**Tanrı Bizimle**

**Karakterler**

Hannah Simon

Mariam (Kız) David (Oğlu)

Levi Luke

**Ortam:**  *Çay içilen bir oda. Simon ve iki arkadaşı Levi ile Luke, saatlerdir konuşmaktadır. Hannah ve kızı içerir girer. Kız (Mariam) köşede oynar.*

**Hannah:** Simon, işte buradaymışsın! (*Luke ve Levi’ye dönerek*) Siz hala burada mısınız?

**Levi:** Bütün gece uyumadık.

**Luke:** Daha fazla çaya ihtiyacımız var.

**Hannah:** Tabii. Daha fazla çay ile dünyanın bütün gizemleri çözülecek. (*Biraz daha çay yapmaya başlar*)

**Levi:** *(Hannah’ya)*Bütün Yeruşalim bu kadar karışıkken sen nasıl böyle sakin olabiliyorsun?

**Hannah:** Öyle mi?

**Luke:** Biliyorsun... Hirodes’in zengin yöneticileri dünyanın bu bölgesine gönderdiği dedikoduları yüzünden… Kral olacağı söylenen bir bebeği arıyorlar.

**Levi:** Dün gece gökyüzünde onları buraya yönlendiren melekler gördüklerini söyleyen çobanlar da var. Bütün bu kargaşa bu bebek için!

**Mariam:** Ahırımızdaki bebek mi?

**Luke:** (*Ellerini kaldırarak*) Evet!!! (*Hannah’ya*) Bu sana hiçbir şey ifade etmiyor mu? Büyük bir şeyler oluyor!

**Hannah:** (*Bardakları kurularken*) Muhtemelen. Ama bunun anlamı ne?

**Levi:** Görünüşe bakılırsa, kutsal yazılara göre, *Tanrı* geliyor!

**Simon:** Düşünsene; Tanrı bu dünyaya bir bebek olarak geliyor.

**Luke:** Mümkün değil!

**Levi:** Kesinlikle mümkün değil!

**Simon:** Mümkün olamaz gibi görünüyor.

**Hannah:** Hah, başladığınız yere döndünüz!

**Simon:** Yani bence, *imkansız* değil. Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir.

**Hannah:** Bildiğim iyi oldu.

**Levi:** Hayır, imkansız değil... Ama Tanrı böyle bir şey yapmazdı.

**Luke:** Asla!

**Hannah:** Şimdi de Tanrı’nın aklını okuyorsunuz demek! Onun ne yapıp yapmayacağını biliyor musunuz yani?

**Simon:** *(Kutsal yazıları açıp okur...)* Eğer böyle bir şey yapmayacaksa, neden Kutsal Yazılarda bu var? Bakın şöyle yazıyor: “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” İmmanuel ‘Tanrı bizimle’ demek. “O halkını günahlarından kurtaracak.”

**Luke:** Lütfen! Kutsal Yazılardan bu kadarı yeter. Onu anladık! Mesih’in bir çocuk olarak geleceği, burada, Beytlehem’de doğacağına dair bir sürü işaret var. Hepsi de uyuyor!

**Levi:** Evet, uyuyor. *(Simon’a)* Ahırımızdaki bebek gerçekten de Mesih olabilir!

**Hannah:** Yani, sadece üçünüz olsaydınız, bilemezdim. Ama o çobanlar baya ikna ediciydi!

**Levi:** Çobanlar, çobanlar… Peki Hirodes’e ne demeli? Bunu baya ciddiye almış görünüyor! Doğudan gelen o yabancılar şimdi yolda, buraya geliyor olabilirler.

**Luke:** Bu gerçekten de mümkün!

**Levi:** Ama Tanrı neden insan olsun? **Neden kendini zayıf düşürsün?**

**Simon:** **Bunun için bir sebebi olmalı.**

**Hannah:** Tanrı bu dünyadaki yaşamı neden deneyim etmesin? Yani, bence olabilir.

**Levi:** Dediğin şeyi bir düşün! Bu dünyada yoksulluk ve hastalıklar var.

**Luke:** Çok çalışmak, acı çekmek…

**Levi:** ...aşağılanmak, üzüntüler...

**Hannah:** *(Çay bardaklarını alırken)* Bıkkınlık. İnsanlar...

**Mariam:** Belki sadece yanımızda olmak istiyor.

**Luke:** *Baya bir* yanımızda olmayı istiyor olmalı.

**Mariam:** Biz ona gidemiyoruz diye o bize geliyor.

**Simon:** *(Dikkatlice konuşarak)* Evrenin Tanrısı... özverili olmalı.

**Luke:** Özverili ve yaralanmaya açık. Biz bunu birbirimiz için bile yapmıyoruz!

**Simon:** Eğer bizimle ilişki kurmak için her şeyi riske atıyorsa, bize sevginin buna değdiğini gösteriyor. Bu gurur ya da güçten daha önemli.

**Mariam:** *(Zıplayarak)* Onu görmeye gideceğim. *(Annesi ona bir bakış atar...)* Lütfen anne!Bugün ilk kez istiyorum! *(Anne başıyla onaylar. Kız koşarak çıkar)*

**Levi:** Bakın, ben bütün hayatım boyunca dindar biri oldum. Ondalığımı veririm. Ahlaklı biriyim. Ama bu ne anlama geliyor? Buna *ihtiyacım* var mı? Benden başka ne istiyor?

