FİL SÛRESİ

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefgahu kavli. Hasbinallah ve ni’mel vekil.

Bir detayla başlamak istiyorum. Bakara Sûresinde Hz. İbrahim’in Rabbime ettiği duaları vardır. 126. Ayetten 129. Ayete kadar (129. Ayet dâhil) Hz. İbrahim dua ediyor. Hz. İbrahim Mekke’ye Kabe’nin bulunduğu yere geldiğinde henüz orada bu şekilde inşa edilmiş bir yapı yoktu, ama Mekke yine kutsal bir belde idi. Sonrasında Allah u Teala Hz. İbrahim’den hanımını ve oğlu olan Hz. İsmail’i orada bırakmasını istiyor. Hz. İbrahim’in başka bir yere gitmesini istiyor. Şimdi düşünün, bir adamın yeni doğum yapmış karısını ve yeni doğmuş bebeğini bir çölün ortasında, hiç yaşam olmayan bir yerde bırakıp gitmesi, hayli güç bir durumdur. O zaman Kabe’de bir yaşam yok, ıssız bir çöl düşünün. Çölün ortasında Hz. İbrahim, hanımı ve çocuğu var.

Allah kuldan bir şey istediğinde istediği an açıklama yapmaz. *‘’Kulum senden bunu istiyorum. Çünkü…’’* demez Allah. Allah der ki*, şunu yapmanı istiyorum.* Eğer kul onu yaparsa Allah hikmetini, ödülünü ve sonuçlarını yaşamın içinde sahnelerle kula gösterir. Düşünelim ki, önüme bir şey geldi, yapmak istemediğim bir durumla karşılaştım, çok kötü bir şey oldu hayatımda. Böyle bir durumda Allah diyor ki, ‘’*şimdi sabretmelisin.’’* ‘*Neden sabretmeliyim, hem ben mi sabredeceğim?’* demez Allah’a kul olan bir insan.

*‘Tamam, madem sabretmemi istiyorsun, bana biçtiğin pay şu an bu zorluk, peki Rabbim, dediğin gibi yapacağım.* Der. *Peki sonrası ne olacak, bana beş adım sonrasını garanti edebilir misin, bana yarınlarımı verir misin, on yıl sonra ne olacak, bana bir sigorta yapar mısın?* Demez Allah’a kul olan bir insan. Çünkü Rabbimizin niyetinden emin olduk Fatiha Sûresinde. **O bize bir şey isabet ettirdiğinde artık onun niyetini sorgulamıyoruz. Önümüze düşen rolü yerine getiriyoruz.** Peygamberlerin de yaptığı budur.

Mesela Allah u Teala Hz. Musa’ya *‘Git Firavun’ u tatlı dille uyar’* diyor. Firavun korkunç bir adamdır. Annelerin karnındaki bebekleri öldüren, kürtajı bulan, cani bir adamdır. Hz. Musa Allah u Teala’ya *‘gitmem’* demiyor; ama *‘korkuyorum’* diyor. Bakın bu da çok insanî bir şey. Rabbimiz ona ‘*sen peygambersin, nasıl korkuyorsun?’* demiyor. Korkularımız da Allah için çok insanî ve makul. *Korkma, ben seninle birlikteyim* diyor Rabbimiz. ‘*Benim seninle her an birlikte olduğumu unutmazsan, o sana bir zarar veremeyecek’* diyerek onu gönderiyor. Hz. Musa Firavun’a giderken bayram ederek gitmiyor; ama gidiyor.

Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam hac niyeti ile arkadaşlarıyla yola çıktığında ama bunu yapamadığında, Allah ona geri dönmesini söylediğinde, olaylar farklı şekilde geliştiğinde Hz. Muhammed şunu sormuyor Rabbimize. *‘’Allah’ım ben her şeyi senin istediğin gibi yapıyorum. Niye şimdi böyle oluyor?’’*

Onlar peygamberdi tabii öyle demediler diye bakmamalıyız. Peygamberlerin de nefisleri, kalpleri, ruhları var. Peygamberler de insan. Onların hanımları vardı. Tartıştıkları anlar, kızdıkları anlar varı. Hz. Musa’ nın öz kardeşinin boğasını sıktığı an vardı, öyle sinirlendiği an. **Peygamberlerin insan olmasının hikmeti, bizim de insan olmamızdır.** O zaman Allah bize melekler gönderirdi. Biz de ‘*onlar melek zaten’* derdik. Kıyas edemezdik. O zaman işin içinden ayrılmış olurduk. Ama **peygamberler de insandı. Zorlandılar, zorlanmalarına rağmen yaptılar.** Allah’ın burada bize en büyük dersi peygamberler üzerinden, onlar da zorlandı, yapmak istemedi, onlar da bunaldı, ağladı.

Hz. Nuh oğlunu tufanda gemide bırakırken mutlu muydu? Değildi. Ama Allah istedi ve onu orada bıraktı. **Demek ki Allah’ın istediği maddeleri her zaman kalbimiz coşarak yapmayabiliriz; ama yapmamız gerekiyorsa yapacağız.**

Hz. İbrahim çölün ortasında Allah u Teala hanımını ve çocuğunu orada bırakmasını istediği için onları orada bırakıyor. Hz. İbrahim giderken hanımı şöyle sesleniyor: *Bunu sana Rabbin mi emretti?* O da *‘evet’* diyor. Bir daha hanımı hiçbir şey sormuyor. ‘*Biz burada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, utanmıyor musun bizi burada* *bırakmaya*’ demiyor.

