Konu: gerçekten temiz olmak

Ayetler: İncil Matta 15:1-20

İsrail’de ferisiler, yazıcılar ve sadukiler Rab İsa’yı gördüklerinde Ona sürekli hakaret ederlerdi. Nedeni ise onların göstermelik yansıttıkları din hayatıydı. Buna töre dinide diyebiliriz.

Zaten okuyacağım bölümde bunları göreceğiz. Önce daha iyi anlamamız için İncil'den bir noktayı belirtmek isterim. Rab İsa zamanında İsrail halkı Romalıların esareti altındaydı, iç dini gurup halka hakimdi.

1 Ferisiler, 2 yazıcılar ve 3 sadukiler. 1*Ferisiler: yasa ve töreleri elinde tutanlardı. 2Yazıcılar: Tanrı sözünün yazı işinden sorumlukları vardı. 3Sadukiler: bu zamandaki gibi liberal ve Tanrı sözünü ciddiye almayan, dirilişe inanmayanlardı daha kötüsü diriliş inancını baltalıyorlardı.*

İncil Matta 3:7 ayet. Konunun devamı için İncil’den temizlik için ayetler okuyup devam edeceğim. Okuyorum, İncil'den Matta 15:1-20 ayetler.

Okuduğumuz bölümde insanı kirleten: yediğimiz, içtiğimiz, el yıkamak veya yıkamamak değilde içimizden, kalbimizden kaynaklanan kötü düşünce, arzular ve kararlar insanı kirleten odur diyor.

Rab İsa devamla kör, körü yederse her ikiside hendeğe düşer diyor yaşayan İsa. Bununla kalpten inançla dışarıya yansıtılan ve gelenekle işaret ederek farkı gösteriyor.

Fark edersek çok çetin bir konu, yine benliğimizin hareket etmesini sağlayacaktır.

Bu İsa’ya ait olmak isteyenler sözlerine nasıl eğilecek göreceğiz. Gerçek temizliğin nasıl olması gerektiğini Rab İsa örnekle okuduğumuz bölümden gösterdi.

Buna göre yasa hiçbir zaman Tanrıya karşı temiz olmayı yansıtmaz. Fakat, mecburiyetleri yansıtır. Yeruşalim'den ferisiler ve yazıcılar bir soruyla Rab İsa’nın yanına geldiler.

Esasen bu sorunun kaynağı Matta 14 bölümde 13-21 ayetlerden kaynaklanıyor. Rab İsa günün ilerlemesinden İsa'yı takip edenlerin acıkmış olacaklarını düşünürken elçilerine, yiyecek ne var diye soruyor.

Rab İsa ya beş ekmek ve iki balık olduğunu söylediler. İsa beş ekmek ve iki balığı yukarı kaldırıp takdis ediyor daha sonra elçilere veriyor. Elçiler halkı oturmaya davet edip, balık ve ekmekleri dağıttılar. Ne okuyoruz? Kadın ve çocuklar dışında yiyenler beş bin erkekti. Yediklerinden artan ekmekler ise 12 küfe ekmekti.

Rab İsa’nın bereketini çekemediler ve düşündüler oturdukları yerde su yoktu yiyenlerin ellerini yıkamadan yedikleri aşikardı. Saydığım dini adamalar ya orada idiler veya duymuşlardır yazmıyor fakat okuduğumuz 15. Bölümde soruyla başlıyor.

Nedeni bu ferisiler ve yazıcılardı, Rab İsa’nın yapmakta olduğu Tanrı inayetine karşı kördüler İncil'de Rab İsa Matta14.bölümde insanlara acıdığından; 1.hastalara şifa verdi. 2.karınlarını doyurdu.

3.elçiler dalgalarla boğuşurken Rab İsa su üzerinde yürüyerek yanlarına geldi korkularını giderip, cesaretlendirdi.

14:34-36. Ayetlerde Cenesaret köyüne gidiyor Rab İsa, köylüler bütün hastalarını yanına getiriyorlar ve Rab İsa köyün bütün hastalarına şifa veriyor.

Okuduğumuz ayetlerde dini liderler Rab İsa’nın yaptıklarına İsa'dan nefret ettiklerinden kör olmuşlardı. Benim inandığım ve gördüğüm, şimdiki zamanda da aynıdır.

Hristiyan adında yapılan her şey yanlış yorumlandığın ve önlem alındığın yaşadım. Elçi Pavlus’un 2.korintoslar mektubunda burada eski ahitle yeni ahit konusudur. Bu bölümün hepsini okumak eğiticidir.

