**ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОКТРИНИ**

Кевін Дж. Коннер, B.Th., M.Div., Th.D. (Hon).

Авторські права належать: КЕВІН КОРНЕР 1980

Усі права захищені. Жодна частина цього видання не може бути відтворена, збережена в пошуковій системі чи переведена в інші форми будь-якими – механічними, електронними, фотокопіювальними чи іншими засобами, за винятком виписок з ціллю перегляду, без попередньої письмової згоди видавця.

KJC Видавництво

P.O. Box 300

Vermont

Victoria 3133

Australia

ISBN 949829 09 9

Видано SRM Продакшен Сервіс Sdn. Bhd. Малайзія

**ПРИСВЯЧУЮ**

моїй чарівній дружині Джойс, яка була для мене постійним джерелом сили і натхнення при багаторічному дослідженні Біблії,

а також

моїй доньці Шерон та моєму синові Марку, які були моєю радістю і втіхою і життя яких є свідченням міцно закладених основ християнської доктрини,

а також

моєму зятеві Франку Дамазіо, який разом з біблійним факультетом Портлендського коледжу надихнув мене на написання цього підручника,

а також

усім студентам, з якими я ділився «Основами християнської доктрини» упродовж останніх років,

а також

усім учителям та учням у Тілі Христовому, які прагнуть бачити правильно закладені, а не поруйновані основи, на котрих можна будувати християнську доктрину, характер і життя.

**ВИЗНАННЯ**

Належна пошана і особлива подяка – Кену Малміну за його участь у створенні цього підручника. Він приділив багато часу на редагування, виправлення та упорядкування матеріалів; вніс у книгу окремі розділи і доповнення завдяки своїм комунікативним здібностям. Великою честю і задоволенням для мене було те, що він послужив мені у створенні цього підручника, як Павло колись служив Тимофію.

**ПЕРЕДМОВА**

Під час початкового зіслання Святого Духа в день П’ятидесятниці понад 3000 людей народилися для Царства Божого і були залучені до Церкви. Писання говорить, що ці новонавернені «перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах» (Дії 2:42).

Сьогодні, коли абсолютні істини опинилися в небезпеці і руйнуються в серцях і розумі теперішнього покоління, виникає нагальна необхідність захищати здорову доктрину, ту «віру, раз дану святим» (Юди З). Але цілковито впевненими і спокійними ми можемо бути тоді, коли Божі абсолюти виголошуються так, як вони записані в натхненному, непохитному й авторитетному Слові Божому – святій Біблії.

Треба зазначити, що не тільки різні світські філософії наступають на абсолютні істини, багато фахівців самої християнської Церкви вороже ставляться до доктрини, підривають або відкидають її, називаючи «мертвою», «розкольницькою» чи «непотрібною», таким чином вдаючись до філософського євангелія, в якому немає ні краплини теології.

Більше того, ми живемо в час, про який Дух ясно промовляв: «Від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів» (1 Тимофія 4:1). Ось чому необхідно нагально «боротися за віру, раз дану святим» (Юди З).

Біблія пропонує різноманітні літературні стилі – історичні, поетичні, законодавчі і пророчі. Проте в основі всіх книг Біблії та її різноманітних літературних жанрів лежить здорова теологія. Ми знаємо, що Бог не виклав доктрини в систематизованому порядку. Він залишив це нам, щоб ми це дослідили. Але всі автори Біблії мали міцну основу теології, пов’язуючи все, що вони говорили і писали.

Практично в усіх книгах Біблії можна знайти головні доктрини – про Бога, Христа, Святого Духа, святість Бога, гріховність людини і милість Бога у Його плані відкуплення та примирення. Праведні отримають нагороду, а грішники – осудження. Власне, і біблійні пророки спираються на фундаментальні факти Божої святості, праведності, любові, милості, а також на об’явлення людської гріховності і необхідності покаяння і відкуплення.

Автор книги твердо переконаний, що без міцної основи теології ми будемо недостатньо кваліфіковані, щоб правильно тлумачити різні стилі біблійної літератури.

Тлумачення Біблії значною мірою залежить від теологічних принципів, на які спирається дослідник. Ось чому виникає потреба в здоровій теології. Аргументи і виправдання, які використовуються проти цього, розглядаються докладно у першому розділі цього підручника, тому немає необхідності розвивати цю думку тут.

Зміст книги був покладений за основу курсу лекцій «Систематична теологія» і «Головна доктрина» в біблійному коледжі м. Портленда, де автор працював викладачем останні декілька років.

Книга була написана з наміром надати «насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть» (Ісаї 55:9-11). Автор не намагався викласти цілковито усе, проте він виклав як і основи (насіння), так і зміст (хліб), щоб учитель (той, хто сіє) і учень (той, хто їсть) змогли разом поширити свої знання за допомогою запропонованих посилань з Писання. Отже, для того, щоб отримати найбільше користі від цього підручника, необхідно роздумувати над численними посиланнями на Біблію, а не лише над коментарями автора.

Автор звертається до тих, хто буде читати, вивчати і використовувати цю книгу, з проханням дотримуватися повчання апостола Павла, зверненого до Тимофія: «Вивчай самого себе та вчення, тримайся цього, бо, роблячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає» (1 Тимофія 4:16).

Кевін Дж. Коннер

Портленд, Орегон

США

**ЗМІСТ**

**1. Християнська доктрина**

**2. Доктрина об’явлення**

**3. Доктрина Писання**

**4. Доктрина Бога**

**5. Доктрина Святого Духа**

**6. Доктрина ангелів**

**7. Доктрина сатани і демонологія**

**8. Доктрина людини**

**9. Доктрина гріха**

**10. Доктрина Христа**

**11. Доктрина відкуплення**

**12. Доктрина вічного стану**

**БІБЛІОГРАФІЯ**

**Розділ 1**

**ХРИСТИЯНСЬКА ДОКТРИНА**

|  |
| --- |
| Необхідно, щоб християни вивчали здорову біблійну доктрину і звіряли її з усім контекстом непогрішного Слова Божого. Доктрина, яку ми отримали, яку сповідуємо і якої дотримуємося, визначає особистість, поведінку і долю людини. |

**ПЛАН РОЗДІЛІВ**

**I. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ДОКТРИНА» І «ТЕОЛОГІЯ»**

**А. Доктрина**

**Б. Теологія**

**II. РОЗПОДІЛ ТЕОЛОГІЇ**

**А. Екзегетична теологія**

**Б. Історична теологія**

**В. Догматична теологія**

**Г. Біблійна теологія**

**Д. Систематична теологія**

**Е. Пастирська теологія**

**III. МЕТА ДОКТРИНИ**

**А. Визначення мети**

**Б. Пояснення мети**

**IV. НЕОБХІДНІСТЬ ДОКТРИНИ**

**V. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКТРИН**

**А. Доктрина Бога**

**Б. Доктрина людини**

**В. Доктрина диявола**

**VI. СИМВОЛИ ДОКТРИНИ**

**А. Закваска**

**Б. Вітер**

**В. Дощ**

**VII. СУТНІСТЬ ДОКТРИНИ**

**А. Доктрина повинна бути здоровою**

**Б. Доктрина повинна бути чистою**

**В. Доктрина повинна узгоджуватися з Писанням**

**Г. Доктрини треба дотримуватися**

**Д. Доктрина визначає характер**

**Е. Доктрина впливає на спілкування**

**Є. Доктрина визначає долю**

**Ж. Доктрина і любов**

**VIII. РОЗВИТОК ДОКТРИНИ**

**I. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ДОКТРИНА» І «ТЕОЛОГІЯ»**

**А.** «Доктрина» – це «те, чого навчають», «викладання, навчання»; «принципи релігії, яких навчають»; більш дослівно це слово означає «викладати сутність».

У цій книзі ми будемо вживати термін «доктрина» стосовно істин Божого Слова, яких треба навчати. Слово «доктрина» вживається 56 разів в Авторизованій версії Біблії. Одне з таких уживань зустрічаємо в Діях святих апостолів 2:42, де зазначено, що в ранній Церкві новонавернені непохитно дотримувались учення апостолів.

**Б.** «Теологія» означає «вивчення Бога, релігійних доктрин і всього, що має стосунок до божественного».

Це слово походить від двох грецьких слів:

1. Theos, що означає «Бог», і

2. Logos – «слово». Як і інші науки, теологія – це систематичне та логічне упорядкування перевірених фактів. Таким чином, у теології факти, що стосуються Бога і Його Слова, подано в організованому і логічному вигляді. І якщо теологія стосується здебільшого пізнання Божої істини, то релігія – її практичного виконання. Теологія і релігія повинні бути постійно пов’язані між собою в житті віруючого і в житті церкви. В Івана 13:17 сказано: коли знаєте це (теологія), то блаженні ви, якщо це виконуєте (релігія).

**II. РОЗПОДІЛ ТЕОЛОГІЇ**

**А. Екзегетична теологія**

Exegesis означає «виводити, направляти, вичерпувати». У теології цей термін стосується аналізу і тлумачення Святого Письма. Тлумачну теологію вивчають біблійні мови, біблійна археологія, вступ до Біблії та біблійна герменевтика.

**Б. Історична теологія**

Історична теологія досліджує біблійну історію, церковну історію та історію доктрини.

**В. Догматична теологія**

Цей розділ теології займається догматами, викладеними в церковних символах віри. Треба розуміти відмінність між термінами «догмат» і «доктрина».

Догмат – це істина, яку виклали люди, як, наприклад, у символі віри.

Доктрина – це Боже об’явлення істини, як це подано у Святому Письмі.

**Г. Біблійна теологія**

Біблійна теологія простежує розвиток істини в книгах Біблії, спостерігаючи, як у різний спосіб, по-своєму, кожен з авторів подає важливі доктрини.

Наприклад, подаючи доктрину про відкуплення, біблійна теологія показує, як ця доктрина розглядається у Старому Заповіті, Євангеліях, Діях святих апостолів і посланнях Павла, Петра, Якова та Івана.

**Д. Систематична теологія**

Систематична теологія займається впорядкуванням за темами доктрин про Бога, людину, ангелів, гріх і спасіння. Це систематизація головних фундаментальних доктрин біблійної теології.

**Е. Пастирська або практична теологія**

Пастирська або практична теологія пов’язана з пасторською роботою, християнською освітою, церковним управлінням тощо. Її мета полягає в практичному застосуванні теології для відродження, навчання та освіти людини.

**III. МЕТА ДОКТРИНИ**

**А. Визначення мети**

Початок Євангелія від Луки натякає на мету доктрини і теології: «… Складати оповість про справи, які стались між нами… забажав описати за порядком… щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився» (Луки 1:1-4).

1. «Складати» означає «викладати».

2. «За порядком» означає «послідовно».

3. «Описати» означає повне оголошення – від початку до кінця.

4. «Справи, які стались між нами», – це справи, що стосуються Євангелія Господа Ісуса Христа.

5. «Навчився» означає «навчився усно». Це слово походить від грецького слова katecheo, що означає «навчати за допомогою поставлених запитань і виправлених відповідей». Від цього слова походить catechism. Це слово як «настанова» вживається також у Діях 18:25, Римлян 2:18.

Мета досліджень доктрини і теології – викласти в систематичному порядку речі, у які вірують істинні віруючі. Навчити віруючого так, щоб він пізнав достовірність цих істин. Заохотити віруючого боротися за «віру, раз дану святим» (Юди 3).

**Б. Пояснення мети**

Треба визнати, що ніхто не може обмежити Бога простим символом віри або положеннями доктрини. Богу було до вподоби відкритися в 66 книгах Біблії, а не в декількох пунктах доктрини. Церковна історія довела, що людина, яка обмежує себе цими пунктами, не готова рухатися в Бозі, коли світло розкритої істини починає сяяти. І це причина різних віросповідань та організацій у християнстві. Кожного разу, коли Бог глибше розкривав істину Своїм людям, різні вірування, конфесії та символи віри відігравали свою роль у тому, щоб перешкоджати Божому народу рухатися далі. Отже, Богу необхідно було переступити через межі доктринальних положень і спонукати тих, хто зреагував на ясніше світло, іти вперед із Ним.

Істина завжди розвивається. Звісно, загальновідомо, що Бог ніколи не об’явить того, що лежить поза Його Словом чи суперечить йому, але Він буде постійно освітлювати Слово, яке Він дав, і надалі роз’яснювати його значення (Псалмів 43:3). Тому під час вивчення систематичної теології треба мати на увазі, що вона не обмежує розуміння Бога. Він обмежений лише об’явленням Самого Себе в довершеному Слові, яке Він надихнув і на яке Він мусить проливати світло. Людина сама не знає, у що вірити, тому Бог виклав це у Своєму написаному Слові. Жодна теологічна система не може бути кінцевим авторитетом, хіба що лише тоді, коли вона упорядкована, перевірена й узгоджена з авторитетом непомильної Біблії.

