**ANNE BABA HAKKI**

**"En büyük günahlar: Allah'a ortak koşmak, De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim.” De ki: “Bana, (Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma (denildi).”[[1]](#footnote-1)**

**Ana-babaya karşı gelmek, insan öldürmek ve gamûs yeminidir.[[2]](#footnote-2) Bu hadîsi, Buharî, Sahih'inde rivayet etmiştir. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:**

**"Büyük günahlardan birisi de adamın kendi ana-babasma sövmesidir." Dediler ki: Ya Resûlullah, adam hiç'kendi ana-babasına söver mi?" Cevaben şöyle dediler: "Evet... Adam bir başkasının babasına söver; o da onun baba­sına söver. O, onun anasına söver; o da onun anasına söver.[[3]](#footnote-3) Bu hadîsi Buharı ve Müslim rivayet etmiştir. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu:**

**"Allah, analara karşı gelmeyi, vermeniz gereken şeyi vermemenizi, hak­kınız olmayan şeyi istemenizi, kızları diri diri toprağa gömmenizi haram kıl­dı. Dedikodu yapmanızı,( Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.[[4]](#footnote-4)**

**-Fazla soru sormanızı, (Bak. “Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)[[5]](#footnote-5)**

**-Mal zayi etmenizi hoş karşılamadı.[[6]](#footnote-6) Bu hadîsi Buharî rivayet etmiştir. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu:**

**"Allah'ın hoşnutluğu babanın hoşnutluğundadır. Allah'ın kızgınlığı, ba­banın kızgınlığmdadır.[[7]](#footnote-7) Bir başka hadîsteyse şöyle buyur­muştur:**

**"Cennet anaların ayaklan altındadır." Dahası Cenâb-ı Allah, ana-babaya veya ikisinden birine kötü davranan ve tevbe etmeden ölen ya da her ikisi de kendisinden razı değillerken ana-babası ölen kimseye cennete girmeyi haram kılmıştır. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu:**

**"(Ana-babasına) kötü davranan, yaptığı İyiliği başa kakan, devamlı içki içen, sihre inanan kimse cennete giremez.[[8]](#footnote-8) Ayrıca Peygam­ber (s.a.v.) Efendimiz, ana-babasına kötü davranan kimselere, Allah'ın rah­metinden tard olunmaları için bedduada bulunmuştur. Kâ'b bin Ucure (r.a.) den rivayet: Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bizlere, "Minbere yaklaşın" dedi: Yaklaştık. Bir basamak çıktığında "âmin" dedi. İkinci basamağa çıktığında "âmin" dedi. Üçüncü basamağa çıktığında "âmin" dedi. Minberden indi­ğinde dedik ki: "Ya Resûlallah, bu gün daha önce duymadığımız şeyleri sen­den duyduk." Cevaben dedi ki: "Cebrail benimle karşılaşıp, "Ramazan ayı­na kavuştuğu halde günahı bağışlanmayan kimse (Allah'ın rahmetinden) uzak kalsın" dedi. Ben de âmin dedim. İkinci basamağa çıktığımda Cebrail, "Ya­nında senin adın anıldığında sanasalâvat getirmeyen kimse (Allah'ın rahme­tinden) uzak kalsın" dedi. Ben de âmin dedim. Üçüncü basamağa çıktığım­da Cebrail, "Ana-babası veya ikisinden biri yaşlılıkta yanında bulundukları halde kendisini cennete sokmadıkları kimse (Allah'ın rahmetinden) uzak**

**Ben de âmin dedim. Bu hadîsi Hâkim rivayet etmiş ve senedı-, olduğunu söylemiştir. Enes (r.a.) den rivayet: Resûlullah (s.a.v.) in büyük günahlardan söz edildi. Kendisi dedi ki:**

**Allah'a ortak koşmak ve anayla babaya karşı gelmektir.[[9]](#footnote-9)**

**\*Ravinin Hayatı: Mugîre bin Şu’be’.**

**Akıl ve zekâları, muhakeme ve üstün kabiliyetleri dolayısıyla Araplar tarafın­dan “dâhi” denilen dört zatın birisi de Mugîre bin Şu’be’dir.**