Öğrencilerime diyorum ki, ‘*Bir insan namaz kılmanıza müsaade etmeme hakkı olduğunu düşünüyorsa orada çalışamazsınız*’ diyorum. *Ama o zaman nasıl para kazanacağız* diyor. Ben de diyorum ki, *hani mülk Allah’ındı?* *Biz namazı nasıl terk edebiliriz, patron bize iş veriyor diye? İşsiz kalacaksak işsiz kalalım.* Bir adamın karısını ve çocuğunu çölde tek başlarına bırakması kolay mı? Bir kadının sütü gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyor. Hadi kendi başına sabretti, bebeğiyle birlikte sabretmeyi göze almış olması ne büyük bir hadise. Bebeğinizin akıbetini bilmiyorsunuz ve kocanız gidiyor. Nereye gittiğini de, ne zaman geleceğini de bilmiyorsunuz. Büyün bu parçaları birleştirdiğimizde her şey çok mantıksız ve acımasız değil mi? **Dünyanın matematiği, Allah’ın matematiği ile uymaz. Allah’ın hesaplarını bizim aklımız almaz.**

Hz. İbrahim’in duasına gelelim. Hz. İbrahim hanımı ve çocuğunu orada bırakıp yola çıkıyor. Yoldayken şu duaları ediyor.

**Bakara Sûresi 126. Ayet:** *‘’O vakit İbrahim burasını* (Mekke için söylüyor Kâbe’nin bulunduğu yeri*) güvenli bir belde kıl halkından Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır diye yalvardı.’’*

Hz. İbrahim oranın güvenli bir belde olmasını istiyor ve orada çeşitli meyveler olmasını istiyor. O zaman Mekke’de daha hurma ağaçları falan yok, kurak bir belde. Ve Allah Hz. İbrahim’in duasına cevap olarak insanları sebepler kılarak oraya bahçeler oluşturuyor. İnsanları akın ettiriyor. Yıllar içinde Kâbe’yi bir ticaret merkezi haline getiriyor. Kâbe’yi insanların kalbinde sevimli bir yer haline getiriyor. Arap Yarımadasında Kâbe ticaretin merkezi oluyor. Bunun olmasının sebebi Hz. İbrahim’in duasıdır.

Allah buyurdu ki, ‘’*küfredeni dahi rızıklandırırım da hayattan biraz nasip aldırırım. Sonra onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır.*’’ Hz. İbrahim şöyle bir dua ediyor burada. *‘’İman edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır.’’* Allah cevap veriyor. ‘*Ben kafirleri de rızıklandırırım*. *Bir kafir çok rahat yaşar bu dünya hayatında. Ona nimet, para veririm. Ve onlar verdiğim parayla doğru yolda olduklarını zannederler. Küfürlerini o kadar artırırlar ki, dua etmek, Allah’a dönmek akıllarına bile gelmez. Sonra onlar azaba uğratılırlar. Çünkü bu kadar nimet içindeyken şükretmeyi, Allah’a dönmeyi, iman etmeyi, tövbe etmeyi hiç kendilerine yedirmemişlerdir. Kendilerini müstağni, malik sahibi görmüşlerdir.*

**Bakara Sûresi 127. Ayet:** *‘’Ey Rabbimiz kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin dediler. ‘’*

**Bakara Sûresi 128. Ayet:** *‘’Ey Rabbimiz hem biz ikimizi yalnız senin için boyun eğenlerden kıl,* ( İsmail ve kendisi için söylüyor) *hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğer Müslüman bir ümmet meydana getir, buradan*.(Bu Kabe’den) *Ve bize ibadetimizin yollarını göster, öğret, tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz sen Tevvâbsın, Rahîmsin.*

**Bakara Sûresi 129. Ayet:** *‘’Ey Rabbimiz bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet etsin, öğretsin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapsın, onları pak eylesin. Hiç şüphesiz sensin hikmet sahibi, aziz olan sensin.’*’

Hz. İbrahim bir sürü şey diledi. Çok zeki bir peygamberdi. Allah ona rahmet etsin. Biz buradan sonraki sûrelerin Hz. İbrahim’in duasının karşılığı olduğunu göreceğiz. Fil Sûresinden itibaren, Kur’an’ın sonuna kadar on tane sûre var: Fil, Kureyş, Maûn, Kevser, Kafirûn, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas.

Aslında Fil Sûresinden Nas Sûresine kadar olan bütün sûreler Hz. İbrahim’in bu dualarının cevapları, karşılığı. Her bir sure Hz. İbrahim’in dualarında geçen kelimelere tek tek cevaptır.

Hz. İbrahim demişti ki, *burayı güvenli bir belde kıl.* (Burası dediği yer Kâbe idi.) Şimdi Fil Sûresine bakalım.

**Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.** **Rabbin o fil sahiplerine ne yaptı, görmedin mi?** Bu olay Kabe’de oldu. Allah Fil Sûresinden itibaren bizim dikkatimizi Kâbe’ye çeviriyor. Buradan sonra Kâbe’yi konuşacağız sizinle, Kâbe’ye bakın diyor.

Fil Sûresinden sonra gelen sûre Kureyş Sûresi. *Li îlâfi kurayş*. *O Kureyş kabilesinden bahsediyor. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Orayı yazın ve kışın bir ticaret merkezi yapmadık mı? Güvenli belde yapmadık mı?* Yaptık. Hz. İbrahim *çeşitli meyvelerle rızıklandır iman edenleri*, demişti. Kureyş Sûresinde Allah’ın insanları nimetlendirdiğini göreceğiz.

Yani Hz. İbrahim’in duası Allah katında o kadar şerefli, ihlaslı ve kıymetli bir yere ulaşıyor ki o karısını ve çocuğunu Allah’ın emri olduğu için geride bırakıp ‘*Neden ama Allah’ım’* demeyen, gerektiğinde oğlunu kurban etmeye götüren *‘Ama Allah’ım sen de benden hep zor şeyler istiyorsun.’* demeyen İbrahim’in duası öyle yüksek bir yerde ki, onun dualarına cevap olarak tek tek bize bir sürü sûre vermiş Allah’ımız.

