**--------------------------------HZ. VAHŞİ---------------------------------------**

**1.sahne (Müşriklerin Öfkesi)**

**Ebu Süfyan:** Korkutuyorsun beni Utbe kızı Hind!

**Hind:**İntikam…Ah intikam almaya yeminliyim Ebu Süfyan!

**Ebu Süfyan:** Bedir’in intikamını almayı hepimiz istiyoruz.

**Hind:** Babam Bedir Savaşı’nda öldürüldü. Onun intikamını almadan bana rahat yok..

**Ebu Süfyan:** Bir avuç müslümana nasıl oluyor da yeniliyoruz şaşıyorum..(Cübeyr gelir.)

**Ebu Süfyan:** Gel Cübeyr ! Otur şöyle…

**Cübeyr:**İkrime’den geliyorum Ebu Süfyan. Diyor ki…

**Ebu Süfyan**: Muhammed öyle değil mi, hepimizin ortak derdi, intikam…

**Cübeyr**: Evet.. Ancak Muhammed ölürse rahata ereceğiz..

**Hind:** Ya Hamza? Ya Ali? Onların yaşaması müslümanlara cesaret veriyor.

**Ebu Süfyan**: Şöyle kılıcı, mızrağı kuvvetli biri olsa da…

**Cübeyr:** Kölem Vahşi.. Mızrak atmada ustadır bilirsiniz.

**Hind**: Tabi ya! Beni hemen Vahşi’ye götür Cübeyr! İntikam için bundan iyisi olamaz.

**Sahne 2: (Hamza’yı öldürme planları )**

(Cübeyr ve Hind beklerken Vahşi gelir.)

**Cübeyr:** Gel Vahşi ! Çok cazip tekliflerimiz var sana!

**Vahşi:** Buyurun efendim.

**Hind:** Mızrağını isabet ettirmede üstüne yok diyorlar Vahşi..Doğru mu?

**Vahşi:** Evet, mızrağı iyi kullanırım.

**Cübeyr:** Vahşi, kölelikten kurtulup özgür bir insan olmak istemez misin?

**Vahşi:** (Aniden başını kaldırır.)Özgürlük mü!

**Cübeyr:** (Alaycı biri ifadeyle)Özgürlük ya!

**Hind:** (Kahkaha atar.)Muhammed’i, Hamza ‘yı ya da Ali’yi … Bunlardan birini öldüreceksin..

**Vahşi:** Ama ben… Bunu yapamam..

**Cübeyr:** Yapacaksın Vahşi..

**Hind:** Yapacaksın!. Hamza’nın ciğerini sökmeye and içtim ben!

**Vahşi:** Ama ben…

**Hind:** Paraya boğarım seni..Mal mülk ne istersen veririm..

**Cübeyr:** İyi düşün Vahşi.. Özgürlük, zenginlik, hepsi senin olabilir…(Çıkarlar..)

**Vahşi:** Özgürlük..Hayal gibi bir kelime…Yıllarca ezilmiş bir köle için özgürlük... Evet..Özgür olmanın bedeli buysa öldüreceğim Hamza’yı… Yapacağım..Bir yolunu bulup yapacağım..

**Anlatıcı:** Hz. Hamza, Vahşi’nin önüne hürriyetinin bedeli olarak konmuştu … Müşrikler Bedir yenilgisini ve önde gelen adamların kaybetmenin intikam hırsıyla ordu oluşturmuş, bütün güçleriyle Uhut’ta müslümanların üzerine gelmişlerdi. Vahşi, bu savaşta fırsatı değerlendirmiş, mızrağıyla Hz. Hamza’yı şehid ederek kavuşmuştu hürriyetine…Bununla da kalmayıp, Hamza’nın bedenini sevinçle parçalamış, ciğerini sökmüşlerdi..
  Bu olaydan sonra Vahşi uzun yıllar saklanmıştı. Mekke’nin fethine kadar Taif’te saklanmış, Taif halkının müslüman olmasıyla yaşayacak yer kalmamıştı onun için yeryüzünde… Müslüman olan eski arkadaşları, Vahşi’yi de İslam’a davet etmişlerdi. Şimdiye kadar hep dikenler içinde yetişmiş, kan ile büyümüş, güle ulaşmamıştı hiç… Kin ve intikam ile büyümüştü. Ama dikenlerin de zamanla güle döndüğünü görüyordu şimdi…Öyleyse o da yönelmeliydi güle…

**3. Sahne: (Vahşi’yi islama davet mektupları)**

**Hz. Vahşi:** Müslüman olmak… benim için de böyle bir şey mümkün mü? Ben de müslüman olabilir miyim? Bana Hamza’yı öldürtenler, onun şehit olmuş vücudunu parçalayanlar bile müslüman olduktan sonra ben neden olmayayım? Beni de affeder mi acaba? Bıktım vahşet içinde bocalamaktan, kandan, kinden, öfkeden, intikamdan bıktım! Aşka yönelmek istiyorum, aşka, sevdaya! Sana yönelmek istiyorum Peygamberim..

