konu: Sona kadar dayanmak

Okunacak ayetler: 2. Samuel 24:1-25

Okuduğumuz gibi İsrail’de veba hastalığı,

Genelde bir şeye başladığında ufak tefek olumsuzluklardan sonucuna kadar devam etmek zordur.

Benim kendimin bisiklet sürme programı ve güzergahı programlarım var. Fakat bazı güzergahlar aşırı yorgunluk meydana verdiğinden sonuca varmadan bazen geri dönmem gerekiyor.

Maraton yürüyüşünü düşünün, 4 günlük program. Bir bakıyorsun bazısı birinci gün bırakıyor, başkaları 2 veya 3 gün vaz geçiyorlar. Genelde son damlası ağır gelir.

Spor dalında böyledir. Kişi dağ tırmanmasına katılıyor, tepeye varmaya yaklaşınca metreleri sayıyor. Hatta ağırlığını ayaklarında his ediyor. Önemlisi sona kadar dayanmaktır.

Bazen yetişmeye az kalırken geriye dönüyorsun. Sona kadar dayanmak. Kral ve peygamber Davut’tan gördüğümüz, sona kadar dayanmak.

İman ettiğimden sonra, gelecek zamanın kolay olmayacağını Kutsal Kitaptan okuyoruz. Yaşayanların tecrübe ve tanıklıklarında anlıyoruz.

Başlangıçtan sona kadar bir hayat derstir. Yani doğduğumuzdan ölüme kadar bunun iki yanı var.

1-Mesih gelene kadar Onu karşılamaya hazır olmak.

2-gerida kalan çocuk, torun, akraba komşulara büyük örnek, yaşam dersi yansıtmaktır. Bunun için sona kadar dayanmak gerek.

İbraniler 13:7 de size Tanrı sözünü anlatanları sonuna kadar hayatlarına dikkat edin der. Yani imanda zayıf olanlara örnek olun.

Ben anne baba, kilise çobanları onların iman yaşamı beni etkiledi ve hala etkisi altındayım.

Sen kardeşim, iman ettikten sonra sadık kaldın mı? Önümüzdeki çalkalantı döneminde senin imanını örnek alabilir miyim?

Sonuna kadar dayanmak, kendi kendine oluşan bir şey değil, buna kararlılık lâzım.

Ruhsal işlerde yaşlı emektarlardan duyarsın, şöyle derler, “gençken her yere yetişiyordum. Şimdi yaşlandım yeter” derler.

Böyle değil, son nefesine kadar Mesih'e olan iman ve güven ayakta durmalı.

Bunu kral Davud'un hayatında görüyoruz. Tanrı Davud’u çobanlıktan krallık ve devamında, Golyatı yenmek, bütün uğraşılarında, savaşlarında Tanrının elinden tuttuğu kral ve peygamber olarak bilinir.

Tanrı Davud’u 40 yıl İsrail üzerine kral yaptı. Okuduğumuz 2. Samuel,24 bölüm, 1.tarihler 21 bölümlerde okuyabiliriz. Görünen şu ki; Davud sona kadar dayanmadığıdır.

1.tarihler 21 bölümde şeytan, Davud’u test ediyor. İncil'de Yakup kitabında Tanrı kimseyi tecrübe etmez diye okuyoruz.

şeytan fikrimizi sürekli karıştırmak ve bizi düşürmeye çalışırken eğitilmemizin farkına olmamız; yani hazır olmakla şeytanın palanlarını baltalıyor.

Örnek olarak Yakup mektubunda Tanrı denenmez ve Kendisi de kimseyi kötü şeylerle denemez. Yakup 1:13 Eyüp’ü düşünün buda Tanrı planı değildi, yine şeytanın kötü tasarısıydı.

Eyüp 1:1-12. Sonuçta Tanrı Eyüp’ü daha büyük yaptı. Tanrı Eyüp’le gönendi. Elçi Yakup’un ne demek istediğini zannımca anladık.

Tanrı kimseyi kötü şeyle denenmez, *herkes kendi arzusuyla sürüklenerek ve aldanarak denenmeye maruz kalır* diyor. Yakup 1: 13-14.