Maûn Suresine bakalım. *Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn.Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.* Allah Maûn Sûresinde Allah’ın nimet vermesine rağmen yetime ikram etmeyen, namazı doğru düzgün kılmayan insanlar olduğunu Allah haber veriyor. Çünkü Hz. İbrahim demişti ki, *iman edenlere çeşitli meyveler ver.* Allah da demişti ki, *küfredenleri de rızıklandırırım.* Maûn’da bize anlatıyor ki, *bunlar kıldıkları namazı bile düzgün kılmazlar, yetime ikram etmezler, bir sürü kötülük barındırırlar. Yine de onlara nimet vermekteyim. Yine de bu beldeyi güvenli yaptım, ticaret merkezi yaptım. Onlara nimet verdim, kafir olana bile nimet verdim ama bunlar asla şükretmezler.* Maûn’da buradaki duanın tekrar karşılaştırılmasını görüyoruz.

Hz. İbrahim duanın devamında şöyle demişti: *‘’Ey Rabbimiz hem biz ikimizi yalnız senin için boyun eğenlerden kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için Müslüman bir ümmet meydana getir, bitmeyen bir ümmet getir.’’*

Maûn Sûresinden sonra Kevser Sûresi geliyor. *İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Şüphesiz, soyu kesik olan sen değilsin,* diyor Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama. Oğlunun ölümü üzerine inen bir sûredir. Kevser Sûresinde Allah Hz. İbrahim’e cevap olarak diyor ki, *ben son getirdiğim peygambere (Hz. Muhammed’e) Kevser’i verdim. Bitmeyecek, tükenmeyecek bir ümmet verdim. Nesiller boyunca sürecek bir din verdim. Ona bir erkek evlat vermedim ama kıyamete kadar dinini sürdürecek bir bayrak verdim. Böyle büyük bir emanet din verdim. Ona bir sonsuzluk verdim. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter. Namaz kıl ve kurban kes.*

Burada yine Hz. İbrahim’e bir atıf var. Hz. İbrahim’in hayatında namaz var ve hep bir Allah yolunda kurban olma, sevdiklerini kurban etme meselesi var. Oğlunu kurban etmesi gerekiyor, orada bırakıp gitmesi gerekiyor, kendini kurban etmesi gerekiyor, ateşe atlıyor. **Bazen kendimizi kurban etmek kolaydır, Allah için kendimizden bir şeylerden vazgeçmek kolaydır. Ama sevdiğimiz birinden Allah için geçebiliyor muyuz?** Sen birini seviyorsun, Allah diyor ki, *bunu sevmemen gerekiyor, bu sana şu an haram,* *bunu sevemezsin şimdi. Sen eşini sevebilirsin.* Veya bir kişi vardır, çok büyük günahlar içindedir, hayatında zina, alkol, birtakım ahlaksızlıklar vardır. Sen de diyorsundur ki, *ama çok iyi bir insan*. Rabbimiz diyor ki, *sen onun için üzülebilirsin, yardım etmeye çalışabilirsin; ama peygamberinden çok sevemezsin*. Kalbindeki sevgi ölçütünü Allah belirliyor.

Kurban çok büyük bir konudur. Hz. İbrahim yaşamı boyunca kendisinden, sevdiklerinden kurban vermiştir, her şeyini kurban vermiştir. Allah u Teâlâ burada diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi vesselem için*, sen de namaz kıl ve kurban kes*. *Sen de bir sürü kurban verdin ve vereceksin. Hep namaz kılacaksın. Çünkü bu namaz, senin kurbanlarını devam ettirmeni sağlayacak. Sana kurbandaki dirayeti namaz sağlayacak.*

Hz. İbrahim duanın devamında demişti ki, *ibadetimizin yollarını göster. Tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz sen Rahimsin, Tevvabsın. Onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet etsin. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini, dışlarını tertemiz yapsın, pak eylesin.* Gerçekten öyle bir resûl geliyor. Yani Resûlullah’ın Resûlullah olmasına, o kabile içinden, Kureyş içinden, Kabe’nin içinden gelmesine, Hz. İbrahim’in duasının Allah’ın izniyle, bilgisiyle, dâhiliyle bunun sebep olduğunu görüyoruz. Ne büyük bir şey.

Biz hem küçük varlıklarız. Dünyada hiçbir ehemmiyetimiz yok. Hem de duamız o kadar kıymetli ki… **Hz. İbrahim bir dua ediyor. Mekke’nin kaderi belirleniyor. Kabe’nin kaderi, oradaki yaşam koşulları belirleniyor. Ticaret merkezi oluyor, din merkezi oluyor, meyveler, ağaçlar yetişiyor, coğrafi konum belirleniyor. Oradan bir resul, önder, peygamber çıkıyor. Hz. İbrahim bir ümmet duası yapıyor**. *Tamam Allah’ım sen kafirlere de nimet vereceksin. O zaman sonsuz bir ümmet olsun senin yolundan gelen, ama öyle bir ümmet olsun ki birbirine öğretsinler, bu kesilmesin.* Allah diyor ki, *İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Şüphesiz biz Kevser’i verdik* Resûlullah sallallahu aleyhi vesseleme. **Onu öyle bir ümmetle donattık ki, kafirler olsa da, inanmayanlar olsa da mutlaka bu dini taşıyacak insanlar olacak.**

Buna rağmen kafirler olmayacak mı? Olacak. Çünkü Allah kafirlere de nimet vereceğini söylemişti. Kafirûn Sûresi geliyor. *Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. La* yani *‘hayır’*. *Ayırdık birbirimizi. Ne siz bizdensiniz, ne de biz sizdeniz. Biz size benzemeyiz, siz bize benzemezsiniz. Kafirler kendi yollarından gider, Müslümanlar kendi yollarından gider. Biz size hiçbir şekilde benzemeyiz.*