**-Hicret’in 6. yılında, Peygamberimizle birlikte umre yapmak için hareket eden 1400 kişilik sahabi kafilesinde Hz. Mugîre de vardı.**

**Müşrikler, Peygamberimizin kalabalık bir sahabe topluluğuyla Kâbe’ye gelmekte ol­­duğunu öğrendiklerinde, “Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokul­ma­ya­caktır!” diye kesin karar aldılar. Onların bu kararlarını haber alan Peygam­berimiz, Mekke’ye haber salarak, niyetinin sadece Kâbe’yi ziyaret etmek oldu­ğunu bildirdi. Müşrikler, Urve bin Mes’ud’u Peygamberimizle görüşmek üzere elçi olarak gönderdiler. Mugîre bin Şu’be o sırada Re­sû­lul­lah’ın başında nöbet tutuyordu. Peygamberimizin huzuruna çıkan Urve bin Mes’ud hem konuşuyor, hem de eliyle Re­sû­lul­lah’ın sakalını okşuyordu. Hz. Mugîre, müşrik birinin Pey­gamberimizin sakalına dokunmasına tahammül edemedi. Gerçi Urve bin Mes’ud, Hz. Mugîre’nin amcasıydı, fakat babası bile olsa henüz müşrikti. Akrabalık bağına ehemmiyet vermedi, Re­sû­lul­lah’ın sakalını okşayan amcasına şöy­le dedi:**

**“Elin kesilip kolundan ayrılmadan, onu Re­sû­lul­lah’ın sakalından çek! Bir müşrik eli ona dokunamaz.”**

**Yeğeninden gelen bu ikaz üzerine çarpılmışa dönen Urve, âniden elini çekiverdi.**

**-Mugîre bin Şu’be, Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra, Mekke’nin Fethine, Tebük Sa­vaşı’na ve diğer savaşlara iştirak etti. O, müşriklerin korkulu rüyasıydı. Karşısında direnen çıkmazdı. Allah için kalkan kılıcının karşısında, müşrik dar­besinin akim kalması kaçınılmazdı.**

**Hz. Mugîre, şirke ve putlara o kadar düşmandı ki, ondaki dağlar heybetindeki iman, putların varlığına tahammül edemiyordu. Allah’tan başka zavallı varlık­lara tapılmasına hiç mi hiç mana veremiyordu. Resûl-i Ekrem, gözde sahabisi Mugîre’nin bu celadetini bildiği için, Benî Sakîf kabilesinin putlarını yerle bir etmek üzere Ebû Süfyân bin Harb (r.a.) ile birlikte onu da gönderdi.**

**-Hz. Ömer zamanında fetihler bir hayli çoğaldı. İran’ın fethi için Sa’d bin Ebî Vak­kas (r.a.) komutasında bir orduya kaydoldu. İslam ordusu Kadisiye tarafla­rına yüklen­diğinde, İran başkumandanı Rüstem, Hz. Sa’d’dan, görüşüp konuşmak için kendisine bir elçi göndermesini istedi. Hz. Sa’d da Hz. Mugîre başkan­lığında bir heyet gönderdi.**

**İranlıların ordugâh çadırında tam bir tantana vardı. Yerlere halı döşemişler, çevreyi süslemişler, herkese ipekli-süslü elbiseler giydirmişlerdi. Neleri var neleri yoksa ortaya dökmüşlerdi. Güya bununla Müslüman heyetinin cesaretini kıracaklardı... Mugîre bin Şu’be, İranlıların bu debdebesine aldırış etmeden ilerliyordu. Sırtındaki elbise gayet sade ve basitti. O kadar şatafatı görmezden geli­yor, hiç aldırmıyordu. Hattâ ilerlerken de onlara gözdağı vermek için, geçtiği yerin halılarını elindeki mızrakla delerek geçiyordu. Nihayet Rüstem’in yanına kadar vararak bitişiğine oturdu. Saray mensupları buna çok kızdılar: Bir elçi, bir ordu kumandanının yanına nasıl olur da oturabilirdi?! Oradan kaldırmak istedi­lerse de Rüstem mâni oldu. Yanından kaldırmadı. İranlılar, Rüs­tem’e taparcası­na hürmetkâr davranıyorlardı. Bunun üzerine Mugîre bin Şu’be şöyle dedi:**