Ben sizinle 3:14-16 ayetleri okuyacağım. *3:14-1714 fakat onların fikirleri körlendi; çünkü 'te iptal olunduğu onlara keşfolamayarak, ayni peçe eski ahdin okunmasında bugünkü güne kadar duruyor.*

*15 Fakat bugüne kadar Musa okundukça, peçe onların yüreği üzerinde kalıyor.16 Fakat ne zaman Rabbe dönerse peçe kaldırılır.17 Ve Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, hürriyet oradadır*.

Ne okuduk? Şeriata/Yasaya bağlı İsraillilerin zihinleri körleşmiş diye okuduk.

Bugün 2000 yıllarında da aynıdır, eski ahidi okurken düşünceleri aynı peçe altında örtülü kalıyor. Nedeni bu peçe yalınız İsa aracılığıyla kaldırılabilir ve kaldırıyor.

Devamında bugün dahi peygamber Musa yasası okunduğunda yürekleri yasa örtüsüyle kapalı kalıyor.

Ne yazık ki yalınız İsrailliler içinde değil, bütün insanlığa Rab İsa anlatıldığında kişi ağır tokat yemiş gibi bir hale geliyor. Buda Tanrıya yabancılıktan olan örtüyle örtülü olduğundandır.

Bu peçenin kalkması yalınız kendimizi Rab İsa İsa'ya teslim etmekle kalkıyor diye okuduk. Matta incilinde okuduğumuzda, Farisilerin beyinleri bir nefret peçesiyle kapatılmış ki, Rab İsa’nın Matta 14.

Bölümde saydığın inayet meyvelerini görmüyor olduklarını okuyoruz. Buna karşılık İsa’da yanlışlar arayarak ve yalanlarla Ona hakaret etmekle meşguller. Dikkat edelim 2. Korintoslarda okuduğumuz ayetlerde, peçenin 'te kalktığını okuyoruz.

Fakat bununla birçok Hristiyan eski ahidin kalktığını düşünüyor. Bununla eski ahitten hiçbir şey öğrenmemeye lüzum yok diyorlar. Hayır! Evet İsa’ya iman edenden peçe kaldırıldı, eski ahitte Tanrı'nın yüceliği eski ahitte gerçekleşti.

Orada Tanrı bizde ve biz Tanrıda olan ruhsal zenginliği görüyoruz. Orada peçenin kaldırıcısı olan Rab İsa’ya işaret eden gizli veya sır olan noktaların yani peygamberliklerini okuyoruz.

Burada elçi Pavlus, peçe kaldırılınca eski ahidi geçersiz saymak Kutsal Kitap öğretisine karşıdır.

1. Korintoslular 10. Bölümde Yusuf Yakup İsrailler olarak, mısıra gidişinden, döndükleri zamana kadar 415 yıl sürdü. Daha sonra Kenan diyarına gelene kadar rastladıkları ve yaşadıkları bize örnek oldular diye okuyoruz.

1. kor.10 bölümde. Bu yaşananla bizlere ders olsun veya ders alalım diye eski ahidi (Tevrat) okuyalım. Devam ediyorum, okuduğum ayetleri fark ettiniz mi bilmem.

Fakat Farisilerin Rab İsa ve elçilerine söylenene, bakın İsa ve elçileri atalarımızın töre ve gelenlerimizi çiğniyor dediler. Rab İsaya sordular. Farisiler Rab İsa’yı töreden, gelenekten suçlarken, Rab İsa onlara Tanrı yasası ve Tanrı sözüne işaret ediyor.

Sizde bilirsiniz, törelere bakarsak, eskiden insanların geliştirdiği adetlere işaret eder bu Tanrı yasası değil. Büyükler sofraya oturmadan sofraya oturursan gelenek veya adetlere karşı hatalı oluyorsun.

El yıkamakta böyledir. Tabi ki temizlik bakımdan sofraya oturmadan eller yıkanmalı. Fakat, benim İsrail’de gördüğüm gibi dağ yamacında ekmek yiyeceksen zaten su yoktur.

Yani şeriatçı din bilginlerine bakarsak imkanları zorlarsan doğru adım atmış sayılıyorsun. Din bilginleri Rab İsa ve elçilerinde bunu gürdüler veya duydular bunu için İsa’yı suçlamaya geldiler.

