**BELKIS’IN MEDENİYETİNİ YUTAN İSLÂM MEDENİYETİ 2.**

Hüdhüd kuşu dönüp Hz. Süleyman’a Sebe Melikesi (Kraliçesi) Belkıs’ın saltanatı ve ihtişamı konusunda bilgi verdikten sonra Hz. Süleyman bu bilginin doğru olup olmadığını araştırmak üzere bir mektup yazdı, götürüp Belkıs’a ulaştırsın diye mektubu Hüdhüd’a verdi ve ona şöyle dedi: *“Bu mektubumu götür, onlara at, sonra da yanından ayrıl ve nasıl dönüş yapacaklarına (nasıl tepki göstereceklerine) bak.*” (Neml, 27/28) Hüdhüd bu mektubu ya kanatları arasına koydu veya gagasıyla tutup Yemen’de Sebe yöresinde bulunan Belkıs’ın sarayına kadar götürdü, onun tek başına kaldığı odasının penceresinden içeri girip mektubu Belkıs’ın önüne koydu, sonra oradan ayrılıp Hz. Süleyman’ın yanına döndü. Belkıs bu olay karşısında hayrete düştü ve nihayet mektubu açıp okudu. Mektupta şunlar yazılıydı: *“Bu mektup Süleyman’dandır, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum. Bana karşı dik kafalık yapmayın ve Müslümanlar olarak gelip bana teslim olun.*” (Neml, 27/30-31)

Belkıs gayet akıllı ve dirayetli bir kadın idi. Mektubu açıp okuduktan sonra meclisini veya danışma kurulunu topladı, mektubu tekrar onlara okudu ve Hz. Süleyman’a karşı savaş açmak veya gidip ona teslim olmak konusunda onlara danıştı ve bu meyanda şöyle dedi: *“Ey seçkin topluluk, durumum konusunda bana görüş bildirin, siz hazır olmadan ben kesin bir karar vermeyeceğim.”* (Neml, 27/32) Onlar, *“Biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçıyız, emir sana aittir, bak ne emredersin.*” (Neml, 27/33) diyerek karar vermeyi ona bıraktılar. Belkıs buna karşılık şöyle dedi: *“Krallar bir köye girdiklerinde orayı tahrip edip oranın azizlerini de zelil ederler. Onlar işte böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim ve elçilerin nasıl bir cevap ile döneceklerine bakacağım.*” (Neml, 27/34-35)

Danışma Kurulu veya Bakanlar Kurulu karar vermeyi Belkıs’a bırakınca Hz. Süleyman’ın kendisine karşı savaş açmasını önlemek için önemli bir miktarda kıymetli mallardan toplayıp Hz. Süleyman’a hediye olarak gönderdi. Bu hediyelerin içinde altın, mücevherat, çok kıymetli eşya, köleler ve cariyeler vardı. Hediyeler Hz. Süleyman’ın yanına varınca bunlara hiç aldırış etmedi ve şöyle tepki gösterdi: *“Siz beni mal ile mi destekliyorsunuz? Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır….*” (Neml, 27/36) Hz. Süleyman elçilere şöyle dedi: *“Onlara (Belkıs’ın kavmine) geri dön, onların karşı koyamayacakları bir ordu ile onlara varır ve onları zelil bir şekilde oradan çıkarırız.*” (Neml, 27/37)

Elçiler dönüp Hz. Süleyman’ın cevabını ve Belkıs ile savaşmaya hazırlandığını Belkıs’a bildirdiler. Belkıs, Hz. Süleyman’a karşı koyamayacağını anladığından dolayı ona teslim olmak üzere önde gelen adamlarıyla birlikte kalkıp Hz. Süleyman’ın memleketine doğru yola koyuldu. Hz. Süleyman onlardan haber alınca gücünü onlara göstermek için Belkıs onun yanına kavuşmadan onun tahtını (makam koltuğunu) yanına getirmek istedi. Bunun için mahiyetindeki cinleri ve insanları topladı ve şöyle dedi: *“Ey seçkin topluluk, onlar (Belkıs ile kavmi) Müslüman olarak gelip bana teslim olmadan kim Belkıs’ın tahtını bana getirir? Azgın bir cin şöyle dedi: Sen makamından kalmadan önce (yarım günde) ben onu sana getiririm… Yanında kitaptan ilim olan biri ise şöyle dedi: Gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu sana getiririm…*” *Süleyman tahtı anında önünde görünce şöyle dedi:* “*Bu, Rabbimin fazlındandır, şükür mü edeceğim veya nankörlük mü edeceğim konusunda beni denemek için bana bunu vermiştir…*” (Neml, 27/39-40)

Belkıs’ın tahtını getiren bu kişinin Asaf b. Berhiya adında bir kişi veya Hz. Süleyman’ın kendisi olduğu söylenir. Bu kişi dua etmiş ve bunun akabinde Belkıs’ın tahtı olduğu yerde yere batmış, Hz. Süleyman’ın önünde dışarı çıkmıştı. Tahtını tanıma konusunda Belkıs’ı denemek için Hz. Süleyman’ın emriyle tahtın üzerinde birtakım değişiklikler yapıldı. Belkıs Hz. Süleyman’ın yanına varınca ona, *“Senin tahtın böyle mi idi?*” diye soruldu. Belkıs, *“Sanki odur*” diye cevap verdi. Hz. Süleyman suyun üzerinde zemini billurdan bir saray yapmıştı. Belkıs onun yanına varınca ona “Saraya gir” denildi. Belkıs sarayın içi su dolu sanarak eteklerini topladı. Bunun üzerine ona, *“Bu billurdan olan bir saraydır*” denildi. Belkıs Hz. Süleyman’ın bu üstünlüğünü görünce kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu ve şöyle dedi: *“Ey Rabbim, ben daha önce nefsime zulüm etmiştim, şu an ise Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.*” (Neml, 27/44)

Bu kıssa birçok hikmet ve mesajı içermektedir. En önemlilerinden biri inançlı bir toplumun inançsız topluma baskın gelmesi, diğeri de ilmi açıdan ilerde olanın geride olana üstün gelmesidir. (20. 10. 2016)

Muhsin DEMİREL Elbistan Müftüsü