоҳида ахамийт ҳасб этган. Масалан, йино Мусина атадан Муҳаммад (с.а.в.) нинг ишларини тавсифловчи икки ривойтни келтиради (Табарий, 1967: 178). Биринчисида “ҳаддасаний” (у менга айтди), иккинчисида “ҳаддасано” (у бизга айтди) сузини қўллаган бўлиб, бу икки ҳаббарди ўзига ҳосиллигин ифодада қилмоқчи бўлади. Биринчи ифодага кўра, ёлгиз ўзи ҳаббарди олганини, иккинчи ифодага кўра, у билан бирга яна бошқаралар хам борлигина ишора қилади.

Табарий Ҳишомданд ривой этганда “ҳуд-дасту”, “кола”, “закара” каби ибораларни қўллаган бўлса-да, йино Ҳишом 218/833 йилда Табарий тугилишидан 20 йил аввал вафот этган сабабли унинг китобларидан фойдаланнинг кўрсатади. Булндан ташқарди Табарий Ҳокиқид, Ҳайзам ибн Адий ва Сайф ибн Умар асарларидан хам ривойлар қелтирган бўлиб, бу асарлар бизнинг давримда қадар етиб келмagan.

Ҳар бир усулнинг мактотга лойиқ жиҳати билан бирга камчиларлар ва йокс томонлари хам бўлиш табиий. Асарларда қўлланилган усулларда даврининг унинг таксир сизлиб туради. Табарий бирор асардан маълумот келтириш экан, факат маълум билан кифояланиш, асар номини келтиримайди. Бу ҳолатда келтирилган маълумий асар кўп бўлган учун ўқувчи унинг кайси асарига ишора қилунганини аниқлашда кийиндалди, бозида бу маълумламича қолади.


Аллома ўзи билган маълумотлар ва ривойлар асосида келган маълумотларни бир вақтда ифода этиш қўпчилик баён этиллаётган тарихий воеаи кенг камравли ва батафси ёритишга тасир қилади. Воеаларнинг камдан-кам ҳолатларда киска тарзда баён этганини қўришмиз мумкин.

Асарнинг баъзи ўриналарда ривойларни ўқувчи томонидан қабул қилишда эътиброқли ҳолатлар мавжудлигини инобатга олиб, ўшбу ривойларни келтиришламаганнини айтади. Хусусан, Муҳаммад ибн Абу Бакр ва Муовий ибн Абу Суфен ўртасидаги ёзималар ҳақида ривойларни келтириб ўтмаганини айтди (Табарий, 1967:378).


Мавжуд ривойлар орасида ўзи гувоз бўлмаган воеалар баёнда мавзуга оид материалларни олиш учун Қуръондаги маълумотларға мос қелдиган ривойларни мухим ҳисоблаган. Масалан, Тарабий ўз асаридан Одам Атоонинг яратилиши, унинг табиати, Момо Ҳавво билан жавондаги сўра ёширлиши, пайғамбар Юсф алаиҳиссалом киссаев, Мусо алаиҳиссалом киссалари ва бошқа шунга ўқлаш масалалар баёнда Қуръон оятларига асосланган ривойларга кўпроқ муроқаат қилган.
The Maturidiyya (1/2023)

ХУЛОСА

Классик ислам тарихи маанбаларыннинг тузилишди ва шаклланишда Табарийнинг хиссаси ва унинг услуби тасвир қилганни кўришни мумкин. Чунки у ўзи топган ҳар бир ривожли асарда келтириб, аммо унга муносабат билдирмаган. Воқеаларга доир ривожлар бир жойда қамлаган ҳолда ривожлар комусларни карғатилган бош, алламаний асари кейинги давр учун мухим маанба сифатида эътироф этилган.

"Тарих ар-русул ва-мулук" номли тарих китобида ишодлар сизиласи ровийлар маълумоти асосида тарихий жараёнилар ва воқеалар келтирилди, дастлабкиси ислом тарихи умумий тақсифи сифатида эътироф этилди.

У тарихий жаранларга оид ривожларни бир жойга тўплаш орқали тарихи комус йўқатган. Бир тарихий воқеа ва тақсифи ҳаракати бир неча ривожларни келтириб, уларининг ҳай бир афзалияти ва тўғрикликги ҳусусидаги ўз карашларини айтмайди.

Табарий хадис ва тарих ўртасидаги боғлиқ жиҳатларга эътироф беришга қиғлантган. Чунки ислом тарихи дастлаб муҳаддислар томоннан ёқилган бўлиб, тарих ва хадис ўртасида боғлиқлик санад орқали баён қилнган. Табарий бўлганлардан хадис илмидан таълим олиб, бу илм унинг соҳада ўз ўрнини эгаалашга тасвир кўрсатиб.

Тарихий ривожларни ўзлаштиришда исходан фойдаланиш вақт ўтиши билан зафирлаш бошлаган, ҳатто Ибн Қутайба, Абу Ҳанифа Диноварий, Якўбий қаби баззи тарихчилар томонидан дейрили фойдаланилмай қолган. Бу усул Табарий томонидан қайта тикланган. Чунки Табарий ҳар бир воқеанинг асели ёзар экан, уни ўз гўвоҳли ёки хеч бўлмаганда, узвузсин ровийлар жангири орқали олган замондошға нисбат бериш ўйланиб тутган.

Қадимги халқлар ва эллар, пайғамбарлар тарихи ҳақида ўтмишин озгаш маънабарга таънган ҳолда ривожлар авлоддан-авлодга етказилди, кейинги даврларда ёзё маънабар шаклида тақсиф этилган.

МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

REFERENCES

ISSN 2181-1881
E-ISSN 2181-189X
Мазкур нашр олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот муассасаларининг профессор-ъқитувчилари, докторантлари, мустакил тадқиқотчилари, магистрантлари, талабалари ва кенг китобхонлар оммасиға мўлжалланган.

Таҳририят фикри муаллиф нуқтани назари билан бир хил бўлмаслиги мумкин. Журналдан кўчирма олинганда манба кайд этилиши шарт.

MOTURIDIIYLIK

The Maturidiyya - الماتريديئة - Матуридизм

1/2023

Бош муҳаррир: Ж.Каримов
Муҳаррир: З.Фахриддинов
Нашр учун масъул: З.Арслонов
Чет тилларидаги мантлар муҳаррири: О.Сотвозднев
Дизайнер-сахифалоғчи: З.Гуломов

ISSN 2181-1881
E-ISSN 2181-189X
Манзилимиз: Ўзбекистон халқаро ислом академияси Иом Мотуридий халқаро илмий-тадқикот маркази, 100011, Тошкент. А.Кодирй кўчаси, 11.
Тел: (+99871) 244-35-47, (+99871) 244-35-36. Web: www.maturidijournal.uz
E-mail: info@moturidiy.uz

Нашриётнинг лицензия раками АИ № 0011, 06.05.2019 йил.
Босишига 03.05.2023 йил рухсат этилди. Бичими 60×84 1/4.
Ризограф усулда босилди. Шартли босма табоги 10,2.
Нашр табоги 10,4. Буюртма № 06.
Бахоси шартнома асосида.

“Ўзбекистон халқаро ислом академияси”
нашриёт-матбаа бирлашмаси босмахонасида чоп этилди.
100011, Тошкент. А.Кодирй кўчаси, 11.