1. **HAFTA**

**KUTSAL METİNLER**

Hıristiyan kutsal metinleri temelde ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi Eski Antlaşma’dır (Ahdi Atik, Eski Ahit). Bu kitap, aslında Yahudilerin kutsal kitabı Tanah’tır. Hıristiyan kutsal metin külliyatının ikincisini de 4 İncil, Elçilerin İşleri, 21 Mektup ve Esinleme’den (Yuhanna’nın Vahyi) oluşan Yeni Antlaşma (Ahdi Cedid, Yeni Ahit) teşkil eder.

Hıristiyan kutsal metin külliyatının tamamına İngilizce ve Fransızca “Bible”, Almanca “Bibel” denir. *Bible* kelimesi Grekçe “kitaplar” anlamındaki “*biblia*”dan gelir. Bu kitaba Müslüman ülkelerde, Arapça konuşan Hıristiyanların ifade ettiği gibi “Kitab-ı Mukaddes” (el-Kitabü’l-Mukaddes) denir. Bu kitabın Türkçe çevirileri eskiden “Kitab-ı Mukaddes” adıyla yapılırken yakın zamandan beri yapılan çeviriler “Kutsal Kitap” olarak adlandırılmaktadır. (Hıristiyanlar, kutsal kitaplarının Türkçe çevirilerinin adlarını *Ahdi Atik, Eski Ahit, Eski Antlaşma* örneğinde olduğu gibi sürekli yenilemektedirler).

**Eski Antlaşma:**

Yahudilerin kutsal kitabı Tanah, İsa Mesih’in gelişinin de dayanağını oluşturmaktadır. Onun yaptığı çoğu eylem Tanah’ta vuku bulacağı söylenen bir şeyin gerçekleştirilmesidir. Bu konuda İncillerde Tanah’a çok sayıda referans bulunmaktadır. Yani İsa Mesih’in meşruiyeti Tanah’a dayanmaktadır.

Eski Antlaşma kitabı Hıristiyanlar tarafından genelde 39 kitap olarak kabul edilir. Yahudilere göre ise 24 kitaptır.

 **Yeni Antlaşma:**

4 İncil’in hepsi de İsa’nın hayatını anlatır.

Luka İncili’nin başlangıcında şöyle yazar: *“Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm.* (Luka 1: 1-4).

Yeni Antlaşma; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere 4 İncil, Havariler dönemini anlatan Elçilerin İşleri, 13 tanesi Pavlus’a ait olduğuna inanılan 21 Mektup ve Yuhanna tarafından yazılan Vahiy (Esinleme)den oluşmaktadır. Hıristiyanlar, bunların insanlar tarafından kaleme alındığını kabul ederler. Ancak bunların Kutsal Ruh denetiminde “insan yazarlar” tarafından yazıldığına inanırlar.

İncil, Yunanca “*evangelium*” sözünden gelir ve *“iyi haber”, “müjde”* anlamlarını ifade eder.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri, Kilise tarafından kanonik (sahih) sayılan İncillerdir. Bununla beraber, bu 4 İncil’den başka İnciller de vardır. Kilise tarafından geçerliliği tam olarak onaylanmadığı için bu İncillere *apokrif* İnciller denilmektedir. Thomas İncili, İbraniler İncili, Marangoz Yusuf’un Tarihi bunlara örnektir. Ayrıca Barnaba İncili adıyla anılan bir İncil vardır. Bu İncil’de Hz. İsa, bir peygamber olarak gösterilmekte, ondan sonra bir peygamberin geleceği müjdelenmektedir.

Dört İncil arasında Matta, Markos ve Luka’nın İncilleri olayları benzer zaviyeden anlatmaktadır. Bu İncillerde İsa, genelde peygamber, öğretmen konumundadır. Bundan dolayı bu İncillere “aynı bakan” anlamında sinoptik İnciller denilmektedir.