**IV. НЕОБХІДНІСТЬ ДОКТРИНИ**

Апостол Павло пророкував, що «настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись» (2 Тимофія 4:3). Сьогодні дуже багато нападок на здорову доктрину. Відбувається відвернення від доктринальних питань і поворот до світських філософій та доктрин диявола. Багато церков не мають часу для доктринальних проповідей і навчань. Вони вдалися до ораторства, політики, етики, книжкових проповідей та соціального євангелія, говорячи, що доктрина некорисна і застаріла. Далі наведені деякі з найбільш поширених заперечень. Вони видаються розумними і духовними, але якщо прослідкувати до їх логічних висновків, вони постають нелогічними і небезпечними.

**Заперечення номер один:**

«У Біблії не вказано, що Ісус або апостоли сформулювали чи подали в готовому вигляді систему доктрини».

Відповідь на це знаходимо в Діях 2:42. Усі автори Старого і Нового Заповітів вказували у своїх творах на головні теологічні факти щодо Особистості Бога, Його природи і сутності, людини, гріха, відкуплення, а також на інші головні доктрини Біблії. Хай вони і не викладені в систематичному порядку, але це справжні основи всіх книг Біблії.

**Заперечення номер два:**

«Церква не потребує доктрини, бо доктрина завжди роз’єднувала, і саме тому виникло так багато деномінацій».

Відповідь на це видно в наголосі, яке робить Писання на доктрину. Доктрина існувала до виникнення Церкви. Доктрина походить не від Церкви, а від Бога. Це через людей, які відкидають доктрину, виникають розколи. Ти або за, або проти неї. Звичайно, будуть і такі люди, котрі по-тілесному використовують доктрини Біблії задля розколу, але ж це не вина доктрини. Винен той, хто перекручує доктрину. І, безсумнівно, немає підстави для нехтування правильним використанням доктрини.

**Заперечення номер три:**

«Не важливо, у що ти віруєш; важливо, у кого ти віруєш».

Відповідь на це така: відокремити Христа від Його доктрини неможливо. Він та Його Слово – єдині. Не можна приймати Христа і відкидати те, чого Він навчає. Можна приймати фрагменти Його вчення, але відкидати Його. Та в істинному, біблійному розумінні приймати Христа повністю – це значить приймати і Його вчення повністю. Христос сказав так: «Наука Моя – не Моя, а Того, хто послав Мене» (Івана 7:16-17).

**Заперечення номер чотири:**

«Ти можеш мати слушність у своїй доктрині, але помилятися у своєму дусі, і це неприйнятне для Бога; або ж ти можеш помилятися у своїй доктрині, але мати слушність у своєму дусі, і це більш прийнятне для Бога».

Таке припущення передбачає, що правильне ставлення для Бога важливіше, ніж правильна доктрина. Відповідь на це така: це твердження частково правильне і частково помилкове. Ідеал Бога – бути однаково вірними і в дусі, і в доктрині, а не в чомусь одному за рахунок іншого.

**Заперечення номер п’ять:**

«Доктрина млява, суха й мертва і тому непотрібна сьогодні; нам потрібне практичне вчення». Або: «Досвід важливіший за доктрину».

Це твердження правильне тільки частково. Треба погодитися з тим, що викладання доктрини часто може бути млявим і нудним. Проте це вина не стільки доктрини, як, власне, її викладача. Живий учитель – це жива доктрина. Не треба відмовлятися від доктрини, але треба знати, що вчитель повинен бути сповнений Духом Божим, Який надихнув Писання.

Щодо другого твердження, то ціль систематичної теології – практична теологія. Павло сказав Тимофію: «Ти ж пішов услід за мною, наукою, поступовуванням...» (2 Тимофія 3:10). Доктрина повинна вести до життя, теорія – до практики, тлумачення – до застосування, навчання – до ходження. Це Божий ідеал.

І не тільки це. Досвід завжди треба оцінювати у світлі Слова Божого. Емпірична теологія повинна керуватися духовною теологією; суб’єктивне повинно керуватися об’єктивним; хибне – непохибним. Інакше незахищений досвід може призвести до помилок.

**Необхідність доктрини**

У час релятивізму, коли немає ніяких абсолютних істин, дуже важливо знати, що в Бога є абсолютні істини: Бог, Його Слово, Його істина і Його закони постають як вічні, абсолютні, незмінні і навіки надійні істини. Наше покоління просякнуте атеїзмом, агностицизмом, релятивізмом, ситуативною етикою, екзистенціалізмом та іншими світськими філософіями, тому виникла нагальна необхідність у здоровій християнській доктрині.

Настав час, коли всі віруючі повинні знати:

1. КОМУ вони вірять

2. У ЩО вони вірять

3. ЧОМУ вони вірять у це.

Усі релігії, істинні чи хибні, усі культи, «ізми» та ідеології ґрунтуються на різноманітних доктринах; і вчення, які люди отримують, сповідують, слухають і повсякчасно виконують, визначають наступне:

1. Особистість – хто ми такі

2. Поведінку – що ми робимо

3. Долю – куди ми йдемо

Сильний характер визначається сильною вірою, і чітко означена доктрина веде до чітких переконань. Те, у що вірить людина, сформовано або марними людськими філософіями, або натхненним Словом Божим. Отже, абсолютно необхідно ґрунтуватися на доктрині Христа.

**У світі наук:**

Зірки існували ще до астрономії; людина через своє невігластво вигадує астрологію. Квіти існували до ботаніки; людина через своє невігластво звертається до пантеїзму. Життя існувало до біології; людина через своє невігластво вдається до еволюції. Бог існував до теології; людина через своє невігластво вдається до ідолопоклонства.

Так само, як астрономія, ботаніка, біологія та інші науки відкидають найбільш суттєві помилки, які їх стосуються, так і теологічна наука відкидає хибні погляди щодо Бога і Його творіння.

Істина веде битву з помилками, а світло розганяє темряву. Не треба боротися з самими помилками чи темрявою, а треба проголошувати істину, вмикати світло і так проганяти помилки й темряву. Хибне вчення може бути виправлене тільки Словом Божим. Отже, чи то відмова від істини, чи віднімання або додавання до неї, неправильне розуміння, перекручення чи підміна, тільки Слово може виправити хибні доктрини (2 Тимофія 3:15-16).

**V. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКТРИНИ**

Писання дає перелік декількох категорій доктрин. Однак, і це буде видно далі, всі вони походять від трьох джерел: Бога, сатани або людини. Існують також три джерела думок, що висвітлено в Матвія 16:13-23.

1. Божі думки щодо Христа знаходимо у віршах 16-17. Тут Петро визнає, що Ісус – Христос, Син Бога Живого. Це дійсно було об’явленням Бога про Його благословенного Сина.

2. Людські думки бачимо у віршах 13-14: люди думали, що Ісус – це Ілля, Єремія чи один з пророків. Тут немає нічого грішного, показано тільки людське мислення – мислення, на відміну від божественного об’явлення, щодо Бога-Христа.

3. Сатанинські думки подано у віршах 21-23, де Петро, щойно проявивши розум і мислення від Бога, тепер виголошує думку від диявола, який був проти хреста і проти Христа Божого.

Цей приклад добре показує, що розум людини відкритий для трьох джерел мислення і спілкування. Тому всі думки повинні бути перевірені у світлі написаного Слова Божого.

**А. Доктрина Бога**

**1. Доктрина Бога**

Повторення Закону 32:2 – «Нехай ллється наука моя, мов той дощ…»

Приповісті 4:2 – «Бо даю я вам добру науку…»

Ісаї 29:24 – «Тоді ті, хто блудить у дусі, ті розум пізнають, а хто ремствує, ті науки навчаться».

1 Тимофія 6:1 – «… щоб не зневажались Боже Ім’я та наука».

2 Тимофія 6:3 – «… до науки, що вона за правдивою вірою».

Тита 2:10 – «… щоби у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога».

**2. Доктрина Христа**

Євреїв 6:1 – «… початки науки Христа».

Матвія 7:28 – «Народ дивувався з науки Його». Дивись також Матвія 22:33, Марка 12:38 і Марка 1:27.

Ісус навчав багатьох речей притчами і Своєю наукою (Марка 4:2). Віруючі не можуть приймати того, хто не несе з собою доктрину Христа (2 Івана 9-10). Ісус сказав: «Наука Моя – не Моя, а Того, Хто послав Мене. Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого, кажу Я» (Івана 7:16-17). Ісус навчав науки Свого Отця, науки Бога. Отець і Син були єдиним цілим у доктрині.

**3. Доктрина апостолів**

Новонавернені ранньої Церкви «перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах» (Дії 2:42). (Дивись також Дії 5:28, 13:12, 17:19). Релігійні лідери, як бачимо в Діях, боялися доктрини, яку проповідували апостоли, і тому боролися з нею і чинили їй спротив. Усі віддані служителі в Тілі Христовому будуть проповідувати апостольську доктрину – не більше і не менше. Вони будуть «боротися за віру, раз дану святим» (Юди 3). Послання Нового Заповіту здебільшого написали апостоли. Вони заклали основи для об’явлення. Усі інші служителі повинні навчати цього. У Посланні до євреїв 6:1-2 надається стислий, але змістовний виклад апостольських доктрин: від оправдання до досконалості. Надаємо їх перелік у послідовному порядку:

**а.** Доктрина покаяння від мертвих учинків

**б**. Доктрина віри в Бога

**в**. Доктрина хрещення

**г.** Доктрина покладання рук

**д**. Доктрина воскресіння з мертвих

**е**. Доктрина вічного суду

**є**. Доктрина удосконалення

**Б. Доктрина людини**

У Матвія 15:9 говориться про тих, які «навчають наук – людських заповідей». Ісус сказав, що людські доктрини і традиції роблять Слово Боже неефективним (Марка 7:7-13). Павло застерігав віруючих не «захоплюватися від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду» (Ефесян 4:14; Євреїв 13:9). Ми не повинні керуватися ні переказами чи доктринами людськими, ні їх марними філософіями (Колосян 2:8).

Біблія також чітко вказує, що існують доктрини, яких віруючі повинні стерегтися і які Христос відкидає.

1. Ми повинні стерегтися доктрини фарисеїв і саддукеїв (Луки12:1; Дії 23:8; Матвія 16:12).

2. Господь засудив в Об’явленні св. Івана Богослова деякі доктрини, які використовували в Церкві:

доктрину Валаама (Об’явлення 2:14; Юди 11; 2 Петра 2:15)

доктрину николаїтів (Об’явлення 2:6, 15)

доктрину Єзавелі (Об’явлення 2:20-24).

Нам має бути огидне те, що огидне для Христа, бо воно має згубний вплив на церкви. Бог дуже піклується про доктрини, яких дотримується Його Церква. Хибні культи, які ховаються під маскою християнства, виникають з перекрученого Слова істини (Читайте 2 Тимофія 2:16-18, 4:3-4; 1 Тимофія 1:4-6, 3:9, 4:7, 6:4-5; Тита 1:9). Апостол Павло застерігав Тимофія і Тита від тих, хто чинить спротив істині, від людей із хибним розумом, позбавленим істини, які вдалися до вигадок, марних балачок і нескінчених пошуків в генеалогії. У Біблії є попередження про фальшивих апостолів, пророків, учителів та інших служителів, які впроваджують хибні доктрини (2 Коринтян 11:19-20; Матвія 7:15-23; 2 Петра 2:1-3).

**В. Доктрина диявола.**

Біблія попереджає, що в останні часи з’являться також доктрини демонські. Апостол Павло сказав Тимофію: «Дух ясно говорить, що від віри відступиться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів…» (1 Тимофія 4:1-3). (Дивись також 1 Коринтян 10:20-21). Ці диявольські доктрини поширюються через обдурених людей. Павло говорить про тих, що «фальшують Боже Слово», тобто перекручують Слово Бога (2 Коринтян 2:17). Він також говорить про тих, хто «ходить в хитрості, перекручує Боже Слово» (2 Коринтян 4:2). Змій стояв перед жінкою, Євою, і перекручував Слово Боже, що призвело до падіння людини. Обман був першою зброєю сатани в раю (Буття 3:1-6) і залишається його зброєю в останній час. Згадайте застереження від обману в Матвія 24:4, 11, 24. У своєму Посланні до ефесян 4:14 апостол Павло говорить про вітри науки і лукавство людей, про їх хитрий блуд і про те, що вони намагаються відвернути недосвідчених. Ось так виникають єресі. Вони з’являються під впливом диявола, а поширюються через обдурених людей.

Апостол Петро також говорить про неосвічених і хитких, які перекручують біблійну істину на свою загибель (2 Петра 3:14-16). Слово «перекручувати» означає «викривляти, катувати на дибі», спотворюючи і викривлюючи Писання, яке вони проповідують (Вихід 23:6; Повторення Закону 16:19; Псалмів 56:5). Довічна кара буде для всіх тих, хто «додає» або «забирає» від Слова Божого. Вони зазнають вічного гніву (Повторення Закону 4:2; Приповісті 30:6; Об’явлення 22:18-19). Апостол Павло прокляв тих ангелів і людей, які проповідували «інше Євангеліє» (Галатів 1:6-8). Хибні культи проповідують «іншого Ісуса», приймають «іншого Духа» і проголошують «інше Євангеліє» (2 Коринтян 11:4).

