**Hz. İsmail Misali Allah’ın Emrine Boyun Eğmek**

İslâm sözlükte barış, teslim olmak veya teslim etmek gibi anlamlarda kullanılır. Dini bir kavram olarak İslâm, kişinin Cenâb-ı Allah’ın emrine kayıtsız ve şartsız olarak teslim olması ve boyun eğmesidir. Her şeyin dereceleri ve mertebeleri olduğu gibi, İslâm’ın da dereceleri ve mertebeleri vardır. İman eden bir insan dinin emirlerini yapmasa da zarurati diniyyeyi inkâr etmediği sürece Müslüman sayılır. Ancak böyle bir kişinin imanı ile Hz. Peygamberin veya Hz. Ebû Bekir’in imanı bir birinden farklıdır. Dolayısıyla bir Müslüman için önemli olan Hz. İsmail misali teslimiyetin zirvesine ulaşmak ve Allah’ın rızası için canı da dâhil her şeyini feda edebilmektir. Kâmil Müslüman bu mertebeye erişen kimsedir. Biraz sonra anlatacağımız Hz. İsmail’in kıssası bir taraftan kurbanın önemini ifade ederken diğer taraftan da bize bu mesajı vermektedir.

Şimdi Hz. İsmail’in kıssasını anlatmaya çalışacağız. Hz. İsmail’in babası Hz. İbrahim kendi kavmini dine davet etti, ancak kavmi iman etmedi. Nihayet bir bayram günü onun putperest kavmi bereketlenmesi için putlarının önüne yemek koyup bayram yapmak üzere şehrin dışını çıktılar. Hz. İbrahim puthaneye girip büyük put hariç tüm putları kırdı ve baltayı büyük putun omzuna koydu. Onlar bayramdan dönüp putlarını bu halde görünce kimin putları böyle acımasızca kırdığını araştırdılar, Hz. İbrahim’in putları kırdığını öğrenince onu cezalandırmak için ateşe atıp yakmaya karar verdiler.

Bunun için günlerce odun toplandı ve büyük bir ateş yakıldı, ateşin alevleri etrafını sarınca ateşe yaklaşamadılar ve nihayet sapan benzeri bir alet yapıp Hz. İbrahim’i bununla bir damın üstünden ateşe attılar. Onlar birkaç dakika içinde Hz. İbrahim’in kül olacağını sanıyordu, oysa ateş ancak Cenâb-ı Allah’ın emriyle insanı yakar. Cenâb-ı Allah ise ateşe, “Ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol” diye emir buyurmuştu. Bunun için ateş İbrahim’i yakamazdı. Ateş sündükten sonra İbrahim ateşten çıkıp evine vardı. Ancak Hz. İbrahim’in, bir ferdi dahi iman etmeyen bu kâfir kavmin içinde ikamet etmesi artık anlamsız idi. Belki de Yüce Rabbi oradan hicret etmesi için kendisine emir vermişti. Bunun için Hz. İbrahim eşi Hz. Sâre’yi alıp memleketi terk etti.

Hz. İbrahim’in yolunun üstünde gayrimüslim bir kral vardı. Hz. İbrahim kralın sarayının yakınından geçerken onun emniyet görevlileri Hz. Sare’yi tutup kralın yanına götürdüler. Kral Hz. Sâre ile birlikte olmak için elini uzattı, ancak Cenâb-ı Allah, hiç kimseye peygamberin namusunu kirletmemeye müsaade etmez. Kralın eli havada donakaldı. Eli iyileşince tekrar elini uzattı, ancak aynı akıbete uğradı. Bunun üzerine Hz. Sâre’nin Allah tarafından korunduğunu anladı ve Hacer isminde bir cariyesini ona hediye ederek onu Hz. İbrahim’e geri gönderdi. Hz. Sâre bu cariyeyi Hz. İbrahim’e hediye etti, daha sonra Hz. İsmail Hz. Hacer’den dünyaya geldi. Hz. İsmail büyüyüp on on iki yaşlarına gelince Cenâb-ı Allah Hz. İbrahim’e oğlu İsmail’i götürüp Mina’da Allah için kurban etmesini emretti. Bu çok ağır bir emir idi. Bir insan için ciğerparesi olan evladını kendi eliyle boğazlamasından daha ağır bir şey olamaz. Cenâb-ı Allah emretti ise bunu yapmaktan başka çare yoktur.

Cenâb-ı Allah bir rüyada bu emrini Hz. İbrahim’e bildirmişti. Hz. İbrahim rüyada oğlunu boğazladığını görmüş veya rüyada melekler ona “oğlunu götür, Mina’da kurban et” diye emretmişlerdi. Hz. İbrahim, oğlu İsmail’in bu büyük sınav karşısında nasıl bir tavır göstereceğini öğrenmek için durumu kendisine açtı ve kendisine şöyle dedi: “Ey yavrucuğum, ben rüyada seni boğazladığımı gördüm, bak ne düşünürsün?” (Saffât, 37/102.) Hz. İsmail henüz çocuk yaştaydı, ancak o bir Peygamber adayı idi, Cenâb-ı Allah ona gereken bilgiyi vermiş ve o, tüm benliğiyle Allah’a teslim olmuştu. Babasına belki babasının bile beklemediği şu cevabı verdi: “Ey babam, sana emiredileni yap, beni sabredenlerden görürsün.” (Saffât, 37/102.), Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’den bu cevabı alınca onu götürüp Mina’da Hz. İsmail’in tavsiyesine binaen yüzükoyun yere yatırdı ve onu kesmeye başladı. Bazı rivayetlere göre bıçağı İsmail’in boğazına çalınca bıçak kesmedi. Çünkü Cenâb-ı Allah’ın muradı başka idi. Aslında bu, Müslümanlara verilen bir mesaj idi. Bu olay, gerektiği zaman Müslüman’ın hem malını hem canını hem de evladını Allah yolunda feda edebilmesidir. (09. 09.2016)

Muhsin DEMİREL

Elbistan Müftüsü