**Неліктен мен басқаларды кешіруім керек?**

**екіншісі**

***Ал сиынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер! Сонда көктегі Әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді.***

***(Марқа 11:25)***

Сіз бір-біріне қарама-қарсы екі нәрсені бірге алып жүре алмайсыз. Егер сіз Құдайдың сізді кешіргенін қаласаңыз, басқаларды кешіруді үйренуіңіз керек. Егер сіз Құдайдың мінажаттарыңызды тыңдағанын қаласаңыз, ашуыңызды босатып, Оған белгілі бір жағдайларды шешуге рұқсат беруіңіз керек.

Сұрақ: Неліктен мұны істеу соншалықты қиын? Жауап мынада: ашу-ызаға толы болған кезде, сіз өзіңізді бақылауда, жауапкершілікте сезінесіз, бұл шындыққа сәйкес келмесе де. Біз сондай-ақ біреуді кешіру әлсіздіктің белгісі деп санаймыз. Бірақ бәрі керісінше. Бұл босату, жіберу туралы.

Киелі кітапта біреуді кешіру – бұл ол сізді бірінші ренжітсе де, оны ренжітпеуге шешім қабылдауыңыз керек дегенді білдіреді деп үйретеді. Бұл олардың істегендерін елемеу емес, бұл жағдайды Құдайға тапсырып, оны шешуіне мүмкіндік беру. Мұны істегенде, өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Жүрегіңіздегі ашу мен жеккөрушілік Құдайдың сүйіспеншілігіне ауыстырылатын болады.

Мэри Грунте мен Жаки Бишоп есімді жазушылар, өздерінің «Қалай білмесең, қалай кешіруге болады» деген кітабында: «Біреуді кешірген кезде, сіз таңдау құдіретіңе ие боласыз. Біреудің кешірімге лайықты-лайықты емес екендігі маңызды емес; бұл жерде маңызды мәселе мынада – сіз еркін болуға лайықтысыз».

Егер сіз Киелі кітапта «кешіру» сөзінің қалай қолданылатынына қарасаңыз, сіз көп жағдайда бұл адамның басқалардың өзіне жасаған қателіктеріне жауап беруіне қатысты екенін түсінесіз. Бұған ерлі-зайыптылардың бірін-бірі кешіруі, бауырлардың бірін-бірі кешіруі, адамдардың әріптестерін, көршілерін және достарын кешіруі сияқты нәрселер кіреді. Кезінде Александр Папаның «Қателесу – адамдық қасиет болса, кешіру – құдайлық қасиет» деп айтқан сөзі бар. Менің ойымша, оның айтқаны – шындық.