**“Sizin akıllı bir millet olduğunuzu duyardık, hâlbuki sizden daha akılsız bir millet gör­­medim! Biz Müslümanlar birbirimize kulluk yapmıyoruz. Aramızda hiçbir fark yok­­tur. Hepimiz eşit haklara sahibiz. Ben, sizin de birbirinizin kulu olmadığınızı zanne­­­diyordum. Bugün artık anladım ki, sizin mülkünüz devam etmeyecek ve sonunda mağ­­lup düşeceksiniz! Çünkü böyle adaletsiz bir temele dayanan bir millet yaşayamaz.”**

**Hz. Mugîre’nin bu konuşması üzerine Rüstem, “Siz bize komşusunuz. Şimdi­ye kadar size iyilik ediyor, herhangi bir zulüm ve haksızlık yapmıyorduk. Mem­leketinize dö­nün, size kapılarımız her zaman açıktır. İstediğiniz anda yurdumu­za gelip ticaret yapabilirsiniz.” dedi.**

**Hz. Mugîre, onun bu teklifi karşısında, dünya için gelmediklerini, Cenâb-ı Hakk’ın ismini yaymak için yola çıktıklarını söyledi. Bu dinde sebat ettikleri müddetçe Cenâb-ı Hakk’ın kendilerini galip kılacağını, düşmanlarını ise zillete düşüreceğini güzel bir şekilde izah etti. Rüstem’in İslamiyet hakkında bilgi iste­mesi üzerine ona, İslamiyet’i şu cümlelerle anlattı:**

**“Bu dinin baş direği, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (a.s.m.) Allah’ın Resûl’ü olup, getirdiği bütün haberlerin gerçek ve doğru oldu­ğuna şehadet getirmektir. Bu dinin bir gayesi de, insanları insanlara ibadet et­mekten Allah’a ibadet etmeye çevirmektir. Bu dine göre insanların hepsi kar­deştir.”**

**Mugîre bin Şu’be ile Rüstem arasında cereyan eden bu konuşmadan bir netice elde edilemedi. Mugîre tekrar ordugâha döndü. Hz. Sa’d ertesi gün Ribî bin Âmr’ı (r.a.) gönderdi. Üçüncü gün İranlılar, başka bir elçinin gönderilmesini is­tediler. Hz. Sa’d yine Mugîre’yi vazifelendirdi. Rüstem, Hz. Mugîre’ye, Arapla­rın çok kötü bir kavim olduğunu, birbirleriyle dahi geçinemediklerini, bundan önce kendileriyle uğraşmaya tenezzül bile etmediklerini söyledi, “Şayet açlık sebebiyle buraya geldiyseniz bol miktarda yiyecek verelim, size birçok ikram­da bulunalım!” hezeyanında bulundu.**

**Hz. Mugîre, Rüstem’in bu sözlerini büyük bir sukûnetle dinledi. O sözünü ta­mam­la­yınca da konuşmasına şöyle başladı:**