Hep soru geliyor. Mesela *‘’yılbaşı kutlamak günah mı, doğum günü kutlamak günah mı…*’’ gibi. ‘*Ama o niyetle yapmıyoruz.’* Burada sormamız gereken soru, bu günah mı değil. **Sormamız gereken soru şu: Ben kimim? Müslümanım. Benim peygamberim ve onun öncesindeki peygamberler hayatlarında bu hanif din için, Allah’ın dini için ne kadar büyük mücadeleler vermişler. Kime karşı?** Kafire, küfre karşı. *Küfür: hakikati örten demektir.* ‘*Kafir’* kelimesi de buradan geliyor, hakikati örttüğü için küfre düşüyor, Allah’ı görmek istemiyor ve kafir oluyor. **Bütün peygamberlerin mücadelesi küfürle.** Yani adaletli sistemi oturtmak için bir gayretleri var. Hz. Adem’den beri gelmiş geçmiş bütün peygamberler ömrünü buna adamış. Kimisi evlatlarını kaybetmiş, kimisi eşlerini, kimisi bu dünyadaki bütün malını, itibarını kaybetmiş insanlar nazarında. Deli denmiş, damgalanmış, aşağılanmış, dışlanmış, horlanmış. Bütün bu şeyleri *‘la’* dediği için Allah’ın hayır dediği şeylere *‘hayır’* dediği için yaşamış, eziyet çekmişler. Yani toplumdaki sürüye, kalabalığa uymamışlar. **Hayır, kültür dinden üstün değildir demişler. Sizin ideolojileriniz, dinden üstün değildir. Hepsine ‘la’** demişler. Bu yüzden de hep kavga çıkmış.

**Sormamız gereken soru şu: Yaptığım şey, kafire benziyor mu?** Benzememesi gerekiyor. Eğer kafir bir şey yapıyorsa, bir alışkanlığı varsa benim aynı alışkanlığa sahip olmamam gerekiyor. Mesele bu. Onun ne yaptığı, neyi süslediği değil mesele. Daha derin, daha fikirsel bir noktadan bakmamız gerekiyor. Maddelere cisimlere bakmayın. Bunun temelinde yatan şeye bakmamız gerekiyor. Ben bir Müslüman olarak Rabbimin dediklerini yapabilirim. Ve Rabbim bir kafirin yaptığı şeylere benzememizi istemiyor. *‘’Ama biz o niyetle yapmıyoruz.’’*O zaman bütün peygamberlerin kavga etmelerine ölmelerine, çocuklarının ölmesine gerek yoktu.Ailelerini silmelerine gerek yoktu. Onca tufana, onca helak olan kavme gerek yoktu. Kafirûn Sûresinde bunu göreceğiz. *Ne biz size bir adım geliriz, ne de siz bize bir adım gelirsiniz.*

Bilâl Habeşi bir köle ve onun sahibi Müslüman olduğu için eziyet ediyor Bilâl’e. Resûlullah’ın aslında izni var. Sahipleriniz size eziyette bulunursa, Müslüman olmadığınızı söyleyebilirsiniz diyor. Bilâl asla sahibinin ondan istediği şeyleri yapmıyor. Asla ağzından onun istediği şeyleri çıkarmıyor. Günlerce dayak yiyor, kırbaç yiyor güneşin altında. Çıplak tene o kırbacın vurula vurula günlerce dayak yediğinizi hayal edin. O dayak yiyor, yiyor sürekli diyor ki, ‘*Ehadün ehad’ ‘Allah birdir bir’*. Sahibi o kadar yoruluyor ki onu dövmekten bitap düşüyor. İnsanlar dalga geçmeye başlıyor. *Bu köle seni rezil etti*, diyorlar. *Öyle güçlü, öyle kararlı bir köle ki, sen dövmekten yoruldun, köle hala senin dediğini yapmıyor*. Bu durumda artık adam utanıyor etrafındaki insanlardan ve Bilâl’in kulağına eğilip diyor ki, bari *Lât ve Uzza* (Putların ismi) *da de*. *Allah diyorsun tamam, ama ağzından Lât ve Uzza da çıksın.* Bilâl diyor ki, ***Hak bâtıla bir adım bile gelmez. Ehadün ehad. Allah birdir bir.***Bu cümle duyabilirsek bize çok büyük bir şey söylüyor. **Allah’ın istemediği hiçbir fikre, adete, yöreye, ideolojiye kapılmamamız gerekiyor. Çünkü Allah birdir bir. Hem Allah hem de Lât, Uzza diyemeyiz.**

Sonra Nasr Sûresi geliyor. Bütün bu kafirlerin propogandalarına rağmen, eziyetlerine rağmen eğer bu safta kalırsak ne olacak? *İzâ câe nasrullahi velfeth.* Burada fetihten, müjdeden ve Müslümanların kazanmasından bahsediyor Allah u Teâlâ. Allah’ın yardımı ve fethi Allah’ın tarafında olanlara gelecek. Yine de Allah Müslümanlara fethi vermesine, cenneti vaad etmesine rağmen hala küfürde kalmaya ısrar edenler olmayacak mı? Olacak.

Sonra Tebbet Sûresi geliyor. *Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.* Burada da Ebu Leheb’in iki elinin kuruması anlatılır. Cehennemlik olan insanın vaziyeti anlatılır. Yani bütün bu hakikatlere rağmen yine de kibrinden, alışkanlıklarından, kendi enaniyetinden, küfürde kalmak isteyen, alışkanlıklarına köle olmak isteyen, arkadaş grubumu, itibarımı kaybetmeyeyim, sevgilimi, zevklerimi, işimi kaybetmeyeyim diye Allah’ın yolunu satanlar olmayacak mı? Olacak diyor Allah u Teala. *Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Onların iki eli kurusun. O eli onlara ben vermiştim. Verdiğim nimetlerle beni unutanlar kurusun.* Cehennemlik sahnelerden bahsediyor sonra.