Burada Davud'un kalbi gururlanmış, ne yaptığına bakma düşüncesi doğdu, ben neleri başardım gibilerden. Halkım ne kadar kalabalık ve güçlü.

Bu durumda şeytan hemen zaman kayb etmeden devre giriyor. Davud'un kalbini şaşırtıyor, okuduk 800 bin silahlı asker. Güneyde Yahuda’nın askeri 500 bin beraber1.300 bin yapar. Kral Davud ne başardığını görmek istedi.

Okuduk 2. Samuel 24:2 de ben halkın bütününü bilmek ve görmek istiyorum. Başarılarımı görmek istiyorum. Yine de askeri komutan Yoab Davud’u ikaz etti, kral lütfen yapma, kral neden bunu yapıyor diye uyarıyor.

Halk dört kat güce sahip olsa da Tanrı koruması dışında hareket edemez. Demek istedi askeri komutan. Yoab işi anladı, yapmaması için ikaz etti ne fayda?

Keşke kral Davut askeri komutanı dinleseydi. Fakat, kral Davud sesini daha çok yükseltti. Bizde iyi niyetli arkadaşlarımızı aynı şekilde tersliyor muyuz?

Yoab halkı saydı, esasen 10. Ayette Davud'un bu kadar askeri var diye kalbi sevinmeli idi. Fakat, ne okuyoruz? Halk sayıldıktan sonra Davud’un kalbi rahatsız oldu.

Davud'un kalbi atmaya başladı, Rabbi üzdüğünü anladı Rab'e tövbe etti. Bunu yapmamalıydım gibi.

17 ayette ben hatalı hareket ettim, günah işledim cezayı ben hak ettim diyor kral Davut.

Şimdi söyleyeceğim yazmıyor. Fakat büyük ihtimal askeri komutan Yoab’dan da özür dilemiştir.

Konuya devam ediyorum. Halk suçsuzdur diyor kral Davut. Davut yanlış adımlar attığı için, sorumluluğunu yükleniyor.

Kalbindeki arzulara karşı, gururuna karşı sorumluluğunu üzerin alıyor, hızlı bir şekilde cezaya razı oluyor.

Çünkü kral Davud Tanrıyı tanıyor, ne kadar sıçrasa yine dönüyor. Bu anlattığım aylar yıllar hikayesi değil, üç günlük testti.

Davut kendisi günah işlediğinden halkın ceza almasına karşılık kendisi sorumluluğu yüklendi.

16 ayette Tanrı üçüncü gün pişman oldu, ölüm meleğine çekil, artık yeter dedi. Bunda Tanrının yanlış yapma sonucu pişmanlık değil, Davut’tan ötürü pişmanlık.

Tanrı yeni yol tasarladı. Buda Yebusu-Armanın harmanı. Arman kral Davud’u görünce ayakları birbirine dolaşıyor. Lütfen harmanın hepsi senin olsun diyor.

Kral hayır diyor, kral senden satın almak istiyor. Bedel karşılığı harmanda Tanrı'ya mezbah kurdu.

Bu nokta yani harman yeri; atamız İbrahim’in İshak’ı Tanrı'ya sunma noktasıydı. Ve bu noktadan daha sonra Davud'un oğlu kral Süleyman Tanrı tapınağını inşa etti, şimdi ağlama duvarı yeri

(Şimdiki el aksa cami yeri.)

Davud neden bu hale geldi? Önceden dediğim gibi, gururdan kaynaklanıyor. Gururun kimseye yabancı olmadığını cesaretle söyleyebilirim.

Her insanda vardır, nitekim şeytanın anahtarıdır. Ben dahil her Mesih İnanlısı için tehlikedir. Gurur, bir işi uzun zaman yaptığında gurur kendini gösterdiğini fark edemezsin.

Tanrı'dan bereketlerinin azaldığını, kendinin güçlendiğini düşüncesine fark edersin. Tanrı’ya aynı kral Davut gibi, güvenin bozulduğunun farkına varamadan devam edersin.

Bunun için her gün sürekli Mesih İsa'da Tanrının yüzünü aramalıyız.

Bazı imanlılar, Tanrı pantolon cebindeymiş gibi hareket ederler. Örnek vereyim şöyle derler Tanrı ve ben güçlü bir çalışma gurubuyuz,

Ben her şeyi bilenim bana bir şey olmaz.