**Hannah:** Sen iyi bir insansın Levi. Ama pek *sevecen* bir insan değilsin.

**Levi:** İnsanlarla çok iyi geçinemediğim doğrudur. İlişkiler zor!

**Simon:** Evet, ama Tanrı bize onu tüm kalbimizle ve aklımızla sevmemizi buyuruyor. O bilinmek isteyen bir Tanrı gibi.

**Luke:** Buyruklar zaten çok zor. Onları yerine getiremeyiz.

**Levi:** Nereden biliyorsun? Denemiyorsun bile!

**Luke:** Biliyorum, biliyorum! Ama eğer Tanrı beni cezalandırmak istiyorsa, bunu uzaktan da yapabilir! Neden kişisel olarak geldiğini anlamıyorum! ... Bizden ne istiyor?

**Simon:** Bize daha fazla bilgi getirmeye gelmiş de olamaz. Onun için bir peygamber gönderebilirdi. Kızım haklı olabilir. Belki de bize kendisini vermek için geldi.

**Levi:** Tanrı bize *kendisini* mi vermeye geldi? Bunun karşılığında benim de kendimden çok şey vermem gerekecektir değil mi?

**Simon:** Bunu bir düşün! Eğer bu gerçekten oluyorsa, Tanrı bize gerçek doğasıyla ilgili bir şey gösteriyor demektir. Belki de sevgi uğruna doğamıza aykırı bir şey yaptığımızda Tanrı gibi oluyoruzdur.

**Levi:** Sanırım sadece buyruklara uymayı tercih ederdim.

*David odaya girer. Odada birden gerilim oluşur. Bir şeyler toplar ve onları bir çantaya doldururken konuşmaya başlar.*

**David:** Vaazın hala devam ediyor mu baba? Herkesin söylediklerini dinlemesi hoşuna gidiyor olmalı!

**Anne:** David! Yapma!

**David:** Merak etme. Son birkaç şeyi toplamaya geldim. Artık benden dolayı utanmak zorunda kalmayacaksınız.

**Luke:** Zaten yeterince zarara yol açmadın mı?

**David:** Biliyorum. Çok kötü bir evlat ve çok kötü bir insanım! Bütün şehir yanılıyor olamaz.

**Levi:** Yaptığın şeyin bir açıklaması olamaz! Ve şimdi de bu mu? Neyin var senin?

**Simon:** Oğlum, gitme. Rica ediyorum. *(Herkes şaşkınlıkla Simon’a bakar.)*

**Luke:** Ne diyorsun? Saygıyı hak ediyorsun, bunu değil!

**David:** *(Luka’yı görmezden gelerek, babasına döner...)*Ne? Neden?

**Simon:** Bu şekilde gitmeni istemiyorum.

**Levi:** Simon, oğlunun yaptığı şey *affedilemez*! Bütün şehrin gözünde itibarını kaybedeceksin!

**David:** Evet! Niye kalayım? Senin kıymetsiz oğlun olarak burada utanç içinde yaşamak için mi?

**Simon:** Yaptığın şey yanlıştı, ama neden böyle olduğunu biliyorum. Sana bir evlat gibi davranmadım. Kendim için mükemmel olmanı bekledim.

**David:** Evet, doğru, mükemmel olamam! Bunun için çabalamaktan da bıktım! Yaptığım hiçbir şey doğru değil. Asla yeterince iyi değil. O yüzden ne yapıyorum? Vazgeçiyorum. Niye uğraşayım ki?

**Simon:** Çabaladığını biliyorum. Bunu takdir etmeliydim ama yapmadım.

**David:** *(İtirafına şaşırır.)*Seni utandırmayı *istediğimi* mi sanıyorsun? ... ya da kendimi?

**Simon:** Doğrusu, seninkinden ziyade her zaman kendi itibarım için endişe ettim. Ama şimdi sana gerçek bir baba olmak istiyorum, eğer kalırsan.

**David:** *(Ne diyeceğini bilemez.)* Peki… yaptığım şey...?

**Simon:** Seni affediyorum. Gerçekten. Önemli olan tek şey David, seni kaybetmemek.

*Birkaç duraksamadan sonra David babasına sarılır. Simon da ona sarılır. Hannah sessizce ağlar. Sonra kızı içeri girer.*

**Mariam:** Geldiler! Doğudan gelen üç zengin adam bebek İsa’yı arıyor. Bakın! Bana bunu verdiler. *(Bir parça altın gösterir.)*

**Hannah:** Altın mı?!

**Mariam:** Bir sürü armağan getirmişler. Onları görmelisiniz! Giysileri de çok güzel! Krallara benziyorlar!

**Hannah:** Orada ne yapıyorlar?

**Mariam:** En son İsa’nın önünde diz çöküyorlardı. Pahalı giysileri kirleniyordu! Öyle komik görünüyorlar, ahırımızda dizlerinin üstündeler. Ama kimse bu tuhaf bir şeymiş gibi davranmıyor. Çobanlar da bir şeyden dolayı ağlıyorlar. Neden bilmiyorum. *(Herkes şüpheyle dinliyor.)* Ha, bir de eğer isterseniz, annesi sizi gelip bebeği görmeye davet ediyor!

**David:** Kim o baba?

**Simon**: Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor, ama adının anlamı *Tanrı bizimle.* Bize Tanrı olmanın ne demek olduğunu göstermeye geldi. Sevmenin ne demek olduğunu göstermeye.

**Luke:** Tanrı’nın sevgisine ve bilgeliğine bakın. Kim bilebilirdi ki?

**Levi:** Biz bilemezdik! Hayal bile edemezdik!

**David:** (*Babasına...*) Hadi gidip onu görelim.

**Simon:** Evet, kesinlikle. Hep beraber gidelim.

*Aile odadan çıkar.* *Levi ve Luke kararsız kalır. Levi eline Kutsal Yazıları alır.*

**Levi:** Bu biraz ürkütücü.

**Luke:** Evet ...ama içimde buna değecekmiş gibi bir his var!

*Odadan çıkarlar.*