Kutsal Kitap’ın Yeni Antlaşma bölümünde Matta İncili birinci sırada olmasına rağmen araştırmacılar arasında, Markos İncilinin en eski İncil olduğu konusunda mutabakat bulunmaktadır. Matta ve Luka İncil yazarlarının, Markos(un) İnciliyle İsa’nın konuştuğu dil olan Aramca yazılmış bilinmeyen bir “İncil”den yararlandıkları tahmin edilmektedir. Matta İncili, yaklaşık olarak 70 yıllarında kaleme alınmıştır. Bu İncil’in Havari Matta tarafından yazıldığı veya daha sonra ona atfedildiği şeklinde görüşler bulunmaktadır.

Markos İncili’nin ise 60’lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu İncil, *“Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin başlangıcı”* ifadesiyle başlamasına rağmen İsa’nın insani özelliklerine vurgu yapar. İlk yazılan ve en kısa olan Markos İncilidir.

Luka İncili Theophilos’a hitaben yazılmıştır. Luka’nın İncili’ni 80’li yıllarda yazdığı, bilinmeyen Aramca bir İncil ile Matta ve Markos İncillerinden yararlandığı tahmin edilmektedir. Luka İncili’nde Pavlus anlayışı hâkimdir.

Dördüncü sıradaki İncil olan Yuhanna İncili’nin 95-100 yılları arasında yazıldığı tahmin edilmektedir. Yazarının Havari Yuhanna mı yoksa başka bir Yuhanna mı olduğu tartışmalıdır. Yuhanna İncili’nde İsa’nın tanrısallığına vurgu yapılır.

Yeni Antlaşma’nın İncillerden sonraki kitabı Elçilerin İşleri’dir. Bu kitabın da Pavlus’un arkadaşı olduğu sanılan Luka İncili’nin yazarı Luka tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Elçilerin İşleri kitabında, İsa’dan sonra Havariler dönemi anlatılmaktadır.

Yeni Antlaşma’nın bir kısmını da Mektuplar oluşturur. Bu mektuplardan 13 tanesi Pavlus’a aittir. Yuhanna’nın üç mektubu, Yakup’un Mektubu, yazarı bilinmeyen İbranilere Mektup, Petrus’a ait iki mektup ve Yahuda’nın Mektubu Yeni Antlaşma’nın Mektuplar kısmını oluşturur.

Yeni Antlaşma’nın son kitabı ise Esinleme’dir. Yuhanna tarafından yazılan bu kitap apokaliptik anlatımlar içerir. Yuhanna’nın gördüğü yedi vizyon anlatılır. İnsanlığın başına gelecek felaketlerden ve Kurtarıcının gelişinden bahsedilir.

**TANRI İNANCI**

Günümüzde Hıristiyanlar, çok küçük bir grup hariç, teslis (üçlü birlik) inancına sahiptir. Bununla beraber Hıristiyanlar arasında tarihten günümüze tek Tanrı inancına sahip gruplar olmuştur. Tarihçe kısmında anlattığımız gibi Hıristiyanlığın başlangıç döneminde yaşayan Ebiyonitler ve III. asırda yaşayan Samsatlı Pavlus teslisi kabul etmeyenlerdendir. XVI. asırda yaşayan Hıristiyan düşünürlerden olan Michel Servetus da üçlü tanrı inancını kabul etmediği için Katolik Kilisesi tarafından ölüme mahkûm edilmiş, Protestanlığın önderlerinden olan Calvin tarafından da Cenevre’de yakılarak öldürülmüştür. Bunlar gibi tarihte teslisi kabul etmeyen başka kişi ve gruplar da olmuştur.

Günümüzde de Üniteryenler, teslis inancını reddeden az sayıdaki teslis karşıtı Hıristiyanları temsil eder.