Bak nasıl çalıştığımı görüyorsun, neler yaptığımı biliyorsun. Kardeşim aynı kral Davut gibi ortaya çıkıyor.

Fakat ne diyeceğiz veya ne demeliyiz?

Aynı Elçi Pavlus gibi; *ben değil Mesih bende yaşıyor, yaptığım işleri Mesih'e imanla sürdürüyorum. gal. 2:20*

Ne yazık ki bu şekilde övünür. “Bak neler başardım” yine de Elçiler Pavlus ikaz ediyor *her şey Ondan ve Onun için*. Yani her şey Mesih İsa'da; Tanrı'dan ve Tanrı için. Rom. 11:36

Ne okuyoruz? Kimse övünmesin diye kendi yaptığımız işlerden değil, hepsi Tanrı inayetindendir. İncil'den efes.2:9 insanlar en çok kullandığı söz nedir biliyor muyuz? BEN sözü bunu sık, sık kullanırız.

Bunun için yine Elçiler Pavlus uyarıyor! Nasıl yürüdüğünüze, nasıl konuştuğunuza dikkat edin efe.5:15. Her zaman denenmeye tartılmaya açık olmalıyız kardeşim.

Eşya, zenginlik, sağlık ve bunlara benzer şeylerde insanlar seni tartabilir, nasıl bir karaktere sahip olduğunu, nasıl bir Mesih İnanlısı olduğunu taratabilirler.

Rab’de ve Rabble dikkatli hareket edelim.

Hatta Elçiler Petus mektubunda şeytanın bizi nasıl düşürebileceğini yazıyor. *1.Petrus 5: 8 Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arayarak gümbürdeyen aslan gibi dolaşıyor*.

Ben kelimesi İsa olacak. Gurur olmamalı, gösterişli de olmamalı, gösterişli misafirperverlik, gösterişli alçak gönüllük gururun bir parçasıdır. Her şey samimiyetle olsun.

Bunun için Mesih İmanında dur, her şeyin Mesih İsa'da Tanrı'dan olduğuna kanat getir. Mesih'te yaşa

Kardeşim Efesoslular mektubunda okuduk, kimse övünmesin diye işlerden değil. Bu şekilde inayetle seni kurtaran Tanrı'ya teşekkür ederek yaşarsan mutlu olacaksın.

Bunu seni seven Rab İsa istiyor, ne okuyoruz? “Ben onlarda hayat olsun, bol hayat olsun diye geldim”. İncil'den yuh.10:10/**B**

İman etmek sürekli Rab İsa'ya bağlı kalmak, iman etmek kardeşini yüksek tutmaktır.

Elçi Yakup ve Petus, her ikisi de Tanrı gururluya karşı diyorlar. Fakat, alçak gönüllüye inayet veriyor. Okuyabilirsiniz. İncil'den Yakup 4:6, 1.petr.5:5 okuya bilirsiniz.

Kutsal Kitap yoksa internete geçer, [www.mujde.nl](http://www.mujde.nl) geçin sol sırada pdf formatında Kutsal Kitap var orada okuya bilirsiniz. İncil'den rom. 11:20 de, imanlısın diye yüksek fikirli veya gururlu olma fakat, dikkat et diye okuyoruz.

Şuda var; kendi kendine bakıp ben bir hiçim demeyeceksin. Bunun yerine Tanrım bugün senin arkandan gelmek senden beklemek istiyorum diyeceğiz.

Alçak gönüllü olmalısın bu iki noktadır.1-Tanrı'ya saygılı olmak 2-Tanrı'ya hayatında ilk sırayı vermelisin.

Bugün soruyorum hayatınızda ilk sırada kim var? BENLİK mi, yoksa Mesih İsa mı? Öncede dedim imanını teste tutulabilirsin yoksa aynı kral Davut’tan okuduk.

Farkında olamadan düşersin.

Kral Davut çok geçmeden Tanrı huzurundayken fark etti. Bunun için iman hayatında Rab İsa'ya ilk sırayı verelim. Hayatımızda var olduğundan Onu hayatımızda daha çok yüceltmeliyiz.