Bilmekte fayda var, atalardan gelen gelenek, insanların Tanrı yasası yanında eklediği noktalardır. Ne yazık bu her inanış dalanda bulunur.

Bu nedenle konuşma ve yazmamda sürekli Tanrı sözü Kutsal Kitapta Rab İsa’nın sözlerine işaret ederim. Çıkış veya hareket kaynak Kutsal Kitaptır. Devam ediyorum, Farisiler ‘in suçlamalarına karşın Rab İsa cevap veriyor.

Onların suçlamalarına karşı, onların inandığı yasaya göre cevap veriyor. Olur ya birisi seni sopasıyla dövmeye çalışırken sopayı elinden alıp aynı sopayla kişiyi döver gibi oldu, İsa Farisilerin kendi yasa ve inançlarıyla cevabını veriyor.

İsa ne atalardan gelen gelenekle, neden Tanrı yasasına benzetilen bir adet ve gelenekle, yalınız Kutsal Kitap sözüne göre cevap veriyor. Bunun için kardeşim, hiçbir gelenek veya adette diyebiliriz.

Kutsal Kitap yanında yer almamalı, nede Kutsal Kitap üstünde tutmamalı, nede Kutsal Kitaba ilave edilmez ve edilmemelidir.

Okuduğumuz bölümde Farisiler tarafında öne sürülen kaide, Tanrı sözüne göre uydurulmuş fakat, Tanrı sözüyle yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Büyük fark budur. İsrail’de kahinler, Yazıcılar Sadukiler Kutsal Kitaba bir şey katamıyor fakat, Tanrı yasasını örtbas edip kendi toplumsal yasayı uygulayıp insanların olmamaları gereken düşüncelere sevk ediyorlar.

Burada el yıkama bir tür yargılamadır, başkasını hakir görmek/aşağılamaktır. İncil Markos gerçek temizlik hakkında yazarken Rab İsa, din bilgini olan Farisilere kendi törenizi sürdürmek için, Tanrı sözünü bir tarafa ititiyorsunuz diyor.

*Aynı Markos incilinde okuruz. 7:9 İsa onlara ayrıca şunu söyledi: Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu* *bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz!* Bir örnek veriyor bunu okuyorum.

*Matta 15:4 Zira Tanrı: "Babana ve anana hürmet et," ve: "Babaya yahut anaya kötü söyleyen mutlaka öldürülsün."5 Fakat siz diyorsunuz: Kim babasına yahut anasına: Benden sana fayda olacak şey Tanrıya vakfedilmiştir, derse, babasına hürmet etmeyecektir.*

*Ve siz Matta 15:4 Zira Tanrı: "Babana ve anana hürmet et," ve: "Babaya yahut anaya kötü söyleyen ananeniz ile Allahın sözünü bozmuş oldunuz*. 4.ayet peygamber Musa vasıtasıyla Tanrı yasasını hatırlatıyor. Bunu Tevrat çıkış 20:12 de görürüz.

Uydurulan yasa ise 5 ayette okudum. Böyle geleneklerinizle Tanrı sözünü hiçe sayıyorsunuz diyor Rab İsa. Burada konu yalınız anane ve babayı sevmek değil, daha ileri olan onların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu anlatılıyor.

Bu gerçek olan ebeveyn sevgisi, Anne Baba sevgisi. Bu bir telefonla veya WhatsApplar yetmiyor, onların ihtiyacına bakmak lazım olduğunu İsa açıklıyor. Rab İsa'nın önerisi buydu, fakat siz ne yapıyorsunuz, çocuklara ne öğretiyorsunuz diyor?

Evet çocukların anne ve babaya saygılı olmasını söylüyorsunuz. Fakat, Anne ve Babaya lazım katkıyı Tanrıya bağışladım derseniz çocuklar anne Baba mecburiyetinde soyutlanıyor diyor Rab İsa. Önce söylediğim insan yasası budur, sevgili kardeşim.

Görüyoruz değil mi? insanların yazdığı veya oluşturduğu töre veya yasa kitabı, Tanrı'nın Kutsal Kitabı yerine kullanılıyor. Okuduğumuz bölümün 6 ayetinde Rab İsa böyle töre ve gelenekleriniz uğruna Tanrı sözünü devre dışı bırakıyorsunuz diyor.

Rab İsa’nın sözünü açık olduğu 7. Ayette görürüz. İlk ağızda din bilginlerine “iki yüzlüler” diyor, Rab İsa’nın sözleri katı olabilir fakat, doğru sözlerdir.