**Teslis (Üçlü Birlik) İnancı:** Hıristiyanlık’ta Tanrı inancı gizemdir. İman edilmesi gereken bir sırdır. Hıristiyanlara göre bir olan Tanrı’da üç kişi vardır. Bir olan öz/cevherdir (Latince: substance, Yunanca: ousia). Üç olan ise kişidir (Latince: persona, Yunanca: hipostas). Tanrı’daki kişiler tanrısallığı paylaşmamışlardır ancak her biri ayrı ayrı tanrıdır. Baba aynen Oğul gibi, Oğul aynen Baba gibi, Baba ile Oğul aynen Kutsal Ruh gibi tanrıdırlar.

**Baba:** Teslisin birinci kişisi Baba’dır.

Baba, her şeye kadir, görünen ve görünmeyen her şeyi yaradan, her şeyi hiçten yaradandır. Baba, görünür varlıkları yarattığı gibi melekleri, manevi varlıkları da yaratmıştır. Tanrı, insanı kendi suretinden yaratmıştır. Baba göklerdedir. Ona “Göklerdeki Babamız” şeklinde hitap ediliyor. Oğul’u gönderen de Baba’dır.

**Oğul:** Oğul, Hıristiyanlıkta teslisin ikinci kişisi olan İsa-Mesih’tir. Öz bakımından Baba ve Kutsal Ruh ile birdir yani onlarla özdeştir ancak o farklı bir kişidir (persona, hipostas). Tanrı, İsa Mesih’te bedenleşmiştir. Tanrı ete kemiğe bürünmüş İsa olarak dünyada yaşamıştır. İsa, hem insan hem de tanrıdır. Her ne kadar teslisi oluşturan üç şahıstan birisi ise de Hıristiyanlık’ta Oğul’un yeri ve işlevi son derece önemlidir. İnsan, doğuştan getirdiği asli günahtan onun aracılığıyla arınmaktadır.

Dünyanın sonunda İsa Mesih, iyinin kötü üzerindeki zaferini tamamen gerçekleştirmek, dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla geri gelecektir. (Katolik, 2000: 178).

**Kutsal Ruh:** Teslisin üçüncü kişisi Kutsal Ruh’tur. O, Baba ve Oğul ile aynı özdendir. Daha önce bahsettiğimiz gibi Kutsal Ruh’un geldiği yer konusunda Katolik Hıristiyanlar ile Ortodoks Hıristiyanlar arasında ihtilaf vardır. Ortodokslar Kutsal Ruh’un sadece Baba’dan geldiğine, Katolikler ise Kutsal Ruh’un Baba ve Oğul’dan geldiğine inanmaktadır.

Teslisin birinci kişisi olan Baba göklerdedir. Oğul da göğe yükseltilmiş, Baba’sının sağında oturmaktadır. Kutsal Ruh ise her an yeryüzündedir. İnananlara iyi düşünceleri o verir. İnsana vaftiz esnasında gelir. Vaftiz inayetini kaybetmeyenlerin içindedir. Kilise’de bulunarak Kilise’yi hatadan korur. Bu anlamda Oğul’un Baba’sının yanına dönmesinden sonra insanlar arasında teslisin etkin olan kişisi Kutsal Ruh’tur.

**KİLİSE VE İBADET**

“*Kilise*” cemaat, toplanma anlamındaki Yunanca *“ekklesia”* kelimesinden gelen ve birden çok anlama sahip olan bir kavramdır. Kilise, en basit anlamıyla Hıristiyanların bir araya gelerek ayin yaptığı binaları ifade eder. Ayrıca, bir bölgede yaşayan Hıristiyan cemaatini nitelemek için de kilise kavramı kullanılır. Kilise kavramı Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi gibi kullanımlarda mezhep anlamına gelir.

İlk Hıristiyanlar Yahudilerin ibadet yerlerinde, evlerde veya her hangi bir müsait alanda toplanmaktaydı. Üçüncü asrın ortasından itibaren ibadet amacıyla toplanma yerleri yapıldığı tahmin edilmektedir. Kaynaklarda, ilk defa 201 yılında Urfa civarında selden tahrip olan bir kiliseden bahsedilmektedir. Bugünkü anlamda fonksiyonlarına göre bölümleri ve mimari tarzı olan kiliselerin ortaya çıkması İmparator Konstantin tarafından Hıristiyanlara özgürlük tanınmasıyla başlar.