Усі доктрини походять від одного з двох головних джерел: Духа істини і духа гріха. Люди можуть навчати будь-якої з них залежно від того духа, якого вони приймають, яким мотивуються і який має на них вплив. Церква живе в останні дні, і сатана вивільняє свої думки через доктрини демонів, щоб обдурити людство. Це вказує на нагальну необхідність основуватися і утверджуватися на здорових принципах доктрини Христа.

Нижче подано діаграму, яка показує розвиток і завершення двох течій доктрини.

**ДОКТРИНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **БОГ**  Дух істини  Світло  Доктрина Бога  Доктрина Христа  Доктрина апостолів  Віра  Життя і свобода | **САТАНА**  Дух гріха  Темрява  Доктрина диявола  Доктрина злих духів  Доктрина людини  Обман  Смерть і неволя |

Єдиний правильний і непомильний засіб перевірки доктрини – це повний текст Писань, який діє від частин до цілого і від цілого до частин. Пророк сказав: «До Закону (Слова) і свідоцтва (Писання). Як вони (духи) не так кажуть, як Слово, то немає в них світла» (Ісаї 8:19-20).

**VI. СИМВОЛИ ДОКТРИНИ**

Доктрина ототожнюється з трьома головними речами в Біблії, кожна з яких ілюструє її силу і вплив.

**А. Доктрина як закваска** (Матвія 16:5-12)

Таке пояснення пов’язане з тим, що закваска (дріжджі) діє тихо і непомітно в шматку тіста, проникаючи в усе тісто до повного його заквашування. Дріжджі мають легку здатність усе просякати. Тут дріжджі є символом шкідливого впливу вчення. Хибна доктрина псує чисте вчення, або поживу Слова Божого, так само, як і людину, яка живиться від нього.

**Б. Доктрина як вітер** (Ефесян 4:14)

Віруючого можна порівняти з деревом, посадженим над водним потоком, яке своєчасно родить свій плід (Псалмів 1:3). Як дерево мусить мати добре коріння, щоб устояти проти сильних вітрів, так і християнин повинен бути закорінений і утверджений в Бозі, щоб устояти проти фальшивих доктрин, які віють, наче супротивні вітри по землі. Сильні вітри можуть виривати дерева з корінням, а фальшиві доктрини можуть вирвати віруючого, якщо він не має коріння у Слові Господнім.

**В. Доктрина як дощ** (Повторення Закону 32:2; Ісаї 55:10-11; Євреїв 6:1-9)

Тут дощ вживається в доброму значенні – як вчення, послане з неба. Дощ ­– символ відродження, свіжості й оновлення після посухи або голоду. Ісая говорить про цикл дощу, показуючи дію Слова. Як дощ сходить з неба, наповнює землю і робить її родючою, так і Слово Боже, яке виходить з уст Божих. Воно сходить з неба, виконує те, для чого Бог його посилав, і повертається до Нього.

**VII. ПРИРОДА ДОКТРИНИ**

Коли ми читаємо Новий Заповіт, особливо пастирські послання апостола Павла, ми знаходимо багато посилань на доктрину. У Першому та Другому посланнях до Тимофія налічується 16 конкретних посилань на доктрину. Ретельне вивчення цих посилань разом з іншими в Євангеліях, Діях та інших посланнях пояснює нам природу доктрини. У пастирських доктринах це стосується двох головних елементів:

1. Мистецтва передавати чи викладати істини Божі (апостол Павло заохочує як Тимофія, так і Тита чинити саме так – 1 Тимофія 5:17; Тита 2:1).

2. Предмета і суті навчання (1 Тимофія 4:6; 2 Тимофія 3:15-16).

Насправді не можна відокремлювати ці два елементи. Процес навчання включає в себе зміст навчання. Вивчення теорії – це постійний процес навчання. Слово «доктрина» – також синонім до виразів: «слово віри» (1 Тимофія 4:6); «здорові слова» (2 Тимофія 1:13); «вірне слово» (Тита 1:9).

«Віра, раз дана святим» (Юди 3), говорить про одне ціле об’явлення і доктрину, які викладені в Божому Слові і які треба навчати і виконувати.

Надаємо перелік декількох моментів щодо природи правдивої доктрини:

**А. Доктрина повинна бути здоровою**

(1 Тимофія 1:10; 2 Тимофія 4:2-4; Тита 1:9, 2:1).

В останні дні деякі відпадуть від віри, звернуться до доктрин демонів і зречуться здорової (корисної, цілющої) доктрини. Вони вдаватимуться до людських вигадок, переказів і людських традицій (Матвія 22:29; Галатів 1:6-9). Тільки здорова доктрина може берегти від омани і вести до духовного здоров’я і розвитку віруючого (1 Тимофія 4:6).

**Б. Доктрина повинна бути чистою**

Йов сказав: «Чисте моє міркування» (Йова 11:4). Язичницькі релігії та різноманітні культи, які маскуються під християнство, викладають і практикують хибні доктрини. Чистота вчення перевіряється чистотою життя, яке воно створює.

**В. Доктрина повинна бути біблійною**

(2 Тимофія 3:14-17)

Усе Писання, включаючи Старий і Новий Заповіти, богонатхнене. Це визначає істинність таких понять, як:

1. Доктрина
2. Докір
3. Повчання
4. Виправлення

«А ти говори, що відповідає здоровій науці» (Тита 2:1). Усе повинно бути перевірене непомильним Словом Господнім. Писання треба тлумачити за допомогою правильних принципів, щоб прийти до правильних пояснень.

**Г. Доктрина має виконуватися**

Віруючі в Римі «від серця слухались того роду науки», яка була дана їм (Римлян 6:17). Щоб добре зрозуміти істину, її треба дотримуватися. Будь-яка доктрина залишається мертвою, якщо її не виконувати. Біблійні доктрини, незалежно від їх істинності і відповідності Біблії, не впливатимуть на життя людини, якщо вона не буде їх дотримуватися. Ісус сказав: «Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку…» (Івана 7:16-17), тобто той довідається розумом і досвідом, а не тільки теоретично.

Ісус закликав стерегтися доктрини фарисеїв (Матвія 16:12), про що стисло написано в Матвія 23:1-3: «Говорять вони – та не роблять того». Це була релігія слів без діл, що є лицемірством. Вони проповідували одне, а робили інше. Фарисеї часто виголошували правильні доктрини, ретельно досліджуючи Закон, але ж вони не дотримувалися їх у житті. Уся їх теорія стала безжиттєвою формою. Ісус казав робити те, що вони кажуть, але не те, що вони роблять, тому що вони говорять, та не роблять (Матвія 23:3).

Тут знаходимо одну з головних небезпек поводження з доктриною: вона може стати істиною окремо від досвіду, істиною, яка не живе. Якщо хтось проповідує доктрини любові, святості, світла, братерства, єдності в Тілі Христовому, служіння Святого Духа, християнської сім’ї тощо, тоді ця людина мусить виконувати ці доктрини, щоб не стати сучасним фарисеєм. Християнське життя має відповідати християнським доктринам. Павло міг сказати Тимофію: «Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням…» (2 Тимофія 3:10). Стиль життя Павла відповідав змісту і суті його доктрини.

**Д. Доктрина визначає характер**

Вже доведено, що доктрина визначає особистість людини. Те, у що вірить людина, значним чином впливає на її особистість. Віра впливає на сутність, а сутність визначає поведінку. Якщо ми будемо дотримуватися здорової доктрини, то це приведе до розвитку божественної природи і характеру Христа в нас. Якщо ми будемо йти услід за хибною доктриною, це спричинить псування характеру. Такі доктрини, як абсолютне примирення і антиноміанізм, шкідливо впливають на життя віруючого.

Павло настановляв Тимофія: «Пильнуй… науки… Уважай на самого себе та на науку» (1 Тимофія 4:6, 13, 16). Павло говорив про «науку, що вона за правдивою вірою» (1 Тимофія 6:1-3), тобто божественна, свята по суті і жива. Апостол Павло писав до Тита, настановляючи його бути прикладом у науці і «прикрашати науку» (Тита 2:7-10; 2 Петра 1:3).

**Е. Доктрина впливає на братерське єднання**

Доктрина впливає на братерське єднання в тому розумінні, що не може бути цього єднання, доки обидві сторони не будуть ходити у світлі (1 Івана 1:1-7). Власне, величина спільного світла між віруючими визначає силу їх братерського єднання.

У Діях 2:42 знаходимо, що новонавернені першої П’ятидесятниці непохитно перебували насамперед в апостольській доктрині, а вже потім у братерській спільності. Важливість цієї послідовності підтверджують деякі апостольські послання в Новому Заповіті.

Іван, апостол любові, писав віруючим, щоб вони не приймали тих, хто прийшов до їх дому і не приніс із собою науку Отця і Сина (2 Івана 9-10). Він також казав не вітати їх, щоб не стати спільниками їх хибного вчення та діл. Апостол Іван навчав віруючих не підтримувати стосунків із тими, хто поширює хибні доктрини. Але треба розуміти, стосовно яких доктринальних питань він наказував не спілкуватися з такими людьми. Він не дозволяє розривати стосунки через незначні питання, а лише тоді, коли під загрозою опиняються основоположні істини (наприклад, Особистість Христа). Треба дотримуватися такого правила: у головних питаннях – єдність, у незначних – поступливість, а в усьому – милосердя.

Хоча дехто може помилково жертвувати братерським єднанням задля доктрини, але й не можна жертвувати доктриною задля єднання. І доктрина, і братерське єднання повинні залишатися чистими.

**Є. Доктрина визначає долю**

Те, у кого і в що ми віримо, впливає на всю нашу долю. Неправильно казати, що не має значення, у що вірить людина, треба лише бути щирим. Гарно ілюструють це хибні культи як у християнстві, так і поза ним: вони ревні і щирі, але відверто помиляються (2 Петра 3:14-15). Наше ставлення до Христа – ось що визначає нашу долю. «Що ви думаєте про Христа? Чий він Син?» і «А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос?» (Матвія 22:42, 27:22). Саме відповіді на ці два запитання визначають майбутню долю людини. Христос – це світло і життя, поза Христом – темрява і смерть.

**Ж. Доктрина і любов**

Навіть коли вся наша доктрина буде цілком правильною і відповідатиме Біблії та теології, але в нас не буде любові, ми – ніщо (1 Коринтян 13:1-6). Павло ніколи не казав, що інші мови, пророцтва, віра, знання і духовні дари – це ніщо. Він казав, що людина без любові – це ніщо.

Бог є любов (1 Івана 4:16). Це сутність Бога, і все, що Він чинить, засноване на цьому. Це ж стосується і Божого народу. Якби Божий народ, який дотримується своїх власних доктрин, постійно пам’ятав, що любов – це найбільша доктрина в Біблії, то всі інші доктрини зайняли б належні місця стосовно неї.

**VIII. РОЗВИТОК ДОКТРИНИ**

Пророк Ісая, промовляючи до Ізраїлю, посилався на принцип, який Бог використовував для поступового розкриття доктрини. В Ісаї 28:9-13 наводиться приклад запитання, відповіді і способу тлумачення божественної науки.

**ЗАПИТАННЯ**: «Кого буде навчати пізнання, і кому виясняти об'явлення буде?».

**ВІДПОВІДЬ**: «Відставлених від молока і від перс повідлучених».

**СПОСІБ**: «І станеться їм Слово Господа: заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там…»

Можна сказати, що в такий спосіб Бог викладає доктрину. Бог відразу не об’явив Себе повністю. Від Адама до Мойсея, упродовж приблизно 2500 років, не було писаного Слова Божого або об’явлення Бога у вигляді Біблії. Обітниця відкуплення була в серцях і на устах патріархів, тим часом як небеса сповістили про євангельські події в ознаках (Буття 1:14-19; Псалмів 19:1-6). Бог надихнув Мойсея написати П’ятикнижжя, від Буття до Повторення Закону, яке охоплює період 2500 років. Потім історія Ізраїлю за часів Ісуса Навина, суддів, Самуїла, царів ізраїльських та юдейських була записана в історичних і пророчих книгах – від Ісуса Навина до Малахії.

39 книг Старого Заповіту писали приблизно 1100 років. Ніхто з патріархів, пророків, священиків, царів чи святих не отримав усю доктрину Бога відразу; але кожен отримував «заповідь на заповідь, правило на правило, трохи тут, трохи там», поки не було завершене відкриття всього Старого Заповіту. В Євреїв 1:1-2 говориться: «Бог у давнину (часи Старого Заповіту) багатьма способами (частинами, різними шляхами, уривками) промовляв до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина…» Бог передавав Свій розум і Своє Слово в часи Старого Заповіту за допомогою явищ, натяків, символів, образів, прикладів, фігур, алегорій, снів та видінь, ангелів і пророчого голосу.

У часи Нового Заповіту відкриття прийшло через Ісуса Христа, Сина Божого, а далі – через апостолів (Івана 1:1-3, 14-18; Дії 2:42; Ефесян 3:1-6). Боже об’явлення і доктрина завершені в Христі. Христос – це НЕЗАПЕРЕЧНА ІСТИНА (трибуна) БОГА (Євреїв 5:12; Римлян 3:2; 1 Петра 4:11). Тому не дивно, що новозаповітний канон із 27 книг був завершений у першому столітті – на відміну від 1100 років написання Старого Заповіту.

