**Tövbe**

Neden iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Başımıza gerçekten korkunç bir şey geldiği zaman ilk önce şunu sorarız: ‘Bunu hak edecek ne yaptım?’

Çünkü şunu varsayarız: ‘Eğer her şeyi iyi yapıyorsam, hak ettiğim iyi şeyleri alırım. Eğer bir şeyleri yanlış yapıyorsam, o zaman Tanrı beni cezalandırır.’ Peki bu gerçekten de böyle mi?

Kutsal Kitap’ta hikayeleri anlatılan insanlar da aynı şeyi merak ediyorlardı. Tapındıkları sırada Pilatus’un emriyle öldürülen insanlar hakkında İsa’ya soru sormuşlardı. Adamların kanları, sunağa getirdikleri kurbanların kanlarına karışmıştı. Bu, korkunç bir ölümdü.

İsa şöyle karşılık vermişti: ‘Bu öldürülen adamların diğer herkesten daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Kesinlikle değil. Ama tövbe etmezseniz, siz de mahvolacaksınız.’

İsa şöyle devam etti: ‘Ya da kule üzerlerine yıkılınca ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim’de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.’

İsa, bu insanların başına gelen en kötü şeylerin bile günahları yüzünden gelmediğini söylüyordu. O, hepimizin tövbe etmesi gerektiğini söylüyordu.

Her şeyi Tanrıya borçluyuz. Hayatımızdaki öncelikli yeri ona vermeliyiz, ama bunu yapmıyoruz. Kutsal Kitap bize kimsenin günahsız olmadığını öğretiyor.

Bazı insanların üzerlerine bir kulenin yıkılmasını hak ettiklerine, fakat kendimizin iyi bir hayat yaşamayı hak ettiğine inandığımızda, hiç olmadığı kadar yanılıyoruz.

Günahımızın bizi tövbeye yöneltmesi gerektiği gibi, Tanrı’nın iyiliği de bizi tövbeye yöneltmelidir. İyi şeyler olduğunda şöyle deriz: ‘Rab, bunu hak etmiyorum. Bu saf lütuf! Merhametin için teşekkür ederim!’

Bir öğretmen bu yüzden ‘hayatın tamamı tövbedir’ diye yazmıştı. Çünkü bu yaptığımız bir eylemden fazlasıdır. Bir ikna olmuşluk ve bir tavırdır. Bizim kim olduğumuzu ve Tanrı’nın kim olduğunu anlama şeklimizdir.

İsa bu yüzden şu benzetmeyi anlatarak devam etmişti: “Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı, ama bulamadı.

Bağcıya, ‘Bak’ dedi, ‘Ben üç yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin?’

Bağcı, ‘Efendim’ diye karşılık verdi, ‘Ağacı bir yıl daha bırak, bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse, ne iyi; vermezse, onu kesersin.’”

Yaratıcı olduğu için Tanrı’nın ‘onu kes’ deme hakkı vardır. Bu benzetmedeki ağaç biziz. İsa ise bizi hak ettiğimiz şeyden kurtarmaya kendisini adamış bağcıdır.

Tövbe etmeliyiz ki Tanrı’nın ailesinin egemenliğine yeniden kabul edilebilelim. İçten bir tövbenin sonucu her zaman bağışlanmadır. İsa’nın kurbanı bunu mümkün kılar.

Tövbe, içinden Tanrı’nın egemenliğine girdiğimiz kapıdır. Tanrı’yla olan ilişkimiz tövbeyle başlar. Bu, Tanrı’yla bol yaşama kavuşmanın anahtarıdır.

Tövbe aracılığıyla Tanrı’ya yaklaştığımızda, hayatımızdaki her şey yerine oturur.

Tövbeyi pratik etmeye başladığımızda, kutsallıkta büyüme gücümüz olur. Özellikle de kötü şeyler olduğu zaman Tanrı’ya dönmek bizi değiştirir. Tövbe etmek bize daha iyi olma gücü verir.

Bağcı ‘ağacı bir yıl daha bırak, bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse, ne iyi; vermezse, onu kesersin’ demişti.

Verilen zaman dolacak. Her zaman tövbe etme fırsatımız olmayacak. Ama hala fırsatı olanlar için İsa diyor ki: ‘Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.’

Tövbe etmek demek durup yönünü değiştirmek demektir. Her an durup Tanrı’ya yönelebilirsiniz. Sıkıntılı ve belirsiz zamanlarda, bu zamanlar gibi, Tanrı’yla barış içinde olursak, peygamber ile birlikte biz de şöyle diyebiliriz:

“Tomurcuklanmasa incir ağaçları, Asmalar üzüm vermese, Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de, Boşalsa da davar ağılları, Sığır kalmasa da ahırlarda, Ben yine Rab sayesinde sevineceğim, Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.”