Kiliselerin tek bir mimari tarzı yoktur. Büyük kiliselere Katedral, çok küçük kiliselere ise Şapel denir. Kiliselerin yanında genellikle bir veya birden fazla çan kuleleri bulunur. Bu kuleler hem kilisenin yerini göstermeye hem de asılı olan çanın çalınmasıyla ibadet saatini bildirmeye yaramıştır. Kiliselerde temelde üç bölüm vardır. Giriş kısmı, cemaatin ibadet için bulunduğu ve günümüzde sıraların konulduğu kısım ve din adamlarının bulunduğu ve kutsama yaptıkları sunağın bulunduğu bölüm. Katolik kiliselerinin girişinde içinde okunmuş su olan bir kap bulunur. Kiliseye girerken sağ elini bu suya batırarak haç çıkarırlar. Kilisede ibadet esnasında okuyucuların bulunduğu koro ve org yeri bulunur. Katolik kiliselerinde günah çıkarma hücreleri de vardır. Katolik ve Ortodoks kiliseleri resimlerle süslenmiştir. Ortodoks kiliselerinde ikonların asıldığı bölüme *ikonastasis* denir. Protestanlar ise resim ve heykelleri kiliselerine sokmazlar.

Kiliselerin en önemli yerinde haç asılıdır. Hıristiyanlığın en önemli sembolü haçtır. Hıristiyanlar evlerine, iş yerlerine hatta boyunlarına da haç asarlar. Haç, İsa Mesih’in haçta çektiği acıları hatırlatır. Katolik ve Ortodoks kiliselerindeki haçların üzerinde İsa Mesih yer alır. Protestanların haçları ise dikey kısmı uzun sade bir haçtır.

Kilisede ve Hıristiyan ibadetinde dikkat çeken unsurlardan biri de mum yakmadır. Kiliseye girenlerin mutlaka mum yaktıkları görülür. Hatta kilisede resmi bulunan çoğu azizlerin önünde de mum yakılır. İlk zamanlar mum yakmanın kiliselerdeki birinci işlevi aydınlatma ile ilgiliydi. Ancak mum yakmak aynı zamanda onurlandırma ve saygı gösterme işaretidir.

Hıristiyanlığın başlangıcında belirli bir ibadetten bahsedilmemektedir. İlk Hıristiyanların kendi başlarına, aile içerisinde veya toplu hâlde dua ettikleri, Eski ve Yeni Antlaşma’dan bölümler okudukları bilinmektedir. Hıristiyanlar arasında ancak IV. yüzyıldan itibaren düzenli ibadetler oluşmaya başlamıştır. İbadetler mezheplere ve kültürlere göre değişmektedir. Hıristiyanlık’ta temel ibadet Evharistiya ayinidir. Bu ayinin de hem yapılış tarzı hem de anlamı mezheplere göre farklılık göstermektedir.

Hıristiyanlar kiliselerde belirli zamanlarda, genellikle sabah ve akşam duası yaptıkları gibi bireysel olarak her zaman dua edebilirler. Rabbin Duası, Meleğin Duası vb. özel duaları da bulunmaktadır. Pazar ayinleri önemlidir. Katoliklerde ve Ortodokslarda haç çıkarma denilen uygulama yaygındır. Katolik ve Ortodoks mezhebine mensup Hıristiyanlar, dualara başlarken haç (istavroz) çıkarırlar. Haç çıkarma sağ elini önce alına, sonra göğse, arkasından sol omzuna ve sağ omzuna götürerek *“Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla, amin”* deme şeklindedir (Ortodokslar sağ ellerini önce sağ omuzlarına götürürler).