Tanrı tapınağı olan kilisede Tanrı sözü yerine kendi fikirler ve düşünceleri öne sürersek, o zaman iki yüzlü olunuyor.

İki yüzlü kişiler için peygamber İşaya Rab İsadan 800 yıl önce ki *peygamberliğinde, okuyoruz: Ey ikiyüzlüler! İşaya:7 "Bu kavm dudakları ile beni sayarlar,8 fakat onların yüreği benden uzaktır.*

*9 ve talimat olarak insan emirlerini öğretip, Boş yere bana taparlar," diye sizin için iyi peygamberlik etmiştir. İşaya 29:13; Matta 15:7-9* da okuyabiliriz.

Matta ve İşaya’da halkın iki yüzlü olduğu talimat olarak insan emirlerini uygulayarak, bunların boş yere tapındıklarını ve halkın yüreğinin Tanrı'dan uzak olduğunu okuyoruz.

Görüyor musun kardeşim, ağız hizmeti mi yoksa kalp hizmetimi olduğuna gerek toplantıda gerekse evde dikkat etmeliyiz. Daha açıkçası yalınız dua etmek içinin mi dua ediyorsun. Yoksa Kutsal Kitabın söylediği gibi, kalben Tanrı'yla karşılaşmak Onunla konuşmak için mi dua ediyoruz.

Bu önemli ve farklı bir tutumdur. Ne okuyoruz tanrını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün fikrinle ve bütün kuvvetinle seveceksin. Kutsal Kitap Tesniye 6:5 ve Matta 22:37.

Bu şekilde ayak uydurursak Tanrı göksel bereketinden bereketliyecektir. Okuduğumuz din bilginleri ağızlarıyla Tanrıyı övüyor ve insan kaidelerini öğreterek ikiyüzlülükle hareket ediyorlar. Birinci yüzleri ağız, ikinci yüzleri elleridir.

Böyle yaşamak, boş ve bir hiçtir kayda geçmez, Tanrıya hizmet temiz ve menfaatsiz kalp ve yaşantıyla olur. İnsan kalbi Tanrı'dan uzak ve çok uzaktır, bunu aklımızda tutalım ve önlem alalım.

*Yeremya peygamber 17:9 da Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir*, diye okuyoruz Sevgili kardeşim gerek duamız gerekse bağışımız hepsi temiz ve merhametli kalpten olmalı.

İncil'de elçi Pavlus sürekli Rabbin sözüne göre yürüyüp yürümediğinizi test edin diye yazar.2, kor. 13:5 ve 1.yuh. 3:21

Buraya kadar Rab İsa önce söylediğim Farisiler, Sadukiler ve Yazıcılar konuşmasıydı.

Onuncu ayette Rab İsa halka yöneliyor, okuyorum; dinleyin ve iyi anlayın, ağıza giren şeyler insanı kirletmez, fakat ağızdan çıkan şeyler insanı kirletir.

Yani kırıcı sözler, küfür sözleri yanlış düşünce ve tasarılar insanı kirletir. Burada din bilginleri anlamadı fakat, siz gerçek ve tövbeyi anlayın diyor Rab İsa.

Bunda gördüğüm, Rab İsa dudaklarda, ağzından yani bütün benliğini meşgul eden, kalbinden çıkan şeyler hakkında 18-20 ayetler okuyorum. *Matta 15: 18 kitaptan okuyalım* Dikkatle okursak, hepsi kötülük ve kötümserlikle dolan kalpten oluşuyor.

’e ait olamayan, he kelime, her düşünce ve karar insanı kirletir ve İsa’ya tam teslimiyet olan adanmışlığı engeller. Bu durumda bizde İsa’ya tam teslimiyetle yaklaşmazsak boşa kürek çekenlerden oluyor ve olacağız kardeşim.

Rab İsa halka dönüp, gerçek kirlilik ve gerçek temizliğe işaret ediyor. Buna uyumlu olarak elçi *Yakup 3.bölüm 1-12 ayetlerde dilden anlatır kitaptan okuyalım*. Elçi Yakup okuduğumuz gibi dilin günlük hayattaki gücünü gösteriyor. Soruyor elçi, bir dilimiz var, bir an Tanrıyı överiz, aynı dille başkasını kötüleriz.

Elçi bununla eski hayatı ve 'te yeni hayatı göstererek ’teki yeni hayata göre yaşamayı teşvik ediyor.

