**BELKIS’IN MEDENİYETİNİ YUTAN İSLÂM MEDENİYETİ 1.**

Kur'an-ı Kerimde bazı peygamberlerin bazı kıssaları anlatılmaktadır. Bu kıssalar bizim için hikmetler ve ibretlerle dolu olup ders çıkarmamız gereken önemli kıssalardır. Ayrıca bu kıssalar bize önemli bazı mesajlar vermektedir. Bu kıssalardan biri de Hz. Süleyman’ın kıssasıdır. Bu kıssanın en önemli kısmı Hz. Süleyman ile Kur'an’da ismi zikredilmeyen ve fakat tefsirlerde ismi Belkıs olduğu beyan edilen bir kraliçe arasında cereyan eden mektuplaşma ve bunun akabinde Belkıs’ın gelip Müslüman olması ve Hz. Süleyman’a boyun eğmesidir.

Hz. Süleyman kendisi gibi bir Peygamber olan Hz. Dâvûd’un oğludur. Cenâb-ı Allah bazı insanlara sadece dünyayı verir, bazılarına sadece ahireti verir, bu insanların dünyadan nasipleri çok azdır. Bazılarına ise hem dünyayı hem de ahireti verir. Hz. Süleyman ile babası Hz. Dâvûd Cenâb-ı Allah’ın kendilerine hem dünyayı hem de ahireti verdikleri iki Peygamber’dirler. Bu iki Peygamber, Peygamber olmakla birlikte aynı zamanda birer melik yani padişah idiler. Hz. Süleyman’ın hükümranlığı sadece insanlara mahsus olmayıp o, insanlar dışındaki diğer canlılara ve cinlere de hükmediyor, canlıların dilini de anlıyordu. Hz. Süleyman’ın bu hükümranlığı bir ayeti kerimede şöyle ifade edilmiştir: … “*O, şöyle dedi: Ey insanlar, bize kuşdili öğretilmiş ve bize her şey verilmiştir. Bu, apaçık bir üstünlüktür.*” (Neml, 27/16)

Hz. Süleyman’a insanlar, cinler ve kuşlar müsahhar kılındığı gibi rüzgâr da ona musahhar kılınmış ve büyük bir hükümranlığa sahip olmuştu. Bir gün yanındakilere şöyle dedi: Size hükümranlığımın bir kısmını göstereyim mi? Onlar, “Göster” dediler. O, şöyle dedi: “Ey rüzgâr bizi semaya kaldır.” Bunun üzerine rüzgâr onları yukarı kaldırdı ve yer ile gök arasında durdurdu. Sonra Hz. Süleyman şöyle dedi: “Ey kuşlar, bize gölge yapın.” Bunun üzerine kuşlar gelip katanlarıyla onların üzerinde gölge yaptı ve onlar güneşi görmez oldular. Hz. Süleyman, “Bu nasıl bir hükümranlıktır?” diye sordu. Onlar, “Bu çok büyük bir hükümranlıktır” diye cevap verdiler.

Bir gün Hz. Süleyman, insanlar, cinler ve kuşlardan meydana gelen ordusunu toplayıp her grubun başına bir komutan tayin etti ve bir yolculuğa çıktı. Yolda bolca karınca bulunan bir vadiden geçti. Bu sırada Hz. Süleyman’ın ordusuyla vadiden geçeceğini gören bir karınca arkadaşlarına şöyle seslendi: *“Ey karıncalar, meskenlerinize (deliklerinize) girin ki Süleyman ve askerleri sizi kırıp geçmesin. Onlar, (Hz. Süleyman’ın ordusu) karıncanın bu dediğini fark edemediler. O, ise onun sözüne tebessüm etti ve şöyle dedi: Ey Rabbim bana ve valideynlerime verdiğin nimetine şükür etmeye ve salih amel işlemeye beni muvafık kıl ve rahmetinle beni salih kullarının zümresine ilhak eyle.*” (27/18,19) Hz. Süleyman’ın karıncanın sesini duyması ve onun arkadaşlarına söylediğini anlaması tabii ki bir mucizedir. Bilindiği üzere hayvanlar farklı farklı sesler çıkarıyor. Bizler bu sesleri anlayamadığımızdan anlamsız ve manasız olduğunu sanırız, oysa bu sesler hayvanların konuşmalarıdır. Hz. Süleyman hayvanların seslerinin ne anlama geldiğini biliyor ve anlıyordu.

Hz. İbn Abbâs’tan gelen bir rivayete göre Hüdhüd kuşu Hz. Süleyman için mühendislik yapıyor, yerin altındaki suyu görüyor ve suyun yerin yüzeyine ne kadar uzaklıkta olduğunu da biliyordu. Hz. Süleyman yolculuğa çıkıp su bulunmayan sahralara gidince Hüdhüd kuşu onun için suyu arıyor ve yerin altındaki suyu görünce ona haber veriyordu. Hz. Süleyman da cinlere emreder, onlar da yeri kazıp yerin altından suyu çıkarıyordu. Bir gün Hz. Süleyman bir çöle indi, su olmadığından dolayı suyu aramak için Hüdhüd’ü aradı, ancak bulamadı. Bunun üzerine şöyle dedi: *“Hüdhüd’ü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya onu şiddetli bir azap ile azap edeceğim, veya keseceğim veya (kaybolmasının nedeni ile ilgili) bana apaçık bir mazeret getirecektir.*” (Neml, 27/20,21)

Hüdhüd kuşu bu arada uzaklaşıp Yemen’e bölgesine gitmiş, orada Sebe denen bir şehirde Belkıs adında bir kraliçe, onun maiyetindeki askerlerini ve sahip olduğu muhteşem imkânları görmüştü. Hüdhüd fazla bir zaman geçirmeden Hz. Süleyman’ın yanına geri döndü ve şöyle dedi: “Senin görmediğini gördüm, sana Sebe’den kesin bir haber ile geldim. Ben onlara (Sebe haklına) hükümranlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı (makam koltuğu) olan bir kadın gördüm. Bunlar Allah’ı bırakıp Güneş’e tapıyor, Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve onları yoldan çıkarmış ve onları göklerde ve yerde gizli olan her şeyi bilen Allah’a secde yapmaktan alı koymuştur.” (Neml, 27/22-25) 29.09.2016.

Muhsin DEMİREL Elbistan Müftüsü