**“Biz İslamiyet’ten önce öyle bir hâlde idik ki, bizim durumumuzdan daha kö­tüsü yoktu. Aç bir topluluktuk. Dinimiz ise, birbirimizi öldürmek, birbirimize haksızlık ve zulüm yapmaktı. Hattâ kimimiz, ciğerparesi olan kızını, sofrada kendisine ortak olmaması için diri diri ve kendi eliyle toprağa gömüyordu! Fakat Cenâb-ı Hak, soyu sopu bizce bilinen, aramızda doğup büyüyen ve içimizde en asil bir aileye mensup olan birini peygamber olarak gönderdi. Bu zat, pey­gamberlikten önce de iyi bir ahlak örneğiydi. Peygamber bizi bir dine davet etti. O bize doğruyu söyledi, biz onu yalanladık; o kuvvetlendi, biz azaldık! Bize ne­yi haber verdiyse doğru çıktı. Neticede Cenâb-ı Hak bizim kalbimizi yumuşattı da, onu doğruladık ve ona tabi olduk. Biz yiyecek için gelmiş değiliz. Biz dini­mize düşmanlık yapanlarla savaşmaya geldik!”**

**Hz. Mugîre bunları söyledikten sonra Rüstem’in önüne üç şart sürdü: “Ya Müslüman olursunuz, ya boyun eğerek cizye verirsiniz ya da kılıca sarı­lırsınız!”**

**Bu teklif karşısında Rüstem, öfkesinden yerinde duramayacak hâle geldi, kıpkırmızı kesildi. İnci ve yakut ile süslenmiş tahtından doğrularak, “Güneşe yemin ederim ki, daha güneş doğmadan sizin ordularınızı imha edece­ğim!” dedi. Onun bu derece hiddetlenmesine karşılık hiç sukûnetini bozmayan Hz. Mugîre şu karşılığı verdi:**

**“O zaman bizden ölen birisi cennete gider, sizden öldürdüklerimiz ise ce­henneme girer! Bizden sağ kalanlar da sizin topraklarınızı fetheder...”**

**İslam ordugâhına dönen Hz. Mugîre’yi ordu kumandanı Sa’d bin Ebî Vakkas, ordunun sol kanadına kumandan tayin etti. Bu savaş İran saltanatının çöküşüyle neticelendi.**

**İran’ın fethinden sonra Hz. Ömer, Mugîre bin Şu’be’yi Basra valiliğine tayin etti. Mugîre idarecilik hizmetini de çok güzel bir şekilde ifa etti.**

**Hz. Mugîre, hadis sahasında da önde gelen sahabilerdendi. Peygamberimiz­den 133 hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadisler Buhârî, Müsned ve di­ğer hadis kitaplarında yer alır.”[[10]](#footnote-10)**

**\*Hudeybiye ve Yemamo sa­vaşlarında, Şam'ın fethinde, Kadisiye ve Yermük seferlerinde bulunmuştur. Yermök muharebesinde bir gözünü kaybetmişti. Herhangi möskil bir işle karşılarsa, muhakkak dehasiyle ondan kurtuluş çaresi bulurdu. K a b i s e İbni C a b i r anlatıyor:**

**«— Ben Mûğire ile arkadaşlık ettim; Öyle bir adam idi ki, bir şehrin sekiz kapısı olsa ve onların hiç birinden çıkma imkânı olmasa, o bu kapı­ların hepsinden çıkma çaresini bulurdu.»**

**\* “Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: “Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.” [[11]](#footnote-11)**

**MEHMET ÖZÇELİK**

**28-06-2014**

1. **6 / EN'ÂM – 14.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Buharî, Edeb, Bab: 6.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Müslim, îman, 146.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **23 / MU'MİNÛN – 3.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **5 / MÂİDE – 101.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **Buharı, İstikraz, Bab: 19; Edeb, Bab: 6.** [↑](#footnote-ref-6)
7. **Tirmizî, Birr; Bab: 3.** [↑](#footnote-ref-7)
8. **Neseî, Eşribe, Bab: 46.** [↑](#footnote-ref-8)
9. **Buharî, Edeb,Bab: 6.** [↑](#footnote-ref-9)
10. [**http://www.resulullah.org/mugire-bin-sube-ra**](http://www.resulullah.org/mugire-bin-sube-ra) [↑](#footnote-ref-10)
11. **46 / AHKÂF – 15.** [↑](#footnote-ref-11)