**Luka 2:21-40**

 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O'na İsa adı verildi. Bu, O'nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi.

 Musa'nın Yasası'na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rab'bin Yasası'nda, "İlk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak" diye yazılmıştır. Ayrıca Rab'bin Yasası'nda buyrulduğu gibi, kurban olarak "bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu" sunacaklardı.

 O sırada Yeruşalim'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rab'bin Mesihi'ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Şimon, Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, Kutsal Yasa'nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O'nu içeri getirdiklerinde, Şimon O'nu kucağına aldı, Tanrı'yı överek şöyle dedi:

"Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm."

 İsa'nın annesiyle babası, O'nun hakkında söylenenlere şaştılar.

 Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi:

"Bu çocuk, İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak."

 Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı.

 Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasası'nda öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun üzerindeydi.

**Gözlerimle Gördüm**

***Tanrı hakkında ne öğreniyorum?***

* Kutsal Ruh önceden olacakları bildiren, Müjde’yi iletendir.
* Tanrı halkı tarafından övülendir. Sözünü tutandır.

***İnsanlar hakkında ne öğreniyorum?***

* İsa’nın Meryem ve Yusuf’un çocuğu olması tesadüfi değildi. Onlar her şeyi Tanrı’nın emirlerine göre yapmaya özen gösteren kişilerdi. Her şeyi Rab’bin istediği gibi yapabilmeleri de Rab’bin sözünü öğrenmiş bilinçli kişiler olmasındandı. Rab’bin sözüne özen gösterenler O’nun isteğinin ne olduğunu ayırt edebilir.
* Şimon’un kulakları yüreği gibi Kutsal Ruh’un sesine açıktı. Tanrı’ya yakın olmak için her şeyi uygun şekilde özenle yapmaya dikkat eden Şimon Müjde’li Haber’i direk Kutsal Ruh’tan almıştır. Tanrı’yla böyle derin bir bağa sahip olmak için ne yapmalıyım?
* Anna da hayatının kötü şartlarından yara almış ama buna rağmen umudunu tamamen Tanrı’ya ve Mesih’in gelişine bağlamıştır. Hayatım istemediğim gibi olsa da Mesih için yaşamak tüm umudum olabilir mi?

***Hayatıma nasıl uygulayabilirim?***

* Görünürde olan kişiler her ne kadar, Şimon, Anna, Meryem, Yusuf olsa da bu olayların kahramanı bebek İsa’dır. Küçücük bir çocuk nasıl tüm dünyanın umudu olabilirdi? Ancak herkes Tanrı’ya umut olmadığı için bir bebeğin neler yapabileceğine de iman etmiştir. Ben de küçücük, bir işe yaramaz gibi görünebilirim. Peki, Tanrı’ya umut bağlıyorsam neler yapabilirim?
* Şimon Kutsal Ruh’un sesini duyabilmek için yürekten Rab’be tapınmıştır. Bugün ben de Kutsal Ruh’un sesini duyabilmek için ne yapmalıyım?
* Meryem ve Yusuf Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için Rab’bin emrettiklerine harfiyen uymaya çalıştılar. Rab beni bir amaç için yarattıysa önce onun amacını öğrenmem gerekmez mi?