Хоча Біблія і складається з багатьох книг, її треба розглядати як одне гармонійне ціле, де істина поступово розкривається в усіх книгах. Кожна книга – це частка цілого, і її не можна зрозуміти окремо від цілої Біблії.

Спосіб, у який Бог поступово розкривав істину в Біблії, показує, як потрібно вивчати доктрину Біблії; зібрати все, що в Писанні говориться щодо вибраної теми, сформулювати доктрину цієї теми і впорядкувати елементи цієї доктрини в систематичному порядку. Будь-яка доктрина повинна походити з єдиного абсолютного авторитету, яким є натхнене і непомильне Боже Слово, і ґрунтуватися лише на ньому.

**Розділ 2**

**ДОКТРИНА ОБ’ЯВЛЕННЯ**

|  |
| --- |
| Бог Біблії – це Той, Хто об’являє Себе Своєму створінню. Бог створив людину з розумовими і духовними здібностями, щоб вона змогла пізнати Його. Але після гріхопадіння людини ці розумові і духовні здібності притупилися, і вона сама не може відкрити для себе Бога. Тому Бог, зі Своєї милості і любові, Сам почав поступово об’являти Себе і завершив це об’явлення через Господа Ісуса Христа. Людина може пізнати Бога тільки через Христа. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**I. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЯВЛЕННЯ**

**II. НЕОБХІДНІСТЬ ОБ’ЯВЛЕННЯ**

**III. ПОСТУПОВІСТЬ ОБ’ЯВЛЕННЯ**

**А. Загальне об’явлення**

**1. Об’явлення Бога через природу**

**2. Об’явлення Бога через совість**

**3. Об’явлення Бога через історію**

**Б. Особливе об’явлення**

**1. Об’явлення Бога через дива**

**2. Об’явлення Бога через пророцтва**

**3. Об’явлення Бога через Христа**

**4. Об’явлення Бога через Писання**

**5. Об’явлення Бога через особистий досвід**

**I. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЯВЛЕННЯ**

Грецьке слово apokalupsis означає «розкриття, одкровення» або «розкривати», що найкраще передає значення слова «об’явлення». Більшість словників тлумачать «об’явлення» як «розкриття» чи «відкриття»; «розкривати щось сховане чи таємне». У цьому значенні це слово вживається в Біблії (Ефесян 1:17, 3:3-5; Об’явлення 1:1; Галатів 1:12, 3:23; 1 Петра 1:5; 2 Коринтян 12:1, 7). У теології об’явлення стосується Бога, Який розкриває Себе людині та передає в її розум істину, яку вона не змогла б розкрити іншим способом. Цю істину не можна розкрити за допомогою лише самого міркування.

Матвія 11:27 – «І Сина не знає ніхто, крім Отця; і Отця не знає ніхто, окрім Сина та кому Син захоче відкрити».

Матвія 16:17 – «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець».

1 Коринтян 2:10 – «… а нам Бог відкрив це Своїм Духом».

(Дивись також: Амоса 3:7; 1 Самуїлова 3:21; Даниїла 2:19-30, 47; Повторення Закону 29:29; 1 Петра 4:13; Луки 2:26).

**II. НЕОБХІДНІСТЬ ОБ’ЯВЛЕННЯ**

Людина створена за образом і подобою Бога і має певні здібності, які дозволяють їй отримувати об’явлення від Бога. Ці здібності вирізняють людину від нерозумних істот, яких створив Бог. Людина вища за тварин у тому, що вона має волю, розум, совість і дух, який може пізнавати Бога і поклонятися Йому.

Але після гріхопадіння людина втратила ці здібності. Вона хоч і спробувала плід від дерева пізнання добра і зла, проте впала у стан духовного невігластва та темряви. Через гріхопадіння дух, душа і тіло людини повністю зіпсулися. Її розум, міркування і розуміння затьмарилися. Вона була відчужена від життя Бога і стала ворогом Бога в марноті свого розуму (Ефесян 4:17-18; Колосян 1:21; Буття 3:1-6).

Сам той факт, що людина після створення згрішила, указує на її потребу в об’явленні Бога. Але якщо Бог не проявить ініціативи і не об’явить Себе людині, вона не зможе сама пізнати Бога. Цофар сказав Йову: «Чи ти Божу глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього?» (Йова 11:7).

Апостол Павло сказав, що світ з усією його мудрістю не може пізнати Бога (1 Коринтян 1:21) і що ніхто не може пізнати речей Божих, якщо Дух Божий не відкриє їх людині (1 Коринтян 2:11-16).

**III. ПОСТУПОВІСТЬ ОБ’ЯВЛЕННЯ**

Божественне об’явлення може бути миттєвим або поступовим (Ісаї 28:9-13; Євреїв 1:1-2; Матвія 16:17; Повторення Закону 29:29). Зрозуміло, що загалом Боже об’явлення давалося людині поступово, і кожна наступна частина об’явлення ґрунтувалася на попередній. Біблія показує загальну картину поступового розвитку Божого об’явлення, і це можна розглядати у двох категоріях: загальній та особливій.

**А. Загальне об’явлення**

Загальне об’явлення – це те, що Бог об’явив про Себе всім людям.

**1. Об’явлення Бога в природі**

Саме творіння передбачає існування його Творця. Наявність розумної системи в природі передбачає наявність «розумного конструктора». Задум, краса, закон, послідовність і числовий порядок усього створеного вказують на існування розумної Істоти, яка величніша за всі створіння. Ця Істота – Бог.

Буття 1:1 – «На початку Бог створив небо та землю».

Псалмів 19:1 – «Небо звіщає про Божу славу; а про чин Його рук розказує небозвід».

(Дивись Псалмів 19:1-6; Буття 1:1-5; Римлян 10:17-18; Івана 1:1-5).

Природа – це Божа книга про творіння, вона має стиль та мову, і її може почути кожен народ. Усе людство відповідальне за своє знання Божого об’явлення в природі. «Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об’явив. Бо Його невидиме від створіння світу, власне Його вічна сила й Божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання» (Римлян 1:19-20).

Об’явлення Бога у творінні вказує на існування Бога – Творця, Конструктора, Архітектора і Вседержителя існуючого (Дії 14:15-17, 17:24-29; Буття 1:1; Ісаї 40:12-14). Але самого об’явлення Бога у творінні недостатньо, щоб пізнати Його особисто. Творіння вказує на існування Бога, але не дає змоги людині встановити зв’язок із Ним. Творіння розкриває Божу силу, але не розкриває Його Особистість. Те, що через творіння не можна отримати особистого об’явлення Бога, штовхає людину до подальшого пошуку пізнання Бога. Усе було задумано так, щоб викликати в людини бажання шукати за межами створеного Того, Хто створив усе. Людина спершу мала подивитись на творіння, а далі – на Творця.

На жаль, більшість людства вирішила не робити цього. Людина вибрала створені речі, навіть витвори власних рук, і звеличила їх як своїх богів. Апостол Павло казав про тих, «хто Божу правду замінили на неправду, і честь віддали, і служили створінню більш, як Творцеві» (Римлян 1:25). Вони викривили істину про те, що творіння вказує на Бога як на свого Творця, і замінили це тим, що саме творіння є Богом.

**2. Об’явлення Бога через совість**

Совість – це «розуміння самого себе». Це усвідомлення добра і зла з нахилом до добра. Коли Бог творив людину за Своїми образом і подобою, Він вклав у неї совість. Ця здібність почасти була недієвою – до часу гріхопадіння людини, коли порушення єдиної заповіді, даної Адаму і Єві (Буття 2:17), спонукало совість діяти. Їхнє обтяжене гріхом сумління змусило їх ховатися від Бога, коли Він розшукував їх.

Те, що людина має дар совісті, – загальновизнаний факт. Людина – моральне створіння, здатне відокремлювати добро від зла. Проте залишається запитання: а звідки людина отримала це моральне почуття? Дехто вважає, що совість – це соціальне надбання, тобто передається від інших за їх вказівками і прикладом. Частка правди полягає тут в тому, що людська совість дійсно зумовлена впливом суспільства, але помилково твердити, що людина отримує совість тільки від інших людей. Апостол Павло стверджував, що хоча язичники ніколи й не вивчали Закон, але мали «діло Закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну» (Римлян 2:14-15). Цей властивий людині Закон указує на існування вищого Законодавця, Який не просто вклав у людину Закон, але й притягує її до відповідальності перед ним. Отже, совість – це об’явлення Бога як найвищого Законодавця.

Об’явлення Бога тільки через совість недостатньо з двох причин. По-перше, хоч існування совісті вказує на існування божественного Законодавця, це не дає можливості пізнати Його особисто. По-друге, хоча совість і є нашим внутрішнім свідченням присутності Закону Божого, це свідчення не зовсім надійне. Через гріх совість людини може знівечитися, споганитися і навіть згоріти (1 Коринтян 8:7-10; 1 Тимофія 4:2; Тита 1:15). Тільки через кров Христа і Слово Боже совість людини може відновитися, щоб діяти правильно (2 Коринтян 4:2; 1 Тимофія 3:9; Євреїв 9:14, 10:22).

**3. Об’явлення Бога через історію**

Об’явлення Бога можна бачити в історії народів світу. Загадковий розквіт і занепад держав указують на те, що десь за лаштунками є суверенна влада, яка керує, править, контролює, підносить і скидає правителів цих народів.

Повторення Закону 32:8 – «Як Всевишній народам спадок давав, коли Він розділяв синів людських, Він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів».

Псалмів 75:7 – «Але судить Бог: того Він понижує, а того підвищує».

Даниїла 4:32 – «… Всевишній панує над людським царством і дає його тому, кому хоче».

Дії 17:26 – «І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх».

Римлян 13:1 – «… бо немає влади, як не від Бога, і влади чинні встановлені від Бога».

Бог завжди був присутній в історії людства. Далі подаємо приклади Божого втручання в історію народів, що існували в біблійні часи.

**а.** Вплив Бога на історію Єгипту (Вихід 9-12; Єремії 46:14-26; Єзекіїля 29-30; Римлян 9:17).

**б.** Розпад Ассирійської імперії з волі Бога (Ісаї 10:12-19; Єзекіїля 31; Наума 3:1-7).

**в.** Бог засудив Вавилонське царство згідно зі Своїм пророцтвом. Осушення ріки Євфрат і відчинені ворота, через котрі мідо-перські воїни ввійшли у Вавилон у ніч його падіння, свідчать про велич Бога (Даниїла 1-5; Єремії 50-51; Ісаї 47-48, 45:1-5).

**г.** Мідо-Перська імперія підпала під суд Божий у належний час (Ісаї 44:24-45:1-7; Даниїла 2, 7).

**д.** Грецька імперія занепала в час, який визначив Бог (Даниїла 8:1-25,11:1-35).

**е**. Бог прорік через Даниїла розквіт Римської імперії; її занепад стався також у час, що його визначив Бог (Даниїла 7:7, 23, 9:24-27).

**є.** Історія Ізраїлю – приклад одного з найдивовижніших об’явлень Бога в історії. Відокремлений від усіх інших народів (Повторення Закону 4:34-40), Ізраїль був введений у завітні стосунки з Господом на горі Синай. Об’явлення Бога в скинії Мойсея, священство Аарона та левитів, закони про жертвоприношення і свята, а понад усе – моральні та громадянські закони, дані їм, – усе це свідчення невидимої присутності Бога в історії цього народу (Вихід 19-40; Левит 1-9). Збереження ізраїльського народу – також вагоме свідчення присутності невидимої руки, яка керує долями народів на землі (Естер 1-10). Сьогодні Ізраїль – доказ присутності цієї суверенної влади.

Хоч історія свідчить про присутність Всевишнього Бога, вона не розкриває нам Його Особистості. Об’явлення Бога в історії людства так само недостатньо для особистого пізнання Його. Необхідне додаткове об’явлення Бога.

**Б. Особливе об’явлення Бога**

Загальне об’явлення Бога доступне всім народам на землі. Усе людство має загальне об’явлення про Бога через природу, совість та історію. Особливе об’явлення стосується таких дій Бога, в яких Він об’являє Себе і Свою волю окремим людям.

**1. Об’явлення Бога через чудеса**

Чудо – це надприродне втручання в закони природи. Є справжні чудеса, які вчинив Бог, і є імітовані чудеса, зроблені силою сатани. В історії людства Бог об’явив Свою силу і присутність через справжні чудеса.

**а.** Кари в Єгипті були чудесами (Вихід 4-12).

**б.** Чудеса чаклунів були сатанинською підробкою (Вихід 7:12, 22).

**в.** Розділення Червоного моря і ріки Йордан були чудесами (Вихід 14-15; Ісуса Навина 4-5).

**г.** Манна з небес і вода зі скелі були чудесами (Вихід 16-17; 1 Коринтян 10:1-6).

**д.** У Євангеліях і Діях записано багато чудес: духовних, фізичних і матеріальних – у служінні Христа і Його апостолів (Матвія 8; Дії 3-4 і т. д.).

**е.** Антихрист буде робити чуда, щоб обдурити мешканців землі (Матвія 24:24; 2 Солунян 2:9; Об’явлення 13:13; Дії 8:9-11).