**Anlatıcı:** Peygamber Efendimiz’den Vahşi’ye islama davet mektupları gelmektedir. Son mektupta, Zümer suresi 53. ayet yazmaktadır. Ve o öyle bir ayettir ki.. (Vahşi eline Efendimizden gelen mektubu alır ve okur. )

**Vahşi:** De ki: 'Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.'

 **Anlatıcı:** De ki: 'Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.' Ne büyük müjde!!

**Vahşi:** Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.. Ben de mi..Ben de ha! Vahşi.. Hamza’nın ciğerini söken Vahşi.. Ne yüzle çıkarım Peygamberin huzuruna! Ama artık yeter..Ne olursa olsun gideceğim. Geldim, insan olmaya geldim” diyeceğim.

**Anlatıcı:** Vahşi Efendimizin huzurunda müslüman olur, Peygamberimiz onu affeder. Yalnız Peygamberimizin Vahşi’den bir ricası vardır. Onu görünce amcasının parçalanmış vücudunu hatırladığı için, kendisiyle göz göze gelmemesini ister…

**4. Sahne: (**Vahşi sahneye girer.)

Vahşi:Gül yüzünüze bakamam Peygamberim, bakamam artık…(der ve bayılır.)

**1.Sahabe**:Biri yatıyor yerde…Heyy.. (Vahşi’yi sarsar.)Bayılmış galiba.

**2. sahabe**: (Yüzünü çevirir)Aaa!Efendimiz’i can evinden vuran Vahşi değil mi bu?

**3. sahabe:** (Arkadan girer.)Durun! Dokunmayın ona

**1. Sahabe:** Ama bu Vahşi!

**2. sahabe:** Efendimiz’in amcası Hamza’yı parçalayan ciğerini söken… Ahh..

**3. sahabe:**Vahşi müslüman oldu.

**1**. **sahabe:** Ne!

**2. sahabe:**Vahşi haa!

**3.sahabe:** Evet! Vahşi artık kardeşimiz oldu..(Vahşi kendine gelir.)

**1. sahabe**: Aramıza hoş geldin ey Vahşi! İslama girişin hayırlı mübarek olsun..

**Vahşi:** Sağolun..Yaptıklarıma çok pişmanım..

**3. sahabe:** Günahına tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir kardeşim..

(Ezan başlar)**2. sahabe**:Ezan okunuyor haydi namaza gidelim..

**Vahşi:** Bilal.. Bilal’in sesi bu..

**1 sahabe:** Evet ama nasıl tanıdın?

**Vahşi:** Bir keresinde üç günlük umre için Mekke’ye gelmiştiniz. O zamanlar daha müslüman olmamıştım. O zaman yine bu ses nasıl da doldurmuştu Mekke ‘yi.. Siz bu sesle daha çok yaklaşmıştınız birbirinize… Ne kadar güzel görünüyordunuz. Biz de dağlardan size hayranlıkla bakıyorduk…

**2. sahabe:(**Vahşi’nin koluna girerler) Haydi Efendimiz(sav)’in arkasında saf tutup namazlarımızı kılmaya gidelim..

**Hz. Vahşi:** ( Bunu duyunca mahzunlaşır, başı eğilir, sesi titrer.) Efendimizle namaz kılmak mı? Bakamam, gül yüzüne bakamam,..Nasıl giderim ben şimdi oraya? Fakat, anlatın bana, madem müslüman oldum, anlatın her şeyi! ( Sahnenin arkasına doğru yürürler.) Ne yapmam gerek, ne yapmam yasak öğretin nolur! Dinime dair her şeyi öğrenmek istiyorum!
**Anlatıcı:** İslam’a yeni girmiş olmasına rağmen Efendimiz’in sevgisi bütün ruhunu sarmıştı Vahşi’nin.. Sevmişti O’nu, hem de herkesten çok sevmişti. Hep O’nun yanında olanlara özeniyor ve O’ndan ayrı geçen yıllarına acıyordu..

**5.   SAHNE Anlatıcı:**Ölmüştü… daha doğrusu Vahşi ölmüş, yerine Hz. Vahşi (ra) doğmuştu. Fakat ne yaparsa yapsın Rasulullah’ın gül yüzüne bakabilecek bir dereceye gelememişti. Onunla ama onsuz, onsuz ama onunlaydı. Hz. Vahşi’nin hayatı Veda Haccıyla bir kere daha değişmişti. Hacc ibadeti boyunca da onun yüzüne bakabilecek bir amel nasip etmesi için Allah’a yalvarırken, Rasulullah ile yüz yüze gelmemek için olağan üstü çaba sarf ediyordu.
**Cübeyr**: Selamun aleyküm ey Vahşi.
**Hz. Vahşi**: Ve aleyküm selam.
**Cübeyr:** Bilesin ki müslüman olmana çok sevindim kardeşim.
**Hz. Vahşi**: Kardeşim mi dediniz? Eski kölenizim ben sizin..
**Cübeyr:** Evet, kardeşim dedim.Artık kardeşiz. Müslümanlar birbirlerinin din kardeşidirler ey Vahşi!
**Hz. Vahşi**: Aman Allah’ım! Siz o Cübeyr misiniz?
**Cübeyr:** Bu kadar şaşırmakta haklısın kardeşim. Allah affetsin, onca yılımız boşa geçmiş..