Onunla yaşayalım, Onu tanıtalım, bu amaçla yaşayalım. Sabahleyin kalktığında ilk iş telefon/tablet değil Rab İsa'da Tanrı huzurunda bulunup teşekkür sunmak olsun.

Hataya düşersek, günaha düşersek 2.sam.24 17 olduğu gibi kral Davut günahlarını itiraf etti ve bağışlandı.

Sende kardeşim hataya düştüğünde Mesih İsa’da Tanrı'ya günahını itiraf et ve af dile, bağışlanmana karşılık teşekkür etmeliyiz.

Bu Tanrı'ya sunulan en büyük Kutsal kokudur. Kral Davut 2.sam.24:14 te Tanrı merhametleri büyüktür, bu nedenle Tanrı hayatımızda daha büyük inayetle yaşıyor.

Yücelik Rab İsa'da Tanrıyadır. Kardeşim, şükür etmek için yer var, tövbe etmek için yer var, harman yerinde sunak sunmaya da yer var.

Önce söylediğim gibi bu harman yeri, atamız İbrahim'in oğlu İshak’ı kurban olarak sunduğu yerdi.

Aynı yer birçok kurbanın kanının aktığı yer, kral Süleyman’ın yaptırdığı Tanrı evi, Mabettir.

Orada Mesih İsa'nın haçlandığı yerdir. Lev.1:11. Sunak orada harmanın bulunduğu yerinin kuzeyi buda GOLGOTA kulesi, Rab İsa burada kendini kurban olarak sundu.

Bizde burada günahlarımızı itiraf edip kurtuluş buluyoruz. Bakın ne okuyoruz

İncil'den *1.yuh.1:9 Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.10 Eğer günah islemedik dersek, onu yalancı ederiz, ve bizde onun sözü olma*z.

Sona kadar dayanmak dedim, sona kadar dayanırsak buda bizden değil, işlerden değil, Tanrı inayetinden ve bu büyük inayet için Rab İsa’da Tanrı’ya teşekkür sunmalıyız.

Tanrı bizi görüyor, Tanrı bizi bekliyor, sende günahlarını Rab İsa'ya itiraf edip Göksel Babayla barıştın mı ve Tanrı'ya teşekkür ettin mi?

Harman yerinde kurulan sunağı kral Davut ödedi, fakat senin günahlarını Rab İsa Haçta akan kanıyla ödedi.

Bunun için 1.yuhannada okuduk İsa'nın kan bizi her günahtan bağışlar ve temizler, Âmin mi?

Sen günahların affı için teşekkür ettin mi, sonsuz yaşam için teşekkür ettin mi? Sen Tanrı evladı Tanrı'ya kurtuluş planı için Rab İsa adında teşekkür ettin mi?

Senin için ücret Rab İsa'nın kanıyla ödendi. Paha ile satın alındınız diye yazar. (Paha sözü sözlüğe bakarsak değeri ölçülmeyen bir şey) İsa’nın kanı, ödenemeyen kandır.

Yukarıda yazdıklarımı ve ayetleri kendine mal eder Tanrı'ya adanırsan, veba duruyor, yargı duruyor, ölüm duruyor.

Bunun için harman sunağına gidelim. Golgota tepesine gittin mi?

Önceden de dediğim gibi, kral Davut daha genç çobanken Onu tanıyordu. Kutsal Kitap ta Tanrı Davud'un son zamanına kadar onula idi.

Davud’u denedi, Davud’u cezalandırdı, Davud’u özgür kıldı yani bağışladı. Buna göre Tanrının ne kadar yüce olduğunu gördü ve yaşadı. Bunula; Davut Tanrının dostu diyebiliriz.

Bizim için kardeşim, Rab İsa hayatımızda, hayat nasıl yürürse yürüsün, O Mesih olan Rab İsa hazır yardımcıdır. Seni bırakmam diyor yaşayan Mesih İsa.

Bunun için kardeşim, sona kadar dayan ve sebat et. Dayan sona kadar, Rab İsa'ya takıl, oda seni bırakmayacak.

Sen sadık kalmazsan O sadık kalır. Kendi kendini inkâr edemez. Rab sadıktır, Rab güvendir, yücelik Onundur. Âmin