Біблія, від Буття до Об’явлення, – це книга записаних чудес, найбільше з котрих – воскресіння Христа. Якщо підроблені чудеса вказують на присутність і владу диявола, то справжні свідчать про присутність і владу Бога. Мета хибних чудес – обдурити людей і відвернути їх від Бога. Мета справжніх чудес – благословити людей і привернути їх до Бога. Чудеса, як давні, так і сучасні, – це особливе об’явлення Божої сили і мотивації в стосунках із людьми.

**2. Об’явлення Бога через пророцтва**

Розрізняють два види пророцтв: проповідування і провіщення. Хоча вони обидва натхнені Богом і об’являють Його Слово, провіщення майбутніх подій показати найпростіше.

**а.** Про падіння держав провіщали пророки, і ці пророцтва збулися з надзвичайною точністю в часі.

(1) Падіння Ассирії було провіщено в Книзі пророка Єзекіїля 31.

(2) Падіння Вавилону було провіщено в Книзі пророка Єремії 50-51 і в Книзі пророка Ісаї 47-48.

(3) Падіння Єгипту було провіщено в Книзі пророка Єзекіїля 30-31.

(4) Падіння Грецької імперії було провіщено в Книзі пророка Даниїла 8.

**б.** Прихід Христа передбачили пророки. Було звіщено біля 300 пророцтв, які мали здійснитися за час короткого життя Христа, і більшість із них виконалися в останні кілька годин Його життя. Ці пророцтва провіщали різні пророки протягом тисячі років. Вони виглядали нездійсненними. Проте Бог через Христа здійснив їх усіх із великою точністю.

(1) Христос мав бути насінням жінки (Буття 3:15; Ісаї 7:14; Матвія 1:20-23).

(2) Христос мав бути насінням Авраама (Буття 12:1-3; Матвія 1:1).

(3) Христос мав бути з племені Юди (Буття 49:10; Євреїв 7:14).

(4) Христос мав народитися у Вифлеємі (Михея 5:2; Матвія 2:6).

(5) Христос мав бути помазаний Духом (Ісаї 61:1-2; Луки 4:18-20).

(6) Христос мав зцілювати хворих (Ісаї 35; Матвія 8).

(7) Христос мав в’їхати в Єрусалим на ослі (Захарії 9:9; Матвія 21:4-5).

(8) Христа мали зрадити за 30 срібняків (Захарія 11:12-13; Матвія 26:15).

(9) Христос мав постраждати через розп’яття (Псалмів 22; Ісаї 53; Матвія 27).

(10) Христос мав воскреснути з мертвих, вознестися на небо і сісти праворуч Отця для царсько-священицького служіння (Псалмів 16, 110; Матвія 22:43-45).

Так само, як чудеса – це об’явлення сили Божої, здійснення пророцтв – це об’явлення безмежної мудрості Бога.

**3. Об’явлення Бога через Христа**

Загальних об’явлень Бога через природу, совість та історію недостатньо, тому що вони не виявляють Його Особистості. Особливих об’явлень Бога через чудеса і пророцтва також недостатньо, бо вони виявляють лише окремі Його атрибути, а не повністю Його Особистість. Тому залишається потреба у більш особистому об’явленні Бога. Цю потребу Бог здійснив через Христа. Христос – кінцеве об’явлення Бога, включаючи Його волю, Його природу, Його Особистість і характер. Дивитися на Христа – це значить дивитися на Бога, бо Христос – виражене об’явлення Бога в образі людини.

Івана 1:1, 14 – «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було… І Слово стало тілом, і перебувало між нами…»

Івана 1:18 – «Ніхто Бога ніколи не бачив, – Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був».

Колосян 1:15 – «Він є образ невидимого Бога».

Євреїв 1:1-3 – «Бог… в останні дні промовляв до нас через Сина… Він був... образом істоти Його».

(Дивись також: Матвія 11:17; Івана 14:9; Колосян 2:9; 2 Коринтян 4:3-6; Римлян 16:25-26; Амоса 3:7; 2 Тимофія 3:15-16).

**4. Об’явлення Бога через Писання**

Об’явлення Бога через Христа – це об’явлення Живого Слова, Слова, яке стало тілом. Об’явлення Бога через Писання – це об’явлення написаного Слова, Слова натхненого і записаного. Через різнобічність значень об’явлень, особливо в царині чудес, усних пророцтв чи Самого Христа, виникла потреба в такому записаному об’явленні, яке в універсальному вираженні було б доступне всім народам. Існувала потреба в об’явленні, яке б стало надбанням усіх народів і точно збігалося би з Христом. Таке об’явлення міститься в Біблії. Писання було натхнене Святим Духом, тому ми знаходимо в ньому єдино правильне об’явлення сутності, єства і волі Бога.

**5. Об’явлення Бога через особистий досвід**

Сам той факт, що Бог об’явив Себе, указує на те, що Він призначив, щоб людина отримала це об’явлення. Людина, створена за образом і подобою Бога, одержала розумові і духовні здібності, щоб приймати об’явлення від свого Творця. Однак розумові й духовні здібності людини повинні потрапити під висвітлювальний вплив Святого Духа (1 Коринтян 2:12). Господь Ісус Христос розкрив розум Своїм учням і вдихнув Свого Духа в їхній дух, тим самим пожвавлюючи їх розумові і духовні здібності для пізнання Бога (Луки 24:44-45; Івана 20:22).

Ціль усіх об’явлень Бога полягає в тому, щоб людина прийшла до особистого пізнання Бога. Людині недостатньо сказати, що через природу, совість, історію, через чудеса чи пророцтва вона знає про Бога. Людина повинна пізнати Бога через особистий досвід. Із часів гріхопадіння людини до цього часу є мільйони людей, які пізнали Бога особисто. Далі наведені деякі приклади з Біблії.

**а. У Старому Заповіті**

(1) Енох ходив із Богом (Буття 5:21-24).

(2) Ной ходив із Богом (Буття 6:9-13).

(3) Бог об’явив себе Аврааму (Буття 12:1-3).

(4) Ісак пізнав Бога (Буття 26:24).

(5) Яків мав особисті стосунки з Богом (Буття 26:24).

(6) Улюблений син Якова Йосип отримав об’явлення Бога (Буття 37:5-11).

(7) Бог об’явив Себе Мойсею у вогняному полум’ї посеред тернового куща (Вихід 3:1-5).

(8) Ісус Навин побачив Господа в образі вождя Господнього війська (Ісуса Навина 1:1, 5:13-15).

(9) Бог приходив до Гедеона (Суддів 6:25).

(10) Бог об’явив Себе Самуїлові через видіння (1 Самуїлова 23:9-12).

(11) Давид мав близькі стосунки з Господом (1 Самуїлова 23:912).

(12) Ілля пізнав Бога в тихому голосі (1 Царів 17:2-4).

(13) Ісая мав об’явлення Божої святості (Ісаї 6:8).

**б. У Новому Заповіті**

(1) 12 апостолів отримали особисте переживання присутності Бога в Христі (Матвія 10:10).

(2) Ісус є об’явленням Бога людям особисто (Матвія 11:27, 16:17-18).

(3) Павло мав особисте об’явлення Ісуса Христа (Дії 13:23-25).

(4) Улюблений апостол Іван знав Ісуса через особисте переживання (Івана 13:23-25; 1 Івана 4:7-11; Об’явлення 1:1-12).

Багато прикладів об’явлення Бога в Старому та Новому Заповітах узято з особистого досвіду святих. Бог об’являвся їм, у них і через них. Трансформуюча сила Євангелія в житті грішників сьогодні є чудовим свідченням того, що Бог об’являє Себе через особистий досвід.

**Розділ 3**

**ДОКТРИНА ПИСАННЯ**

|  |
| --- |
| Святе Писання – це об’явлення Бога, що походить від Нього і приходить до людини через людину. Це єдине натхнене і непогрішне Боже об’явлення, будь-коли дане людині, це найвищий авторитет з усіх питань віри і моралі. З погляду мовного вираження Писання повністю натхнене. Дух Святий вдихнув у людину саме ті думки і слова, які мали бути записані. Це Слово лилося людськими каналами, без порушення залучаючи їхні емоції, їх індивідуальність і характер. А Дух Святий захищав і беріг кожну думку, кожен вираз і слово від будь-яких помилок, упущень чи неточності. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**I. НАЗВИ І ТИТУЛИ НАТХНЕНОЇ КНИГИ**

**II. СИМВОЛИ НАТХНЕНОЇ КНИГИ**

**III. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАТХНЕННЯ»**

**IV. СПОСОБИ НАТХНЕННЯ**

**V. ДОКАЗИ ІСНУВАННЯ НАТХНЕННЯ**

**VI. НАСЛІДКИ НАТХНЕННЯ**

**VII. АПОКРИФИ**

**I. НАЗВИ ТА ТИТУЛИ НАТХНЕНОЇ КНИГИ**

Знайомство з Біблією – натхненою книгою показує, що існує певна кількість назв і титулів, якими Біблія, власне, і називається.

**А. Біблія**

Грецьке слово biblios буквально означає «книга»; від цього слова походить англійське слово «Біблія».

Хоча слово «Біблія» не вживається в Писанні, грецьке слово biblios вживається часто. У Писанні багато книг, про які говориться як про «Біблію». Серед них:

Книга Мойсея (Марка 12:26)

Книга пророка Ісаї (Луки 3:4, 4:17-18)

Книга псалмів (Дії 1:20; Луки 20:42)

Книга пророків (Дії 7:42)

Книга Закону (Галатів 3:10)

Сувій книги (Євреїв 10:7)

Книга, окроплена кров’ю (Євреїв 9:19)

Книга семи церквам (Об’явлення 1:11)

Книга з сімома печатками (Об’явлення 5:1-10)

Пророцтва цієї книги (Об’явлення 22:7, 9-10, 18)

Біблія – це божественна бібліотека, у якій налічується 66 окремих, але пов’язаних між собою книг. Це Книга над книгами, безцінна і незрівнянна. Вона ділиться на Старий Заповіт, який складається з 39 книг, і Новий Заповіт, який складається з 27 книг. Хоча Біблія налічує 66 книг, насправді це одна цілісна книга. Біблія – це єдине, авторитетне, написане об’явлення Бога.

**Б. Слово Боже**

Хоча його писали люди, Писання – це Слово Бога, звернене до людей. Понад дві тисячі разів про Писання говориться як про «Слово Боже». Писання – це:

**1. Слово Боже** (1 Солунян 2:13; Євреїв 4:12; Ефесян 6:17; Марка 7:13; Колосян 1:25; Івана 10:35; Луки 8:11).

**2. Слово Господнє** (Єремії 1:2, 11; Єзекіїля 1:3; Ісаї 1:10, 40:8; Осії 1:1; Дії 8:25, 13:48; 2 Солунян 3:1; 1 Петра 1:23-25; 1 Солунян 1:8, 4:15).

**3. Слово Христове** (Колосян 3:16).

**4. Слово життя** (Филип’ян 2:16).

**5. Слово істини** (Ефесян 1:13).

**6. Слово віри** (Римлян 10:8).

**7. Слово** (Якова 1:21-23; Івана 1:1-3; Луки 4:4; 1 Тимофія 4:5; Римлян 10:17; Дії 4:31, 6:4).

Ісус Христос – це живе Слово, Слово, що сталося тілом, а Біблія – це написане Слово. І обоє вони – Логос. Будучи єдиним цілим, живе Слово розкривається в писаному Слові, а писане Слово веде нас до живого Слова.

**В. ПИСАННЯ**

Слово «Писання» означає «письмо». Писання відрізняється від усіх не натхнених людських творів. Це слово вживається близько 24 разів в Євангеліях і 28 разів в усіх інших книгах Нового Заповіту. Один раз воно засвідчене в Старому Заповіті. Писання – це:

1. Писання правди (Даниїла 10:21).

2. Письмо (Марка 12:10, 15:28; Луки 4:21; Римлян 4:3; 2 Тимофія 3:16; Галатів 3:8, 22, 4:30; Дії 1:1, 6; Івана 2:22, 7:38; 10:35, 19:24, 28, 36-37, 20:9).

3. Писання (Матвія 21:42, 22:29, 26:54, 56; Марка 12:24; Луки 24:27; Римлян 1:2, 16:26; Дії 13:27, 17:11; 2 Тимофія 3:15; 1 Коринтян 15:3; Івана 5:39, 7:38, 42; 2 Петра 3:16).

4. Святе Писання (2 Тимофія 3:15; Римлян 1:2).

**Г. ОРАКУЛИ БОГА**

Слово «оракул» дослівно означає «трибуна». Християнство виникло з віри в безмежного Бога, Бога як Особистість, Який не мовчав, а промовляв. Біблія – це справжній оракул Бога, Його трибуна. Про Закон говориться як про «живу трибуну» (Римлян 3:2). Святеє святих у храмі також зветься «свята трибуна» (Псалмів 28:2).

Основні принципи доктрини Христа – це також оракули Бога (Євреїв 5:10-12, 6:1-2). Проповідуючи Слово Боже, віруючі повинні промовляти Його так, як незаперечні істини (оракули) Бога (1 Петра 4:11).