Bu kadar bir hadiseden sonra İhlas Sûresi geliyor.*Kul hüvallâhü ehad. O Allah birdir. Ehaddır.* Neden? Çok uzun savaşlardan sonra insan neden savaştığını unutur. Yani bir şey için mücadele etmeye başlarsınız, yıllar geçtiğinde ya ben neden bunu yapmaya başlamıştım gibi bir hal gelebilir. Bu kadar hadiseyi, savaşı ve mücadele sürecini anlattıktan sonra Allah başladığı noktaya bizi geri getiriyor. Fatiha’ya geri getiriyor bizi. Fatiha’da Rab olduğunu öğrenmiştik. İhlas Sûresiyle geri getiriyor bizi. *O Allah birdir. Siz o Allah’a kulluk etmek için bütün bu yola çıkmıştınız, hatırlayın. Allâhüssamed. O münezzehtir, Samettir, kendisinden istenendir, kendisine her şeyin muhtaç olduğu Allah’tır.*

Sonra Felak ve Nas Sûreleri geliyor. Koruyucu sûrelerdir bizim için. Bütün bunları anlatıp kendisini hatırlattıktan sonra Felak ve Nas Sûrelerini bize veriyor. *Kul e'ûzü birabbil felak. Kul e'ûzü birabbinnâs. Rabbinize sığının, insanların, cinlerin, şeytanların vesvesesinden, her şeyden Rabbinize sığının. Ve artık bir kilit vurun kalbinize, hiçbir bâtıl sizi bu yoldan alıkoyamasın. Bu serüveni tamamladınız, kalbinize kilidi vurdunuz, artık hak mührü ile kilitlenen kalbinize bâtıl zarar veremesin. Bu koca yolculuğu unutmayın.*

Bütün bunlar Hz. İbrahim’in duasına karşılık olan sûreler bütünüdür. Fil, Kureyş, Maûn, Kevser, Kafirûn, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas. Bunların hepsi bütüncül bir grup. Şimdi Fil Sûresini detaylı olarak inceleyelim.

Fil Sûresi Mekke döneminde iniyor. Mekke dönemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesselem için çok zor bir dönem. Hem kendisi hem de etrafındaki sevdikleri çok fazla zarar görüyor. Boykot dönemleri var. Yani ne alışveriş yapıyorlar onlarla ne evlilik yapıyorlar, ne de selam veriyorlar. Kapana kısılmış gibi geçirdikleri seneler var. Ekmek, su, alışveriş yok. Kimsenin sizinle muhatap olmadığınızı düşünün. Hadi kendinize verilmiyor ama çocuğunuza da yemek verilmediğini düşünün. Sütü kesilen anneler var, açlıktan ölen çocuklar var, çok kötü bir vaziyetteler gerçekten. Büyük bir imtihandan geçiyorlar ve uzun sürüyor. Mekke dönemi yoğun olarak yokluk, sefalet, ölüm, aşağılanma, zorlu olayların olduğu yıllar. Burada Müslümanlar büyük imtihanlardan, eğitimlerden geçiyorlar ve Allah Resûlu sallallahu aleyhi vesselem çok bunalmış durumda. Fil Sûresi henüz inmemişken.

Fil Sûresinde Ebrehe diye birinden bahsedeceğiz. Dönemin öne çıkan isimlerinden birisidir. Kötü bir adamdır. Kabe’yi yıkmak niyetiyle bir ordu kuruyor. Hadise buradan başlıyor. Onun niyeti aslında daha fazla para kazanmak. Yaptığı bir takım savaşlarla, girişimlerle Yemen’e zaten hükmetmiş durumda. Dünyaya hükmetmek istiyor. Kâbe’de çok büyük bir ticaret ve ibadet merkezi konumundadır. Oraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. O da Kâbe’yi elde etmek istiyor. Hatta önce şöyle bir girişimde bulunuyor. Kâbe’nin yakınlarında çok gösterişli, süslü bir kilise yaptırıyor. Ama kimse oraya gitmiyor. İstediği akımı sağlayamıyor. Bu sefer Kâbe’yi ele geçirmeyi düşünüyor. Kâbe’yi kendi istediği forma sokup kendi ticaret merkezi haline getirmek istiyor. Ebrehe’nin tamamen parasal ve konumsal bir kaygısı var. Bu şekilde ordusunu yola çıkarıyor. Ordu yolda giderek büyüyor. Dönemin en büyük ordusu olduğu söyleniyor. Şimdiki son teknoloji silahları, uçakları, atom bombalarını düşünün. O da attan, deveden değil; fillerden bir ordu kuruyor kendisine. En öndeki filin adı da Mahmûd imiş. Filler ilerlemek istemiyor o yöne doğru. Ama Ebrehe hayvanlara eziyet ediyor, o yöne gitsinler diye. İbranice’de Ebrehe, Abraham, İbrahama geliyormuş. Derler ki, *bu dünyadan iki tane İbrahim geçmiştir. Biri putları kıran, yıkan İbrahim* (bizim peygamberimiz), *diğeri de* (Ebrehe, Abraham aynı kökten geliyormuş.) *put dikmek için gelen İbrahim. Aslında bu dünyanın temeli iki İbrahim’dir.* Siz artık hangisinin neslinden olmak isterseniz, ona göre bir yol çizebilirsiniz.

Hz. İbrahim’in kulluğuna vefa olan bir sûre. Allah’ın yapacaklarının sınırlarının olmadığını bize hatırlatan bir sûre. O bir şey yaparken aynı anda birçok iş yapar. **O gün Allah sadece Kabe’yi korumuyor. O kadar dehşetli bir şekilde düşmanı savıyor ki, bir daha yüzyıllar boyunca kimse Kabe’ye saldırmaya cesaret edemiyor.** Ve bu olaydan yıllar sonra Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın peygamberliğinde Kureyş halkı artık çok zıvanadan çıkmışken, eziyeti artırmışken Allah Fil Sûresini hatırlatıyor. O gün bana yalvarıyordunuz, o günkü felaketi hatırlamıyor musunuz?

Şöyle bir detay da var. Fil hadisesi yaşandığınızda peygamberimiz henüz doğmamış. Bu olayı görmemiş. Ama Mekke’nin peygamberimizle kavga eden ileri gelenleri hadiseyi görmüşler. Resûlullah sallallahu aleyhi vesselem kendi görmediği dönemdeki sahneleri onların önüne koyarak aslında bir restleşme, bir gözdağı oluyor. Allah kendisini hatırlatıyor. Diyor ki, Fil olayını hatırlamıyor musunuz, o gün ne kadar korktuğunuzu, başınıza neler geldiğini hatırlamıyor musunuz? Diye bir hatırlatma var.