Bunun için İsa’da Tanrıya ait olanlar olarak, ağzımızdan lanet, küfür ve kötü arzular olmasın. Bu bizde bulunan Rab İsa'nın Ruhu olan, Kutsal Ruhu üzer diye okuyoruz.

Kurtuluş günü için Kutsal Ruh’la mühürlendik. Bunun için Kutsal Kitab sürekli Kutsal Ruhu üzmeyin veya mahzun etmeyin der.

Bunu başarabilmek için eski doğa olan eski alışkanlık olan yaşantımızı, 'in mezarına gömmeliyiz. Bununla 'in kanıyla yıkanmış oluyoruz ve günah hayatımız 'in mezarında gömülü kalacak.

Okuduğum bölümde 18 ayette ağızdan çıkan diyor Rab İsa, Yinede şeytan güçlü olduğundan, dilimize dikkat etmeliyiz. Bir örnekle devam edeceğim, eski ahitte komşunun karısın/eşine göz koymayacaksın der, bu fiziktir,

Rab İsa bir adım ileri atarak, duygusal tarafından bakıyor. Ve şöyle okuruz, bir kadına şehvetle bakan zaten onunla eşdeğer zina etmiştir. bu kadınlarında şehvetle bakması eşdeğer yani aynıdır.

İncil matta15:18-20 ve Tevrat/eski ahit çıkış 20:14okuduk. Bu nedenle günah iki taraflıdır hem fizik taraflı hem de duygusal taraflıdır. Bununla yalınız çalmak veya öldürmek değil, bunları düşünmekte aynı ağırlığı taşıyor.

Devam ediyorum, okuduğumuz bölümde, Rab İsa din bilginlerine konuştu. İkici adım halka yönelerek din bilginlerine karşı onları uyardı, daha sonra elçilerin isteğine göre onlara tekrar anlattığını okuduk.

Halka döndüğünde Rab İsa hakiki temiz olmak ve hakiki kirlilik hakkında açıklama yaptı. Şimdi sorma sırası bizde, bu günkü anlatımda ne anladık, Burada ruhsal ders nedir? Zannımca İncil'e göre Farisiler ve Yazıcılara dikkat etmektir.

Farisilerin insan düşüncesi hepimizde olabilir, ferisilenme insanın eski doğasında vardır. Burada atalardan kalan adı altında, birazda Tanrı sözü katarak ve insan düşüncesini katıp yüksek tutarsak.

İsa'da Tanrı'nın sunduğu sonsuz kurtuluş ve temiz yol, geride yani ikinci sıraya kalır. Bunu Farisilerin tavrında görüyoruz, eski atalar adı altında toplanmış kaidelere öyle sarılmışlar ki.

Tanrı’nın İsa’da yaptığı kutsal işi ne görmek nede anlamak istediler. Çünkü insanlardan beklenti onları kör etmişti.

Bu biz inanlıları içinde geçerli, kilise adetlerini eskiler yazmış diye yüksek tutarsak nihayetinde yapıyorlar da. Bir gün farkına varıldığında ne kadar yanlış yaptığımızı görüyoruz.

Tabi ki; farkına varırsak, bunun için şimdi uyanalım. Rab İsaya tam teslimiyetle yaklaşalım, Ona sarılalım. Bunu yapazsak, içimizde sorular oluşur, şüphe oluşur, güvensizlik oluşur yalan ve yalan şahitlik ve böyle devam eder.

Bunun yanında İsa imanlıları birbirine karşı nasıl hareket edeceğini Rab İsa sözünde bir emir olarak bildirdi. Ne yazık ki; Farisilerde gördüğümüz gibi, yaşanmıyor.

Okuduğumuz gibi ebeveynler hakkındaki Tanrı yasasını öyle değiştirmişler ki, ilk sırada doğru ve makul olduğunu düşünürsün. Fakat, dikkatli okuyunca, (nitekim öyle yapmalı) kendi fikirleri ve kendi menfaatlerine hizmet ettikleri göze çarpıyor.

Bizde kardeşim aynı yolu takip edersek, yaptığımız hizmet uygun gibi görünürse de uygun olmadığından Tanrı'nın bizden beklentisi ve bize olan tutumu engellenebiliyor.

Bununla kalbimizden kaynaklanmadığından fakat, akli düşünce olduğundan yapmacık ve adetten başka değildir. Bu anlamda Kutsal Kitab kalpten kalbe konuşursak birbirimizin amacını daha iyi anlarız diyor.