**Д. СТАРИЙ І НОВИЙ ЗАПОВІТИ**

Слово «Заповіт» буквально означає «угода». Біблія поділена на дві частини відповідно до двох основних угод: угоди Закону (Старий Заповіт) і угоди милості (Новий Заповіт).

Хоча загалом існує дев’ять божественних угод, взаємини Бога з людьми, як виглядає, сконцентровані здебільшого навколо цих двох угод. І якщо Старий Заповіт зосереджується на стосунках Бога з народом Ізраїлю за часів угоди Закону, даної через Мойсея, то Новий Заповіт зосереджується на стосунках Бога зі світом у період угоди милості, яка дана через Христа. Єремія за угоди Закону провіщав про прихід нової угоди (Єремії 31:31-34; Євреїв 8:6-13, 10:15-17). Ісус, встановлюючи Новий Заповіт, виконав Старий (Луки 22:20; 1 Коринтян 11:25; Марка 14:24; Матвія 5:17-18, 11:13, 26:26-28; Євреїв 9:15, 12:24; 2 Коринтян 3:6, 14; Римлян 3:21).

**II. СИМВОЛИ НАТХНЕНОЇ КНИГИ**

Бог ототожнює Своє Слово з багатьма речами, і всі ці символи використані, щоб передати унікальний аспект істини.

**А.** Слово як вогонь (Єремії 23:29).

Воно спалює і вичищає все, що суперечить його святим стандартам.

**Б.** Слово як молот (Єремії 23:29).

Воно чавить і знищує зло.

**В.** Слово як світильник (Псалмів 119:105).

Воно – інструмент світла і освітлення темряви.

**Г**. Слово як дзеркало (Якова 1:23).

Воно показує нам, ким ми є і ким можемо стати в Бозі.

**Д.** Слово як молоко (1 Петра 2:2).

Воно годує новонавернених християн.

**Е.** Слово як палиця (Об’явлення 11:1-2).

Як інструмент для вимірювання, це божественне мірило з усіх питань віри і життя.

**Є.** Слово як насіння (1 Петра 1:23; Луки 8:11; Якова 1:18).

Воно проростаюче і життєдайне, бо має в собі силу вічного життя.

**Ж.** Слово як меч (Євреїв 4:12).

Воно, як гострий обосічний меч, розділяє тілесне і духовне.

**З**. Слово як вода (Ефесян 5:26; Івана 15:3, 17:17; Псалмів 118:5, 9).

Це життєдайний фактор, який освіжає і очищує.

**И.** Слово як золото (Псалмів 19:7-10; Йова 28:1; Приповісті 25:2).

Воно не має ціни. Біблія – це невичерпна золота копальня, з якої можна повсякчас видобувати скарби.

**І.** Слово як мед (Псалмів 19:10; Об’явлення 10:10).

Воно солодке на смак.

**Ї.** Слово як лезо в гірлизі (Еклезіястова12:11)

Це знаряддя, яке підганяє вола виконувати свої функції.

**Й.** Слово як цвях (Еклезіястова 12:11).

Воно добре позабиване. Зачепившись за нього, ми в безпеці.

**К.** Слово як хліб (Матвія 4:4; Повторення Закону 8:3; Псалмів 119:103; Ісаї 55:10; Вихід 16).

Це основа життя, завжди свіжа і призначена для щоденного вжитку.

**Л.** Слово як перлина (Матвія 7:6).

Це коштовність. Хоча вона сформована в темряві, проте набуває кольорів веселки, коли її виносять на світло.

**М.** Слово як кітвиця (Євреїв 6:18-19).

Воно тримає віруючого в безпеці під час будь-яких штормів.

**Н.** Слово як зірка (2 Петра 1:19; Об’явлення 2:28).

Воно веде віруючого до Христа.

**О.** Слово як м’ясо (Євреїв 5:14).

Це страва, яка надає сили зрілим.

**III. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАТХНЕННЯ»**

Апостол Павло в 2 Тимофія 3:16 говорить: «Усе Писання Богом натхнене і корисне до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». У цьому тексті грецьке слово Theopneustos, перекладене як «натхнення», дослівно означає «Богом натхнене».

Бог вдихнув в Адама подих життя, і той став живою душею (Буття 2:7; Дії 17:25). «Справді, дух – він у людині, та Всемогутнього подих їх мудрими чинить» (Йова 32:8). Сухі кості у видінні Єзекіїля потребували подиху життя, та «духа не було в них…» (Єзекіїля 37:8-9). Зранку, у день Свого воскресіння, Ісус «дихнув» на учнів і сказав їм прийняти дихання Духа життя (Івана 20:22).

Простіше кажучи, натхнення – це «акт втягування повітря в легені; інгаляція; акт вдихання». Стосовно Біблії це слово означає «вплив Духа Божого на розум і душу людини; божественний вплив на авторів Біблії, який їх навчає» (Графічний англійський словник Коллінза). Словник Вебстера визначає «натхнення» як «надприродний вплив Божого Духа на розум людини, завдяки якому пророки, апостоли і євангелісти ставали компетентними, щоб викладати божественну істину без будь-якої плутанини і помилок».

**IV. СПОСІБ НАТХНЕННЯ**

**А. Місце натхнення**

Спосіб чи метод, який Бог задіяв, щоб надихнути Писання, треба відрізняти від змісту та результату натхнення.

**1. Об’явлення**

Об’явлення – це передавання істини, яку неможливо пізнати за допомогою звичайного розуму. Тільки Сам Бог може розкрити Себе і Свої цілі людині. Е. Х. Банкрофт у своїй книзі «Християнська теологія» викладає зміст розділів наступним чином:

**а.** Божественне об’явлення можливе

**б**. Божественне об’явлення ймовірне

**в**. Божественне об’явлення істинне

**г.** Божественне об’явлення необхідне

Об’явлення можливе завдяки природі Бога. Об’явлення ймовірне з огляду на те, що людина – це Боже творіння, а між Творцем і Його творінням повинен бути зв’язок. Об’явлення істинне завдяки характеру Бога, і воно необхідне через наявність у взаєминах Бога з людиною прогалини, яка виникла через гріх.

Біблія – це не уявлення людини про Бога, але передусім об’явлення Бога про Себе і Свою волю щодо людини. Божественне знання Святий Божий Дух передав людям, які його записали. Усе, що можна знати про Бога в цьому земному житті, написано в Писанні. У цьому писаному об’явленні Бога розкрито природу, характер та сутність Бога. Він об’явив призначення існування людини і Свій задум спасіння людства. Ці речі неможливо пізнати міркуванням чи інтелектуальним пошуком людини, а лише через божественне об’явлення. Декотрі міркування, які Мойсей записав у П’ятикнижжі, неможливо пізнати за допомогою звичайного мислення (наприклад, Буття 1-2). Хоча деякі факти були записані з досвіду та спостереження, вони не є другорядним об’явленням Бога людям (Повторення Закону 29:29; Матвія 11:25-27, 16:16-18; 1 Коринтян 2:9-14; Ефесян 3:2-6).

**2. Натхнення**

Натхнення описує процес, за допомогою якого записувалося об’явлення. І якщо об’явлення пов’язане з передаванням божественної істини, то натхнення – це записування цієї істини. Писання – це непогрішне об’явлення завдяки натхненню. Натхнення було силою, яка дала змогу Божим людям записати Боже об’явлення без помилок і неточностей (2 Петра 1:21). Бог наказав багатьом людям записувати дещо в Книгу (Вихід 17:14; Об’явлення 1:11; 2 Петра 1:20-21; Єремії 30:2; 2 Самуїлова 23:2; 2 Тимофія 3:15-17). Мойсей, наприклад, отримав Десять заповідей через об’явлення, а записав їх до Біблії через натхнення.

**3. Просвітлення**

Просвітлення описує процес, коли Дух Святий просвічує людський розум, щоб зробити його спроможним отримати Боже об’явлення. Робота Духа полягає в тому, щоб принести об’явлення, натхнення і просвітлення (Луки 24:26-27, 44-45; 1 Коринтян 2:11-14; Івана 16:12-15; Дії 17:1-3). Об’явлення – це прийняття істини. Натхнення – це запис цієї істини. А просвітлення – це усвідомлення істини, яка відкривається завдяки впливу Святого Духа (1 Івана 2:20, 27).

У Новому Заповіті з теологічної точки зору слово «об’явлення» часто означає «просвітлення» (Ефесян 1:17-18; Псалмів 119:18). Сьогодні віруючі отримують не об’явлення чи натхнення, як це було з авторами Біблії, – вони отримують просвітлення. Віруючий отримує просвітлення на об’явлення, яке подане через натхнення. Просвітлення – це надприродне прояснення розуму для сприйняття того, що об’явлене в Божому Слові. Дух Святий знав, що Він мав на увазі, коли надихав Слово. Тому ми маємо потребу в просвітленні від Бога.

Господь Ісус обіцяв нам просвітлення (Івана 15:26, 16:12-13). Святий Дух, Який є дієвою силою для передавання об’явлення і натхнення, також є дієвою силою для передавання нам просвітлення.

Треба пам’ятати, що нічого не можна додавати до повного біблійного об’явлення, і кожен, хто наважиться щось додати, підпадає під Боже прокляття (Об’явлення 22:18-19). Це усуває всі інші, так би мовити, «натхнені книги», якими би святими вони не називалися. Біблія – єдине натхнене божественне об’явлення.

Е. Г. Банкрофт у книзі «Християнська теологія» (с. 24) зазначає: «Об’явлення стосується відкриття істини. Просвітлення стосується розуміння істини. Натхнення стосується передавання істини».

Вони можуть діяти разом або ж окремо, як показано в наступних прикладах:

**а**. Натхнення без об’явлення (Луки 1:1-3)

**б**. Натхнення з об’явленням (Об’явлення 1:1-11)

**в**. Натхнення без просвітлення (1 Петра 1:11)

**г.** Натхнення з просвітленням (1 Коринтян 2:12)

**д**. Об’явлення без натхнення (Вихід 20:1,22)

**е**. Просвітлення без натхнення (1 Івана 2:27)

**Б. Хибні теорії натхнення**

Існують різні теорії натхнення. Короткий огляд цих теорій показує їх невідповідність, недовершеність і хибність.

**1. Теорія природності натхнення**

Цю теорію називають також теорією інтуїції. Вона твердить, що Біблію написали або геніальні люди, або люди з особливою розумовою проникливістю. Такі твори, як «Загублений рай» Мільтона, поеми Шекспіра і священні книги великих світових релігій вважають натхненими творами чи майстерним витвором людського генія.

Ця теорія відкидає надприродний елемент у написанні Біблії. Якщо Біблія була створена людським натхненням, то чому ж звичайна людина не може її осягнути (1 Коринтян 2:12)?

**2. Теорія просвітлення натхнення**

Ця теорія стверджує, що Біблія була створена завдяки просвітленню, тобто підвищеному релігійному сприйняттю людини. Теорія вчить, що сьогодні віруючі отримують просвітлення, оживлення і помазання від Святого Духа так само, як це було з авторами Писання.

Але, як говориться у визначенні різниці між об’явленням, натхненням і просвітленням, можна мати просвітлення без натхнення, як і натхнення без просвітлення. Автори Біблії мали об’явлення, натхнення і час від часу просвітлення (Дії 13:27; Псалмів 119:18). Біблія не є тільки витвором людського просвітлення.

**3. Теорія механічного натхнення**

Цю теорію називають також теорією диктанту, і вона заявляє, що Бог диктував Писання її авторам так само, як начальник диктує текст своєму секретареві. Це, фактично, робить Біблію стенограмою. А людину ця теорія робить звичайною машиною – як магнітофон або друкарська машинка – для прийняття і запису слів. Теорія розглядає авторів Біблії як звичайні ручки для запису Писання, уподібнюючи їх до спіритичних медіумів, які пишуть під впливом злих духів.

У той час, як істинне натхнення дійсно включає той факт, що Божий Дух надихає слова, механічна теорія руйнує очевидність особистостей різних авторів.

**4. Трансова теорія натхнення**

Ця теорія дуже схожа на механічну теорію. Вона твердить, що автори Біблії бачили видіння або перебували в стані трансу і, записуючи все від слова до слова, точно відтворювали картину того, що бачили в дусі.

Без сумніву, таким способом передавалися окремі видіння і слова, але це недовершена концепція, оскільки вона виключає участь людської свідомості.

**5. Теорія частковості натхнення**

Теорія частковості заявляє, що тільки окремі частини Біблії натхнені. Теорія вчить, що Біблія містить в собі Слово Боже, але не є Словом Божим у цілому.

Якщо це так, то хто може остаточно вирішити, яка саме частина натхнена? Це залишається відкритим для різноманітних людських переконань і підриває поняття натхнення та авторитету Божого Слова. Біблія не тільки містить Слово Боже, вона сама є Словом Божим.

Треба визнати, що слова та вислови сатани і негідних людей насправді не були натхнені Богом і вони не є словами Бога, але Бог, усе ж таки, надихнув людей записати їх (Буття 3:4-5; Матвія 16:22; Дії 5:38-39).