**Hz.Bilal:**Selamün aleyküm

**Hz. Vahşi-Cübeyr:**Ve aleyküm selam.

**Hz. Bilal:** Efendimiz’in yanından geliyorum.

**Hz. Vahşi:** Efendimiz mi!

**Cübeyr:** Durumu nasıl?

**Hz. Bilal:** İyi değil…

**Hz. Vahşi:** Hastalığını bahane edip yanına gitmek istedim , fakat cesaret edemedim.

**Cübeyr:** Sana teselli veremiyoruz Vahşi, çünkü hepimiz çok üzgünüz.

**Hz. Bilal:** Bugünlerde Müseylime adlı bir sahtekar, peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Hatta Rasulullah’a bir mektup göndermiş.

**Cübeyr:** Niçin?

**Hz. Bilal:** Peygamberliğinin kabul edilmesi için… Üstelik de dünyanın yarısı senin yarısı da benim demiş.

**Hz. Vahşi:** Rasulullah ne dedi peki?
**Hz. Bilal:** Müseylime’nin mektubuna sert bir şekilde cevap veren Rasulullah, onun üzerine sefer hazırlayacaktı ki biliyorsun rahatsızlandı.

**Cübeyr:**Kızar tabii. Hiç kimse kendi kendine peygamberlik iddia edemez. Peygamberi Allah gönderir.

**Hz. Vahşi.** Yani Müseylime’nin üzerine ordu gönderecekti, öyle mi?
**Hz. Bilal:** Evet, üstelik ordunun başında da kendileri bulunacaktı.
**Hz. Vahşi:** Kim bilir belki de….

**Anlatıcı:** Bu olaydan sonra Peygamberimiz vefat eder. Hz. Vahşi, Peygamberimizin ölmeden önce göndermeyi düşündüğü orduya katılır. Ve sahte peygamber Müseylime’yi öldürür. Ancak bundan sonra Peygamberimizin kabrini ziyaret etmeye cesaret edebilir…

**6. sahne:**

**Hind:** Sana yaptırdıklarımın cezasını çektim Vahşi.. Yıllarca vicdanım susmadı. Kalbimden de, evimden de tüm putları çıkardım artık..

**Ebu Süfyan:** Önce Allah biz affetsin, sonra sen hakkını helal et Vahşi…

**Hz. Vahşi:** Geç oldu ama, çok şükür hepimiz doğruyu gördük Ebu Süfyan..

**Hind:** Efendimiz artık yok, ama İslamın gücü her yeri sarıyor.

**Ebu Süfyan:** Artmaya da devam edecek inşallah!

**Hz. Vahşi:** Efendimize hayatında büyük acılar çektirdik, utancımdan hayatında Peygamberimin yüzüne bile bakamadım...Ama hepimiz affedildik.. Bu ne engin merhamet!!!

**(**Sahnede Hind, Ebu Süfyan ve Vahşi donarlar.)

**Anlatıcı:** Anlatıcı tek tek işaret ederek, bu kişiler hakkında konuşur.)

**Hind:** İntikam hırsı, kin ve nefretin sardığı bir kişiydi Hind....Mekke’nin fethinden sonra Hamza’nın ciğerini mutlulukla sökebilen kişiden, pişman ve huzuru bulmuş yeni bir Hind doğdu…Affedildi. Kolay mı, en sevdiğini parçalayanı bile affetmek!!

**Ebu Süfyan:** Eşi Hind gibi o da, önce Allah’ın, sonra Peygamberimizin merhametine sığındı, af diledi affedildi. Hayatının sonuna kadar eşi Hind, oğlu Muâviye ve kızları ile birlikte, İslâm’ın yayılması konusunda mallarıyla canlarıyla çalıştılar.

**Ve Vahşi**…Gerçek bir aşk hikayesi…Suçunun bedelini sevgisiyle, ödedi…Affedildi…

(Anlatıcı sahneye döner.)

Her insanın içinde Hakk’a ve hakikate mızrak atan bir Vahşi vardır. Kimi o Vahşi’yi Allah’ın kelamıyla nurlandırır ve ölene dek O Nebinin nazarlarının hasretiyle yaşar.. YÜREĞİMİZDEKİ VAHŞİ'NİN TEVBE VAKTİ GELMEDİ Mİ? Affetmek büyüklüğün şanındandır. Ve Allah en büyüktür.