Yani hemfikir olarak demektir. Bu sayede 'in birliğini sağlamış oluyoruz inci Yuhanna 17 bölüm.

Bu nedenle kardeşim, adet veya gelenekler her ne kadar ruhsallaştırılmışsa da Rab İsaya teslim olmakla içimizde olan Kutsal Ruh vasıtasıyla fark edebiliyoruz.

Bu güvenceyle sarılmak için Rab İsa’yı kurtarıcı olarak kabul edip Ona teslim olmamız gerekiyor, bununla inci Yuhanna 1:12 'e iman edenler Tanrı evladı olma yetkisine yani hakkına sahip oluyorsun diye okuyoruz.

Ne güzel değil mi, günah dolayısıyla günahkâr ve Tanrıya yabacıyken, şimdi İsa’da Tanrı evladı oluyorsun. Vaazın devamında 1. Nokta Farisiler hakkında anlattım. 2. Nokta Rab İsa’nın halka yönelip konuştu. Şimdi 3. Gurup olan elçileridir.

Rab İsa elçilere de konuştuğunu beraberce okuduğumuz bölümde fark etmişinizdir. 12 ayette elçiler Rab İsa’nın yanına geliyorlar ve İsa’ya atf ederek; biliyor musun Farisilere anlattığın sözlerle Farisiler gücendiler!

Başka bir deyimle onları kızdırmamak için ellerimizi yıkayabilirdik gibi. Yani bu kadar katı konuşmak şart mı? Bu tepkiye karşılık Rab İsa cevap veriyor, “babamın dikmediği her fidan yerinden sökülecektir.

” Bunda Rab İsa çok açık bir şekilde, gösteriş hizmetine hayır diyor. Aynı önce okuduğum İşaya peygamberin anlattığı: bu halk beni dudaklarıyla söylüyor fakat, kalpleri benden uzaktır.

Bende hiçbir şekilde kabul etmeyecek ve onlarla hemfikir olamam. Bu nedenle Rab İsa elçilerine tekrar ediyor.

Güzel değil mi, anlamakta güçlük çektiğimiz durumlarda Rab İsa Kutsal Ruhla bize açıklamaktan yorulmuyor, hamt olsun. Yine tekrarlıyor Göksel Babamın dikmediği her fidan yerinden sökülecektir.

Dikkat edelim, anlatılanlar Tanrı sözüne göreyse, bu Göksel Babamız Tanrı'nın işidir. Böyle durumlarda bizde olumsuzluk konuşma ve düşünceler bizden uzak olsun, âmin mi?

Dikkatli okuyor ve dinliyorsak. Tanrı sözüne uyumlu olmayan fidan, yani yasa veya gelenek Ona ait olmuşsak hayatımızdan silecektir hamt olsun. Bunun için kardeşim dikkat ederek, her zaman Tanrı'nın Kutsal Ruhu bizde çalışabilmesini sağlayalım.

Bunun için Rab İsa'ya aitsek konuda geçen konuşma veya yazının neresinde olduğunuzu düşünün. Önce söylediğim, gerçekten Rab İsa'ya ait miyiz diye kendimizi deneyelim.

Bana sorarsanız, ben hem ferisi hem halk hem de elçiler olarak görüyorum. Fakat gerçek temiz ve kutsal hayat kalbimizden kaynaklanan Tanrı sevgisi ve Tanrıya yönelmektir sevgili kardeş.

Bunun için her zaman, Tanrı sözünün yerine aile geleneği, kilise geleneği, dini geleneklerini Tanrı sözü üstünde tutmamaya gayret edelim. Tanrı sözünü bir bayrak gibi elimizde yüksek tutarak yürüyelim.

Kral ve peygamber Davut, Tanrıya sözün benim için çıra yolum için ışıktır diyor Mezmur 119:108. Kurtuluş günü bu gündür, Tanrı'yla barışıp Tanrı evladı olma günü bu gündür.

Rab İsa kapıda duruyor ve çalıyor, Ona kalbini açar mısın? Böylece Kutsal Kitap senin ve benim hayatımızda meşale olsun. Sizleri ve beni sürekli aydınlatsın.

Dua edelim, "Çünkü artık pek az zaman, Gelen gelecek ve gecikmeyecektir”. RAB seni ‘mubarek kılsın ve seni korusun; RAB sana yüzünü parlatsın ve sana lütfetsin; RAB sana yüzünü kaldırsın ve sana selâmet versin’, âmin. “İbraniler 10:37” ‘Sayılar 6: 24-26’