**6. Концептуальна теорія натхнення**

Ця теорія також називається динамічною теорією натхнення. Вона вчить, що Бог тільки подав головні думки чи концепції авторам, дозволивши висловити їх власними словами за бажанням. Тоді виникає запитання: якщо божественне натхнення було тільки в думках згаданих авторів, то як можна бути певним, що вони підібрали правильні слова, щоб точно передати ці думки. Для впевненості необхідно, щоб натхнення думок поширювалося і на слова, якими передано ці думки.

**В. Пленарно-вербальне натхнення**

Слово «пленарний» треба розуміти як «повний, довершений у кожній частині», а слово «вербальний» означає «за допомогою слів». Пленарно-вербальне натхнення стверджує, що автори Біблії були повною мірою натхнені – навіть у виборі своїх слів. Тобто Біблія, включаючи кожне слово, є Божим Словом.

Л. Гаузен дає визначення натхненню як «незбагненній силі, якою Божий Дух з початку наділив авторів Святого Писання, щоб вести їх навіть у вживанні ними слів і щоб захистити їх від будь-яких помилок і упущень». «Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а сповіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим» (2 Петра 1:20-21).

Два головні елементи мають залишатися збалансованими, щоб можна було зрозуміти біблійний погляд на те, що таке натхнення: це участь Бога через Святого Духа і участь людини. Божественне втручання зробило Біблію непомильною, а участь людини зробила її зрозумілою. Біблія – це Слово Боже, яке записали люди.

Бог міг би Сам написати Біблію, як Він написав Десять заповідей (Вихід 32-34) чи слова на стіні в палаці царя Валтасара (Даниїла 5), або ж Він міг би залучити до написання ангелів, як це було під час передачі Закону Мойсею (Вихід 20:19; Псалмів 68:17; Дії 7:53; Галатів 3:19). Але Бог вирішив втілити ціль книги в її написання, а ціль ця – поєднання Бога з людиною. Бог об’явив Себе людям, щоб поєднати їх із Собою. Тому Він створив написане об’явлення за допомогою унікального поєднання Божих і людських зусиль. Це Слово Боже, зодягнене в тіло.

**Бог написав Біблію**

Для 40 різних авторів написання протягом 1600 років трьома мовами 66 книг, які б стали єдиним гармонійним цілим, – поза межею людських спроможностей. Єдність та послідовність думок, а також відсутність протиріч вказують на те, що Біблія має тільки одного Автора – Бога. Те, що Біблія є Словом Божим, доводить вживання на її сторінках фрази «Бог сказав» понад 3800 разів. І люди, які писали Біблію, стверджували, що вони були провідниками Божого Слова (Вихід 4:10, 15, 24:12, 32:16, 34:27; Повторення Закону 10:2, 4, 9:10; Єремії 7:27, 36:1-4; 1 Коринтян 2:13; 2 Петра 1:20-21; Даниїла 10:9; Осії 1:1; Йоіла 1:1; Огія 1:1; Захарія 1:1; Малахії 1:1). Бог – Автор Писання. Біблія – це Його Слово.

**Божі люди написали Біблію**

Хоча Автор Біблії – Бог, для її написання Він вирішив вжити людину. Оскільки Слово було спрямоване до людей, Бог вирішив передати його через людей. Усе Писання свідчить, що Бог використовував світогляд автора, його культурний розвиток, історичні погляди, особистість, емоції та досвід. Бог зодягнув Своє об’явлення в людські риси. Такі люди, як Мойсей, Ісая, Павло та Іван, без сумніву, залишили свої відбитки у Святому Писанні. Разом з іншими людьми вони були авторами Біблії.

Отже, Біблія – це творіння Бога і людей. Чудо натхнення полягає в тому, що Бог зміг скерувати Своє об’явлення через людину, не применшуючи досконалості цього об’явлення; що люди за допомогою своєї свідомості змогли написати божественну істину; і що Святий Дух зміг спонукати людей написати непорушне Слово Боже, поважаючи їх особистості. Бог зміг повністю використати можливості грішної людини і скасував її обмеження таким чином, щоб дати людству непомильне об’явлення про Самого Себе.

Натхнення Писання було:

надприродним, а не просто природним,

божественним, а не лише людським,

живим, а не механічним,

свідомим, а не наданим у стані трансу,

повним, а не частковим,

словесним, а не просто концептуальним.

**V. ДОКАЗИ ІСНУВАННЯ НАТХНЕННЯ**

**А. Чудеса в Біблії**

Слово «чудо» означає «дія сили; надприродний вчинок, здійснений силою Божою». Біблія – не лише продукт чуда натхнення, вона містить розповіді про багато чудес. Майже всі 66 книг Біблії згадують про чудеса або посилаються на них. Більшість із цих чудес підтвердили свідки.

**1. Чудеса за Мойсея**

Книги Вихід і Числа розповідають про великі чудеса, вчинені під час служіння Мойсея, – 10 кар єгипетських (Вихід 4:12), поділ Червоного моря (Вихід 14-15), манна, що падала з небес протягом 40 років, вода зі скелі (Вихід 16:17) і зцілення людей вірою в піднятого мідяного змія (Числа 21).

**2. Чудеса за Ісуса Навина**

Під час служіння Ісуса Навина ріка Йордан розступилася, як Червоне море (Ісуса Навина 3-5), стіни Єрихона впали (Ісуса Навина 6), сонце зупинилося для перемоги Ізраїлю над ворогами (Ісуса Навина 10).

**3. Чудеса за Самсона**

Убивство лева (Суддів 14:6), побиття тисячі людей ослячою щелепою (Суддів 15:15) і зруйнування храму під час загибелі Самсона були чудесами сили (Суддів 16:30).

**4. Чудеса за Іллі та Єлисея**

Книги царів розповідають про чудеса, які сталися за час служіння цих двох пророків: розділення ріки Йордан (2 Царів 2), вилікування води (2 Царів 2:21-22), розмноження оливи (2 Царів 4:1-7), воскресіння дитини (2 Царів 4:8-37) і багато інших.

**5. Чудеса за Ісуса Христа**

У Євангеліях записано багато чудес: у фізичній сфері це зцілення хворих і немічних, у духовній сфері – вигнання демонів і воскресіння мертвих, у сфері стихії – ходіння по воді і втихомирення бурі (Матвія 8-9). Найвеличніше з усіх чудес – чудо воскресіння Ісуса Христа.

**6. Чудеса за апостолів**

Апостоли продовжували служіння Христа, здійснюючи різні чудеса зцілення та вигнання демонів (Дії 4:16-22, 6:8, 15:12, 19:11). Так само, як у біблійні часи чудеса були свідченням істинності служіння та дієвості Слова, і сьогодні чудеса, які стаються по вірі, що базується на Біблії, є підтвердженням істинності і вагомості Слова.

**Б. Пророцтва та їх здійснення**

Якщо чудеса є свідченням божественної сили, то пророцтво – свідчення божественного знання. Вивчення біблійних пророцтв та їх здійснення дають дуже переконливі докази натхнення Писання. Те, що Бог дав людям здатність точно передрікати події за покоління до їх здійснення, свідчить про Його причетність до написання пророцтв.

Пророцтво, яке несе передбачення, повинно відповідати чотирьом мірилам доказу його справжності:

1. Пророцтво повинно бути сказане до здійснення передбачених подій.

2. Пророцтво має бути не двозначне, а конкретне у своєму передбаченні, щоб уникнути випадкового збігу під час здійснення.

3. Ті, хто виголошує пророцтва, не повинні брати участі в їх здійсненні.

4. Події, що здійснюються, повинні безпомилково і точно відповідати всім деталям пророцтва за всіма пунктами.

Біблійні пророцтва відповідають вищезгаданим вимогам, тому вони повністю істинні. Це чудо знання, яке завжди було правильним і незаперечним. Далі наведено декілька прикладів здійснених пророцтв:

1. Пророцтво про суд над Єгиптом (Буття 15; Вихід 4-12; Єзекіїля 29-30).

2. Історія Ізраїлю і його розпорошення – чудовий приклад здійснення пророцтва у Повторенні Закону 28.

3. Пророцтво про зліт і падіння Ассирії також ілюструє божественне натхнення (Ісаї 10; Єзекіїля 31-32).

4. Падіння Вавилону за часів Мідо-Перської імперії було ясно передбачене за 100 років до цієї події (Ісаї 44:28 – 45:1; 47-48; Єремії 50-51; Даниїла 1-5).

5. Пророцтва Даниїла про зліт і падіння язичницьких держав здійснилися до деталей (Даниїла 2, 7, 8, 11). У цих розділах ідеться про розквіт Вавилону, Мідо-Перської імперії, Греції, Риму і нарешті про царство антихриста.

Найвеличніше свідчення про пророцтво і його здійснення стосується месіанського пророцтва. Єдиною людиною, про яку заздалегідь було подано незаперечні факти щодо її народження, життя, служіння, смерті, поховання і воскресіння, був Господь Ісус Христос. Це провіщали 30 різних людей протягом 4000 років задовго до того, як Ісус народився. Близько 330 старозаповітних пророцтв здійснилися під час першого приходу Христа. Деякі з них перераховано нижче:

**ПРОРОЦТВО ЗДІЙСНЕННЯ**

1. Насіння жінки: Буття 3:15 Галатів 4:4

2. З роду Сима: Буття 9:26 Луки 3:26

3. Насіння Авраама: Буття 22:18 Матвія 1:1

4. Насіння Ісака: Буття 26:2-4 Луки 3:34

5. Насіння Якова: Буття 28:13-14;

Числа 24:17-19 Луки 3:34

6. З народу Ізраїлю: Повт. Зак. 18:28 Римлян 9:4-5

7. З племені Юди: Буття 49:10-12; Євреїв 7:14

Об’явлення 5:5

8. З дому Єссея: Ісаї 11:1-2 Матвія 1:6

Матвія 1:1, 9:27

9. З дому Давида: 2 Самуїлова 7:12-14 Римлян 1:2-3

10. Давидів Пан, Давидів Син: Псалмів 110:1 Об’явлення 22:16

Матвія 22:41-46

11. Народився від Діви: Ісаї 7:14; Єремії 31:22 Матвія 1:18-23

12. Новину створив: Єремії 31:22 Луки 1:34-35

13. Могутній Бог: Ісаї 9:6-7; Івана 1:1-3, 14

1 Тимофія 3:16

14. Син Однонароджений: Псалмів 2:7, 12 Івана 3:16

Матвія 3:17

15. Ймення Сина: Приповісті 30:4 Матвія 1:21

16. Наслідує трон Давида: Ісая 9:6-7 Луки 1:31-33

17. Народиться у Вифлеємі: Михея 5:2 Матвія 2:1-8

18. Вбивство невинних: Єремії 31:15 Матвія 2:16-18

19. Зоря Месії: Числа 24:17 Матвія 2:1-2, 9-10

20. Вихід з Єгипту: Осії 11:1 Матвія 2:12-15

21. Предтеча Месії: Ісаї 40:3; Малахії 3:1 Матвія 3:1, 2-3

22. Має появитися через 483 роки: Даниїла 9:25 Марка 1:15

23. Помазання Месії: Ісаї 61:1-4; Луки 4:16-22

Псалмів 45:7 Дії 10:38

24. Повнота Духа: Ісаї 11:1-4; Об’явлення 5:6

Івана 3:34

25. Служіння протягом 3,5 року:

Даниїла 9:24-27 4 Євангелія

26. Вік 30 років: Числа 4:3 Луки 3:23

27. Служіння в Галілеї: Ісаї 9:1-2, 8 Матвія 4:12-16

Луки 4:14

28. Пророк такий, як Мойсей: Дії 3:19-26

Повторення Закону 18:18 Івана 6:14

29. Цар і Законодавець: Матвія 5-7

Буття 49:10 (Закони Божого Царства)

30. Пастир – Твердиня: Буття 49:24 Івана 10:11

Матвія 21:42-44

31. Його ревність до Бога: Псалмів 69:9 Івана 2:13-17

32. Має прийти до храму: Малахії 3:1 Матвія 21:12-15

Луки 2:25-32

33. Служіння чудес та зцілення: Ісаї 35 Матвія 8, 11:4-5

34. Прийде в Господнє Ім’я: Псалмів 118:26 Матвія 21:9-11;

35. Благодатний у Слові: Псалмів 45:2 Івана 1:17

Луки 4:22

36. Говоритиме Божі слова: Івана 8:28, 38, 12:47-50

Повторення Закону 18:18

37. Говоритиме Ім’ям Бога: Івана 5:43

Повторення Закону 18:19

38. Говоритиме притчами: Псалмів:1-4 Матвія 13:3-35

39. Брати не увірують у Нього: Псалмів 69:8 Івана 1:11, 7:1-5

40. Відкинуть лідери: Псалмів 118:22 Дії 4:1-12

Матвія 21:42-45

41. Небагато увірують: Ісаї 53:1 Івана 12:37-38

42. Духовна сліпота: Ісаї 6:9, 29:13 Матвія 13:14

Івана 12:39-41

43. Месія буде погублений через 3,5 року: Марка 15:25

Даниїла 9:26

44. Смерть за гріх: Ісаї 53:8 2 Коринтян 5:21

45. Вчинить примирення: Даниїла 9:24 2 Коринтян 5:18-21

46. Проданий за 30 срібняків: Матвія 26:14-16, 27:3-4

Захарії 11:13

47. Срібняки, кинуті в храм Господній Матвія 27:5

48. Срібняки, кинуті ганчарю: Захарії 11:13 Матвія 27:6-10

49. В’їзд у місто на ослі: Івана 12:12-16

Захарії 9:9; Буття 49:11 Матвія 21:1-11

50. Зраджений другом: Псалмів 41:9 Івана 13:18-21

51. Звинувачення з боку неправдивих свідків: Матвія 26:60-61

Псалмів 35:11 Марка 14:55-65

52. Мовчав, як ягня, перед обвинувачами: Матвія 26:63, 27:12-14;