Şöyle de bir detay var. Abdülmuttalip Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın dedesidir. Ebrehe onunla anlaşmak istiyor. Abdülmuttalip’e emanet edilen develer var. Abdülmuttalip kendi develerini korumak istiyor. Bununla ilgili görüşüyorlar Ebrehe ile. Ebrehe de diyor ki, *ben Kabe’yi yıkacağım, buraları yıkacağım, siz bundan korkmuyorsunuz da develerin peşinde misiniz?* Orada Abdülmuttalip çok hikmetli bir cevap veriyor. Diyor ki, *ben kendi sorumluluğumda olan şeyi yapmak zorundayım. Bu develer bana emanet. Ben develerimi korumak zorundayım. Kabe’nin ise bir Rabbi var, Kabe’nin Rabbi Kabe’yi koruyacaktır.* Bu hayatımızda bize çok büyük bir ders aslında. Koruyamadığımız, gücümüzün yetmediği alanlar var hayatımızda. Oralara Allah’ın rahmet, koruma ve yardım indirebilmesi için gücümüzün yettiği alanları çok iyi muhafaza edip koruyor olmamız gerekiyor. **Bulunduğumuz yerde sorumluluğumuzu çok iyi yerine getirmemiz gerekiyor ki, gücümüzün yetmediği yerde Allah’ın çok büyük bir yardımı insin. Çok büyük bir gücü, kudreti insin.**

Ebrehe aslında orayı ele geçirmekle, insanların kıblesini de ele geçirmiş olacak. *Kıble insanın yöneldiği ve hayatını şekillendirdiği merkezin adıdır.* *Namazdayken döndüm kıbleye, kıblem Kabe’ye diyoruz ya.* Fakat **bizim hayatımızı şekillendiren unsur ne ise aslında kıblemiz odur.** Namazda Allah’a yönelip namazı bitirdikten sonra sırf nefsimizin istediği bir hayat yaşıyorsak, o zaman nefsimiz kıblemiz olmuş demektir. **Nefsimizi Rabbimizin kudretiyle ve emirleriyle dizginlememiz gerekiyor. İnsan nefsini öldüremez, onu öldürmeyeceğiz; ama yularını elimizde tutmamız gerekiyor. Yani o bizi istediği yöne sürüklemeyecek.** Nefis ister. Ama Allah istemiyorsa yapamayız, bitti. İstediğiniz kadar üzülebilirsiniz, Hz. İbrahim üzülmemiş mi karısını, çocuğunu bırakırken? Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam çocukları öldüğünde, onları gömerken üzülmemiş mi? Üzülmekte sorun yok, istediğiniz kadar üzülebilirsiniz, zorlanabilirsiniz.

Spor yaparken ilk başlarda kondisyonumuz daha düşüktür. Hiç yürüyüş yapmayan birinin yarım saat yürümesi zorken, her gün tempolu yürüyüş yapan biri üç saat bile rahatlıkla yürüyebilir. **Demek ki biz zorluğun üzerine gidersek, o zorluk gücümüz artacak Allah’ın izniyle.** Zorlanmak, üzülmek, buna rağmen gayret etmek şerefli bir şey. Allah’ın sevdiği bir şey. Ağlanmak, sürekli ben yapamıyorum demek güzel değil. **Ağlayın, yoldayken ağlayın. Ağlayın, terk ettiğinizde ağlayın.** Ağlayabilirsiniz. Her istediği olsun isteyen şımarık çocuklar gibi yaşayamayız. Bence yaramaz çocuk mu, şımarık çocuk mu diye sorsanız; ben yaramaz çocuğu tercih ederim. Birlikte yaramazlık da yapabilirim. Biz şımarık çocuk olmayalım, yaramazlık yaptıysak da onun özrünü dileyip, telafi etmeye çalışan çocuklar olalım yaşamımızda.

**Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.** *Görmedin mi Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını?* ‘*Elemtera’* kalıbı Arapça’da geniş zaman için kullanılan bir şeymiş. Geçmişte olan bir şeyi anlatıyor ama bunu geniş zaman formuyla soruyor. *Görmedin mi, görmez misiniz?* Diyerek tüm zamandaki insanlara soruyor. Senin Rabbin fil ordusuna ne yaptı? *Keyfe: ‘nasıl’* demektir. Burada kilit sorumuz bizim için *‘nasıl’*. **Allah’ın ne yaptığı kadar, nasıl yaptığı da önemli. Hatta nasıl yaptığı daha önemli.**

Nasıla odaklan. Allah nasıl yendi Ebrehe’yi. Sen bilmez misin Ebrehelere Allah neler yapar? Nasılın her detayı bizim için çok önemli. Kudretimizin, imanımızın artmasına sebep olur.

Şimdi nasılı açıyoruz: **Elem yec’al**. *Nasıl dönüştürdü.* **Keydehum fî tadlîl**. *Onların kurgularını bomboş bir hale.* *Tadlîl: dalâlet, şaşkınlık* demektir. *Onların kurduğu kurguyu nasıl büyük bir şekilde yendi, dönüştürdü de onları hayrette bıraktı. Yani karşı taraf sadece yenilmekle kalmadı, büyük bir şaşkınlığın içine düştü. Ne oluyor, biz nasıl yeniliyoruz, neyle yeniliyoruz, kuşlar geliyor tepemize,* dediler anlayamadılar.

**Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.** *Ersel: gökten gelen rüzgarlar* demektir. Resûl da bu kökten gelir*. Resûl de Allah tarafından gönderilen elçi* demektir. *Tayran ebâbîl: Bütün kuş türlerini* kapsıyor. Allah yeryüzündeki bütün kuş türlerinigönderdi. O anıyaşamış insanların tarihe dönüp notlarını okuduğumuzda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. *O gün gökyüzü kuşlardan simsiyahtı. Yani gök gözükmüyordu. Gök yoktu. Bütün gökyüzünü kaplamış kuş sürüleri vardı, onların kanatları vardı*. *Ve ersele. Rüzgarlarla göndermişti. O kuşlar gelmişti ve gökyüzünü kaplamışlardı.*

**Allah bazen tabiatı tepetaklak ederek sana yardım eder.** Hayatında Ebreheler olabilir, karşındaki insanlar çok güçlü olabilir, çok zalim olabilir, birileri senin canını okuyabilir, gâlip gibi gözükebilir, fillerle, ordularla gelebilir, her şeyi yapabilir. Ama *‘ve ersele’*. Allah bir rüzgar gönderir. ‘*Tayran ebâbîl’* bütün kuş sürülerini serer. Ve onların tuzaklarını başlarına geçirir. Ve bunu öylesine tabiatla, öylesine insanlardan bağımsız yapar ki, insan gücüne ihtiyaç bile duymaz. Bir kuş ile yapar. Bir kuş ile bir orduyu yener. Yani sana yardım etmek isterse Allah bunu öyle küçük bir şeyle yapar ki, etrafındakiler olayın nasıl terse döndüğüne, nasıl senin gâlip geldiğine, nasıl buradan sıyrılıp çıktığına o kötü niyetli olanlar hayrette kalır, dehşete, dalalete düşerler. Derler ki, *bu buradan nasıl çıktı, nasıl kurtuldu o iflastan, depresyondan, nasıl toparladı kendisini?* Allah sana kendini toparlattırır. Allah’ın bize zaten ihtiyacı yok. Bize yardım ederken de insanlara ihtiyacı yok. Sana öyle bir yardım edebilir ki, herkes bunun şaşkınlığıyla kalır. Veya Allah birine zarar vermek istediğinde bunu öylesine kudretli yapar ki, sadece kuşları gökyüzüne sermekle aşağıdakileri hayrette ve şaşkınlıkta bırakır.

Fil Sûresinde Allah öyle bir korku veriyor ki kalplere, öyle korkutuyor ki insanları, öyle bir had bildiriyor ki insanlara… diyor ki, *bu Kabe’nin Rabbi benim.* Hani Hz. İbrahim demişti ya, *Rabbim sen burayı güvenli bir belde kıl.* Allah burayı güvenli bir belde kılıyor. Bir daha kimse buraya zarar vermeye kalkamıyor.

Bizim hem değerimiz yok hem de Kur’an’ı Kerim’de ayetlerde diyor ki, *‘’duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var.’’* **Ya biz niye dua etmiyoruz?** Uykumuzdan kalkıp dua edelim, gece gözümüz açıldı dua edelim, yolda yürürken, yemek yerken dua edelim. **Konuşsanıza Allah’la yüksek sesle. Niye konuşmuyorsunuz? Dinleyebilecek en güzel mercii o değil mi? Her an duyuyor. Konuşsanıza. En güzel terapi. Yargılamaz sizi, aşağılamaz sizi, üstten üstten bakmaz size.** Bütün ayıplarınıza, bütün kusurlarınıza rağmen yardım eder size. Kimden neyi bekliyorsanız, kime kırgınsanız, kimin pişman olmasını istiyorsanız, kimin bir bataktan çıkmasını istiyorsanız kalbinizde neyin değişmesini istiyorsanız, hangi kapıyı bekliyorsanız; hepsinin sahibi Allah değil mi? Biz kimiz de Allah’tan istemeye tenezzül etmiyoruz? Kim bilir kimlerin kapılarını aşındırdık, kim bilir kimlerden kaç kere bir şeyler istedik ve sonra üzüldük. *Keşke istemeseydim* dedik. *Keşke söylemeseydim* dedik. Ama Allah’a bir şey demekle hiç bedbaht olmayız ki. Hz. İbrahim o kadar içten bir dua etmiş ki, bir sürü şey olmuş o duanın ehemmiyetiyle. **Sadece senin duan için Allah bu dünyada bir dağın yerini değiştirir. Sadece senin için.** Harika bir şey bu. Ama tabii ki burada Hz. İbrahim’in kulluğuna da çok bakmak lazım. Allah ona *Hâlilûllah* diyor. *Allah’ın dostuydu* diyor. **Allah’ın dostu olmak yürek ister.** Evlattan, eşten, dünyanın zevkinden geçmek ister. Sadece maaştan falan değil yani.

**Termîhim.** *Onlara atılıyorlardı.* **Bi-hicâratin min siccîl.** *Hususi şekil verilmiş, siccin biçiminde taşlar atıyorlardı.* Bu siccinin şöyle olduğu tarif ediliyor. *Ateş gibi yakan delici taşlar. Her bir taş hangi kafaya isabet edeceğini biliyordu. Allah hepsini mühürlemişti yani. Bu taş A kişisinin kafasına mı, B kişisinin kafasına mı düşeceğini biliyordu. Kimin kafasına bir taş düşse ayaktan çıkıyor, eritiyor, bir toz haline getiriyor.*

**Fece’alehum.** *Dönüştürdü.* **Ke’asfin me’kûl.** *Yenmiş, içi boşaltılmış ekinler gibi yaptı*. Buradaki ekini şöyle düşünebiliriz. Samanları bütün dikdörtgenler halinde yaparlar, sararlar sıkı sıkı. Onları kaldırdıkları zaman samanlardan yere tozlar dökülür. O tozları hayvanlar bile yemez, kimse ona bakmaz. O sadece çiğnenmeye mahkûmdur. İşte diyor ki, öyle toz parçalarına dönüştürdük. Hiçbir faydası olmayan, hayvanların bile yemeye tenezzül etmeyeceği sefil, çerçöpe dönüştürdük. Halbûki onlar ordularıyla gelmişlerdi. O orduyu kuşla çerçöp haline getirdik. Bu Allah’ın had bildirmesidir*. Siz kimsiniz, ben size ordu getirmek zorunda değilim, sana kuş gönderirim, yenerim.* Demesidir.

