**Adalet ve Merhamet 3/3**

 **(Sessiz):** Adalet davranmanızdan, merhametli sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi? (Mika 6:8)

**E:** Tanrı’nın önünde alçakgönüllü bir şekilde yürümemiz gerektiği söylendi. Peki Tanrı’yı düşündüğümüzde aklımızda ne canlanıyor? Bazıları Tanrı’yı merhametli ve sadece çok kötü olanları cezalandıran biri olarak düşünür. Bu Tanrı geri kalan herkesi bağışlayacaktır. Günahlarımıza göz yummak ona hiçbir şeye mal olmaz.

**K:** Kimileri ise Tanrı’yı her şeyden önce bir yargıç olarak düşünür. Merhamet umar, korku içinde yaşarlar. Ya da kendi günahlarını hiç umursamazlar ve Tanrı’nın onlarla aynı fikirde olmayan kişileri cezalandırmasını beklerler. Ama kendileri masum değildir.

**K:** Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. (Romalılar 3:23)

**E:** Tanrı’nın Kutsal olduğu ve bizim de günahkarlar olduğumuz doğru. Dünyadaki günah ve kötülük, Tanrı’ya olan bir borcumuz. Tanrı neden sadece bizi bağışlayıp merhamet göstermiyor? Biz böyle yapmayız. Birisi bize bir kötülük yaptığında adalet isteriz. Ama Tanrı adalet istediğinde hepimiz mahvoluruz. Bir borç var. Bunu ya biz ödeyeceğiz ya da Tanrı. Bu öylece kendiliğinden gitmeyecek, birinin ödemesi gerekiyor.

**E:** Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. (Yuhanna 3:16)

**K:** Sadece bir sevgi Tanrısı bir çözüm bulabilir. O bizim hak ettiğimiz cezayı çekmesi için kendi oğlunu feda etti. Adalet sağlandı ve merhamet mümkün kılındı. İsa Mesih Tanrı’nın öfkesini getirmeye gelmedi. Onu kendi üstüne yüklenmeye geldi.

**K:** Aslında hastalıklarımızı İsa Mesih üstlendi, acılarımızı o yüklendi... Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. (Yeşaya 53:4-6)

**E:** İsa doğmuş olan tek günahsızdı. Bu yüzden bu kurbanı ancak o sunabilirdi. Bu, Kutsal bir Tanrı’nın gösterebileceği en büyük sevgi eylemiydi. Amaç, Tanrı’yla barışmamızdı. Onunla alçakgönüllü bir şekilde yürümek için yaratıldık. Bu, artık mümkün.

**K:** Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. (Efesliler 2:4-5)

**K:** Lütuf sayesinde kurtulduk. Bu, onu kabul etmeyi seçen herkes için İsa Mesih aracılığıyla gelen bağışlanma armağanıdır.

**Sessiz:** Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? (İbraniler 2:3)

**E:** Tanrı’nın bizim için olan sevgisi bize neye mal oldu? Oysa onun için her şeye mal olmuştu! Artık onda yeni yaşamımız var. Korkuyla dolmak yerine minnetle doluyoruz. Bencillik yerine alçakgönüllülük var. Esenlik içinde yaşıyoruz çünkü hem adil olan hem de merhamet gösteren bir Tanrımız var.

**K:** Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı’yı örnek alın. [2](https://incil.info/YC2009/arama/Efesliler%2B5%3A2)Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. (Efesliler 5:1-2)