**GÜVENİLİR OLMAK**

 Bir müslümanda bulunması gereken en önemli özelliklerden birisi de güvenilir olmaktır. İnsan hayata gözlerini ilk açtığı andan itibaren kendisini güven içerisinde hissettiği ailesinin yanında büyür, gelişir ve yetişkin hale gelir. İnsan ailesindeki o güven ilişkisini etrafında da görmek ister. Okulda, çevrede, işyerinde güvenilir insanlarla yaşamak her insanın hakkıdır. Bu şekildeki bir yaşam insana huzur ve mutluluk verir. Yüce Rabbimiz müminlerde bulunması gereken vasıfları Mü’minun suresinde zikrederken şöyle buyuruyor: “O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlere) riayet ederler .” (Mü’minun, 23/8). Bu ayet-i kerimede Yüce Allah, müminlere sorumlulukları altında bulunan emanetlere özen göstermelerini ve insanlara herhangi bir hususta söz verdiklerinde yerine getirmelerini emretmektedir.

 Kur an-ı Kerim’de “Önce yakın akrabanı uyar.” (Şuara, 26/214) ayet-i kerimesi nazil olunca Hz.Peygamber(s.a.v) , Safa Tepesi’ne çıkarak: “Ey Kureyş topluluğu, size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman süvarisi var.Üzerinize baskın yapacak desem ,bana inanır mısınız?” diye sordu. Hepsi bir ağızdan : “Evet inanırız.Çünkü şimdiye kadar senden hiç yalan duymadık, sen yalan söylemezsin.” dediler. O zaman Hz. Peygamber(s.a.v): “O halde ben size ,önümüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah’a inanıp O’na kulluk etmeyenlerin bu büyük azaba uğrayacaklarını haber veriyorum.Yemin ederim ki Allah’tan başka ibadete layık başka bir ilah yoktur. Ben de Allah’ın size ve bütün insanlara gönderdiği Peygamberiyim.” dedi.

 Peygamberler silsilesinin sonuncusu Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in en önemli özelliklerinden birisi “Güvenilir 0lması” idi. Peygamberimiz(s.a.v.) , içinde doğup büyüdüğü toplum tarafından, daha peygamber olmadan önce “Muhammad’ül Emin” olarak tanınmıştı. Mekke halkı onu bu ünvanı ile anardı. Peygamber olarak görevlendirilip insanları tek Allah'a imana ve ibadet etmeye davet edince Mekke müşrikleri Peygamberimiz (s.a.v.)’e düşman oldular. Düşmanlıkları onları, Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayatını ortadan kaldırmaya kadar sevketti. Onu öldürmek için bir araya gelen bu insanlar, birbirlerinden çok O’na güveniyor, kıymetli eşyalarını, altın ve mücevherlerini O’na emaneten bırakıyorlardı. Bu sebeple Peygamberimiz (s.a.v.), Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gece yanındaki emanetlerin sahiplerine verilmesi için Hz. Ali'yi yatağında bırakmıştı.

 Peygamberimiz (sav)’in bu davranışı, O’nun emanetlere ne kadar önem verdiğini bizlere göstermektedir. O, halkın güvenini kazanmamış olsaydı kısa sürede bütün insanlığa örneklik teşkil edecek ,sahabelerden oluşan “Asr-ı Saadet” topluluğunu nasıl oluştururdu? Peygamberimiz(s.a.v), müslümanı tarif eden bir hadis-i şeriflerinde güven duygusuna vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır: “Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.” Sorumluluklarını yerine getiren ve birbirine güvenen Müslüman bir toplum, Allah'ın ve Resulü’nün sevdiği, razı olduğu bir toplumdur. Ancak birbirine karşı güven duygusunun azaldığı, bencilliğin arttığı bir toplum ise huzursuzluğun, kaosun, kargaşanın ortaya çıktığı bir toplumdur. Böyle bir toplumda kimse yaşamak istemez.

 Aşağıdaki olayda da sahabe efendilerimizin güzel ahlakları ile bizlere örnek olduklarını görmekteyiz: Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derler ki:

-“Ey halife bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin.”

Bu söz üzerine Hz.Ömer suçlanan gence dönerek:

-“Söyledikleri doğru mu?” diye sorar.

Suçlanan genç: “ Evet doğru”. Bu söz üzerine Hz Ömer:

-“Anlat bakalım, nasıl oldu?” diye sorar.

Bunun üzerine genç anlatmaya başlar :

-“Ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık. Kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Hayvanlarımın arasında bir güzel atım var ki dönen bir defa daha bakıyor. Hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların bahçesinden meyve koparmasına engel olamadım, arkadaşların babası içerden hışımla çıktı, atıma bir taş attı. Atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum ağır geldi, ben de bir taş attım babası öldü. Kaçmak istedim, fakat arkadaşlar beni yakaladı. Durum bundan ibaret.” dedi.

Bu söz üzerine Hz Ömer: “ Söyleyecek bir şey yok, bu suçun cezası idam, madem suçunu da kabul ettin...”

Bu sözden sonra delikanlı söz alarak:

-“Efendim bir özrüm var. Ben memleketimde zengin bir insanım. Babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah indinde sorumlu olursunuz. Bana üç gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim, bu üç gün içinde yerime kefil olarak birini bulurum.” der.

Hz. Ömer dayanamaz der ki:

-“Bu topluluğa yabancı birisin, senin yerine kim kalır ki?”

Sözün burasında genç adam ortama bir göz atar ve :

-“Bu zat benim yerime kalır”. O zat Amr İbn As' dan başkası değildir. Hz Ömer Amr 'a dönerek

-“Ey Amr delikanlıyı duydun.” der.

O yüce sahabi:

-“Evet, ben kefilim.” der ve genç adam serbest bırakılır.

Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine’nin ileri gelenleri Hz Ömer’e çıkarak gencin gelmeyeceğini, dolayısıyla Amr için idamın yerine, maktülün diyetinin verilmesini teklif ederler. Fakat gençler razı olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz, derler.

Hz .Ömer kendinden beklenen cevabı verir:

-“Bu kefil babam olsa fark etmez, cezayı infaz ederim.”

Amr b. As tam bir teslimiyet içerisinde şöyle der:

-“Biz de sözümüzün arkasındayız.”

Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür.

Hz. Ömer gence dönerek der ki:

-“Evladım gelmeme gibi önemli bir fırsatın vardı, neden geldin?”

Genç vakurla başını kaldırır ve:

-“Ahde vefasızlık etti, demeyesiniz diye geldim” der.

Hz Ömer başını bu defa Amr'a çevirir :

-“Ey Amr! Sen bu delikanlıyı tanımıyorsun. Nasıl oldu da onun yerine kefil oldun?”

Amr :

-“Bu kadar insanın içerisinden beni seçti, insanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim” der.

Sıra gençlere gelir, derler ki:

-“Biz bu davadan vazgeçiyoruz.” Bu sözün üzerine Hz Ömer :

-“Ne oldu, biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz?”

Gençlerin cevabı çok dikkat çekicidir:

- “Hiç Merhametli insan kalmadı demeyesiniz diye.”

Özet olarak; güvenilir olmak peygamberlerin özelliklerinden birisi olmakla beraber peygamberlere inanan ve son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in sünnetini takip eden biz mü’minlerin de benimsemesi gereken önemli bir haslet olmalıdır. Bu haslete sahip olanları Allah Teala sevdiği gibi insanlar da sever ve takdir eder. Güvenilmeyen insanın Allah katında bir değeri olmadığı gibi insanlar yanında da bir değeri olmaz.

 Recep BALABAN

 Kemer İlçe Müftüsü