Bir detay, Ebrehe bu savaşta ölmemiş. Onun alnına da taş isabet ediyor ama Allah Ebrehe’yi ibret için öldürmüyor. Sonra o taşın bulunduğu yerden çok büyük bir hastalık kapıyor Ebrehe. Hayatı hastalıkla, sefaletle, yatak döşek geçiyor. Acı içinde, işkenceler içinde ömrünü tamamlıyor. İnsanlar Ebrehe’nin bu halini görünce korkuyorlar ve bir daha asla Kabe’ye yaklaşamıyorlar.

Sûreyi genel olarak özetlersek;

**Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.** *Rabbin fil sahiplerine ne yaptı görmedin mi? Unuttunuz mu?*

**Elem yec’al keydehum fî tadlîl.** *Onların tuzaklarını nasıl dönüştürdü, nasıl yere geçirdi, onları nasıl hayrette, şaşkınlıkta bıraktı görmediniz mi?* *Allah bir şeyi yapmak istediğinde nasıl ters düz eder bilmiyor musunuz?*

**Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.** *Ve rüzgarlarla kuş sürülerini gönderdi.* Allah bir şeyi yapmak istediğinde bütün tabiatı alt üst edebilir. Bütün kuş sürülerini bir araya toplayabilir. Kuşlardan gökyüzü gözükmez hale gelir.

**Termîhim bi-hicâratin min siccîl.** *Siccil denen ateşten taşlar, kimin kafasına isabet edeceğini bilen taşlar gönderildi ve hepsi helak oldular, toz oldular.*

**Fece’alehum ke’asfin me’kûl.** *Yenmiş, içi boşalmış ekinler gibi oldular, hayvanların dahi dönüp yemeyeceği, ayaklar altında çiğnenen sefil, rezil ekinler, toz taneleri oldular, yok oldular*. Allah’ın yok etmesi de çok dehşetli gerçekten.

Rabbimizi biliyoruz, ama bilmiyoruz. Rabbimize inanıyoruz diyoruz, ama aslında hakkıyla inanmıyoruz. Ayet var ya, ‘’*Onlar Rablerini layığıyla bilemediler. Gerektiği gibi bilemediler.’’* Biz Rabbimizi layığıyla bilmiyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok bu hayatta. İnsanlar birbirine kardeşlik etmek için gönderildi. Ama tamah edeceğimiz, o olmazsa yaşayamam diyebileceğimiz hiçbir şey yok bu hayatta. Ne iş, ne evlat, ne eş, ne arkadaş, ne para… hiçbiri olmadan yaşayabiliriz. Ciğerimiz bile olmasa yaşarız Allah bizi yaşatmak istiyorsa. **Ama Rabbimiz olmadan çok zor. Bu eziyeti kendimize yapmayalım.** Bir şeyin olmasını istiyorsak insanlara müdana etmemize gerek yok.

Ama insan hayatında böyle dönemler vardır. Resûlullah sallallahu aleyhi vesselem de o an çok bunalmış durumda, bitmiş hissediyor, yiyecek ekmekleri bile yok. Yanına gelmiş insanlardan sorumlu hissediyor, onlar da artık hastalanmışlar, çocukları ölüyor, ne olacağını bilmiyorlar. Çünkü Allah açıklama yapmıyor. ‘*’Ya Muhammed, korkma zaten şu ayın şu pazartesi günü her şey bitecek, siz yeneceksiniz.’’* Demiyor. *‘’ Şüphesiz çok yakındır.’’* Diyor ve 10 yıl geçiyor. **Bizim yakınımız ile Allah’ın yakınına bakın. Ama ne olur Allah’ın niyetinden şüphe etmeyelim.** Allah’ın bir şeyi başarabileceğinden şüphe etmeyelim.

Fil sahiplerini unutmayalım. Kötü kötü psikolojik saldırılarla gelebilirler, geçmişinize vurmakla gelebilirler, kendi anne babanız düşmanlık edebilir, bu dünyada çok kötü şeyler olabilir, iş yerinde sizi üzüyor olabilirler… *Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Rabbinin fil sahiplerini nasıl yendiğini görmedin mi? Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. Nasıl gökyüzünü kuşlarla donattığını görmedin mi? Tek bir isteğiyle yeryüzündeki bütün kuşları oraya topladığını görmedin mi?*

Bugün inanmıyor musun yapabileceğine? *Vallahi inanıyorum. Siz de inanın.* **Sizi Allah’tan uzaklaştıran ne varsa dilerim ki, hayatınızdan sökülüp gider. Size Allah’ı hatırlatan ne varsa, onun peşine düşün.** Allah’ı hatırlamak lazım çünkü.

Fil Sûresinde, Hz. İbrahim’in dualarının böyle karşılık bulması çok güzeldi. Biz bir atık meniden olmuşuz. Yapışık bir sıvıdan olmuşuz. **Allah’tan uzaklaştığımızda *‘esfeli safihin’* hayvandan aşağı varlıklar oluyoruz, ne sapıklıklar besliyor insan içinde.** **Ama eğer dua ederse, nasıl şerefli, ne kadar büyük şeyler oluyor duayla, inanmakla, teslimiyetle.**

Rabbimizin fil sahiplerini nasıl yendiğini, nasıl kâinatı ters düz edebildiğini hiç unutmayalım. **Gerçek iman her şey tam aksini gösteriyorken inanmaktır. Gerçek iman, insanlar sizi ufalıyorken hâlâ bir bütün olduğunuza inanmaktır. Onlar sizin üstünüzde, kalbinizin üstünde tepiniyorken hâlâ iyiliği seçmektir.** Rabbim bize gerçekten iman etmeyi, ona teslim olan kalpler nasip etsin.

Sadakallahûl Azîm.

13.01.2021