Ісаї 53:7 Дії 8:35

53. Ганьба і плювання: Ісаї 50:6 Матвія 26:67-68

Івана 18:22

54. Биття по обличчю, виривання волосся: Луки 22:63-64

Ісаї 50:6; Михея 5:1

55. Кари Закону: 1 Петра 2:24

Повторення Закону 25:1-3; Ісаї 53:5 Івана 19:1

56. Проклятий повішений на дереві: Галатів 3:10, 13

Повторення Закону 21:23 1 Петра 2:24

57. Спина – як пооране поле: Псалмів 129:3 Марка 15:15-17

58. Принижений і покинутий людьми: Ісаї 53:3 1 Петра 2:3-8

59. Людина страждань: Ісаї 53:3; Луки 19:41, 23:27-31

Плач Єремії 1:12

60. Змінений образ і вигляд: Ісаї 52:14, 53:2 Івана 19:1-5

61. Покинутий учнями: Захарія 13:7 Матвія 26:30-31

62. Ув’язнення і суд: Ісаї 53:8 Івана 18:28

63. Зненавиджений без причини:

Псалмів 69:4, 109:2-5 Івана 15:23-25

64. Покинутий Богом: Псалмів 22:1 Матвія 27:46

65. Зневага людей: Псалмів 22:6, 69:9; Римлян 15:1-3

Євреїв 13:13

66. Розбите серце: Псалмів 69:20, 22:14 Івана 19:34-37

67. Подали жовч та оцет, коли відчував спрагу: Івана 19:29

Псалмів 69:21 Матвія 27:34-48

68. Похитування головою в Його бік: Матвія 27:39

Псалмів 22:7-8, 109:25

69. Кості вийшли з суглобів: Псалмів 22:14, 17 Розп’яття на хресті

70. На Нього дивилися: Псалмів 22:17 Матвія 27:36

Луки 23:35

71. Пробиті руки та ноги: Псалмів 22:16; Івана 19:18-37, 20:27

Захарія 13:6 Луки 23:33

72. Пробитий бік: Захарія12:10 Івана 19:34

Об’явлення 1:7

73. Очищення кров’ю та водою: Левит 14:4-6 Івана 19:34-36

74. Ділили Його одежу: Івана 19:23;

Псалмів 22:18 Марка 15:24

75. Кидали жереба за Його одежу: Івана 19:23-24

Псалмів 22:18 Матвія 27:35

76. Жодна кістка не буде поламана:

Вихід 12:46; Псалмів 34:20 Івана 19:33-36

77. Молиться за ворогів: Псалмів 109:4; Ісаї 53:12 Луки 23:34

78. Зарахують до злочинців: Ісаї 53:12 Марка 15:27-28

79. Сонце зайде опівдні: Амоса 8:9-20 Матвія 27:45

80. Увечері, при заході сонця:

Повторення Закону 16:6 Марка 15:33-34, 42

81. Ніс власний хрест: Буття 22:9 Івана 19:17-18

Матвія 27:32

82. Віддає духа Богу: Псалмів 31:5 Луки 23:46

83. Гріхи світу покладені на Нього: 2 Коринтян 5:18-21

Ісаї 53:4-12 1 Петра 2:24

84. Похований у багатого: Ісаї 53:9 Матвія 27:57-60

85. Розтер голову змію: Буття 3:15; Євреїв 2:11,14-15

Римлян 16:20

86. Вжалений змієм: Буття 3:15 Матвія 16:21-24

87. Бог вдарив Його: Ісаї 53:10 Дії 2:23, 3:18

88. Був похований три дні і ночі: Матвія 12:39-14

Йони 1:17 1 Коринтян 15:1-3

89. Тіло не зазнає тління: Псалмів 16:10 Дії 13:33, 2:24-32

90. Піднявся на висоту і дав дари: Псалмів 68:18 Ефесян 4:8-16

91. Сидить праворуч Бога: Псалмів 110:1 Євреїв 1:3

92. Возвеличений Цар-Священик: Ісаї 52:13; Марка 16:19

Псалмів 110:1-4 Захарія 6:12-13

Така велика кількість пророцтв, які звістили різні пророки протягом такого тривалого часу і які здійснилися в одній особі за декілька днів, а більшість із них – за один день, – це приголомшливий доказ того, що пророки писали під натхненням. Книга Дій показує, наскільки апостоли ґрунтували свої проповіді про Христа на пророцтвах про Нього і їх здійсненні. Проповідники посилались на передбачення пророків Старого Заповіту, а потім показували їх історичне здійснення в Ісусі Христі, щоб довести, що Він насправді був обіцяним Месією.

Дії 3:18 – «А Бог учинив так, як провіщав устами Своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові».

Дії 10:43 – «Усі пророки свідчать про нього…»

Дії 13:29 – «Коли ж усе виповнилось, що про Нього написане…»

Дії 17:2-3 – «І Павло за звичаєм своїм до них увійшов, і три суботи з ними змагався з Писання, виказуючи та доводячи, що мусив Христос постраждати й воскреснути з мертвих і що Христос Той – Ісус, про Якого я вам проповідую».

Лише Бог може оголосити кінець від початку (Ісаї 40:28, 42:8-9, 43:9-10). Здійснені пророцтва – це переконливе свідчення того, що Біблію писали не лише люди. Написані пророцтва про майбутні події жодна людина не змогла б передбачити, якби Дух Божий не надихнув її.

**В. Числова структура Біблії**

Читаючи Біблію, не можна не зауважити постійне вживання чисел. Ми бачимо їх практично на кожній сторінці Біблії. Сам Бог як Божественний Рахівник залишив Свій числовий відбиток на всьому творінні. Така печать є і на Біблії (Йова 14-16; Псалмів 90:12, 147:4; Даниїла 5:26; Матвія 10:30).

Числа в Писанні вживають трьома способами:

1. Числа, які вказані конкретно (Буття 15:9, 13, 16; Матвія 19:28; Об’явлення 12:1 тощо).

2. Числа, які маються на увазі (Буття 15:9, 10, 19-21). 5 жертв, 8 часток жертв і 10 народів згадані тут побічно.

3. Числа, які приховані. Існує дотепна числова система, яка прихована в Біблії і яку неможливо знайти в будь-якій іншій священній чи світській літературі. Вона вплетена в саму тканину Писання, і найкраще пояснив її Іван Панін, учений Гарвардського університету, який витратив 50 років на дослідження цієї теми. Дослідник простежив надзвичайно складний, проте гармонійний числовий феномен, що проходить майже через усе Писання. Він показав істинність числової системи, коли використовував значення слів і букв у контексті або використовував їх арифметичне значення. Учений виявив також загальні числові закономірності. Далі наведена лише частина цього числового феномена, знайденого в генеалогії Христа у Матвія 1:1-7.

Кількість слів у лексиконі ділиться на число сім.

Кількість слів, які починаються з голосного звука, ділиться на сім. Кількість слів, які починаються з приголосного звука, ділиться на сім. Кількість букв у лексиконі ділиться на сім.

Кількість голосних і кількість приголосних звуків ділиться на сім.

Кількість слів у лексиконі, які вживаються більше одного разу, ділиться на сім. Кількість слів, які вживаються тільки в одній формі, також ділиться на сім.

Кількість слів, ужитих більш ніж в одній граматичній формі, ділиться на сім. Кількість слів, ужитих тільки в одній граматичній формі, також ділиться на сім.

Кількість іменників ділиться на сім. Кількість слів, які не є іменниками, також ділиться на сім. Кількість власних імен ділиться на сім. Чоловічі імена діляться на сім. Жіночі імена діляться на сім.

Кількість слів, які починаються з кожної букви алфавіту, ділиться на сім.

**Г. Цілісність Біблії**

Попри велике розмаїття Біблію також характеризує дивовижна єдність. Її розмаїття полягає в тому, що вона складається з 66 різних книг, написаних у період 1600 років. Ці книги писали 40 різних авторів, які жили в різних культурах і країнах – від Єгипту до Риму і Вавилону. Серед авторів були царі, державні діячі, пророки, селяни, рибалки, пастухи, священики, торговці, в’язні. Вони писали Біблію трьома мовами. Їхні праці охоплюють майже всі жанри літератури, зокрема пісні, листи, притчі, приказки, а також історію, законодавство, пророцтво, біографію. Чудо полягає в тому, що вони створили надзвичайно цілісну книгу, де кожен з авторів вклав певну необхідну частку, яка гармонійно поєднувалася з іншими і ніколи не порушувала цілісності.

Цю цілісність можна зобразити трьома основними способами:

**1. Гармонія поділу книг**

**а. Старий Заповіт**

ДИВИСЬ НАСТУПНУ СТОРІНКУ

**КНИГИ СТАРОГО ЗАПОВІТУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКОН | Історія  17 | П’ятикнижжя  5 | Історичні книги  П’ятикнижжя  5 | Буття  Вихід  Левит  Числа  Повторення  Закону |
| Історичні  книги  12 | Історія до вигнання  9 | Ісуса Навина  Суддів  Рут  1 Самуїла  2 Самуїла  1 Царів  2 Царів  1Хронік  2Хронік |
| Історія після вигнання  3 | Ездри  Неемії  Естер |
| Псалми | Поезія  5 | Поетичні книги  5 | Поезія  (сердечна)  5 | Йова  Псалми  Приповісті  Еклезіаст  Пісня над піснями |
| Пророки | Пророцтво  17 | Великі пророки  5 | П’ятикнижжя пророків  5 | Ісаї  Єремії  Плач Єремії Єзекіїля  Даниїла |
| Малі пророки  12 | Пророцтва до вигнання  9 | Осії  Йоіла  Амоса  Овдія  Йони  Михея  Наума  Авакума  Софонії |
| Пророцтва після вигнання  3 | Огія  Захарія  Малахії |

**КНИГИ НОВОГО ЗАПОВІТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Історія Нового Заповіту  5 | Історичні основи  5 | Матвія  Марка  Луки  Івана  Дії апостолів |
| Доктринальні послання  22 | Послання до  християнських церков  9 | Римлян  1 Коринтян  2 Коринтян  Галатів  Ефесян  Филип’ян  Колосян  1 Солунян  2 Солунян |
| Пастирські і персональні послання  4 | 1 Тимофія  2 Тимофія  Тита  Филимона |
| Послання до євреїв християн  9 | Євреїв  Якова  1 Петра  2 Петра  1 Івана  2 Івана  3 Івана  Юди  Об’явлення |

Наведена таблиця і таблиця на попередній сторінці узяті з книг «Дослідження Старого Заповіту» і «Дослідження Нового Заповіту». Авторські права від 1976 р. належать Кевіну Дж. Корнеру і Кеннету П. Малміну.

**б. Новий Заповіт**

ДИВИСЬ ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ

**2. Гармонія тем через усю Біблію**

Хоча Біблія передає одне головне послання, в її книгах послідовно розвиваються багато тем. Вони – немов потоки правди, які починаються в Бутті і, поглиблюючись, протікають книгами Біблії, а потім виливаються в Об’явлення – море здійснення.

Далі перераховано декілька тем, які беруть свій початок у Бутті і завершуються в Об’явленні.

Творець Колосян 1:16

Початок Об’явлення 1:8

Насіння жінки Матвія 1:23

Ковчег спасіння Луки 2:30

Ісак, однороджений син Івана 3:16

Йосип, син улюблений Матвія 3:17

Найважливіша тема Біблії зосереджена на Особі і ділах Христа. Біблія, як написане Слово Боже, була призначена, щоб явити Того, Хто є живим Словом.

**3. Гармонія між Старим і Новим Заповітами**

Біблія складається з двох основних частин – Старого і Нового Заповітів, кожен з яких має власний унікальний наголос. Проте один без одного вони незавершені, і один одного вони досконало доповнюють. Між ними існує близько 6600 перехресних посилань, які підтримують їх взаємозв’язок. Ось як про це говорилося:

Новий у Старому розмістився,

Старий у Новому прояснився;

Новий у Старому загорнувся,

Старий у Новому розгорнувся;

Новий у Старому затаївся,

Старий у Новому об’явився.

**Д. Чудесне збереження Біблії**

Біблія має справді дивовижну історію. За останні 3500 років вона була не тільки найулюбленішою, але й найбільш ненависною книгою. Жодна інша книга не зазнавала такого постійного переслідування, як Біблія. Римські імператори видавали декрети, наказуючи повністю її знищити. Незліченну кількість Біблій було спалено, і незліченну кількість християн було страчено за те, що вони мали примірник Біблії. Її відкидали, перекручували і заперечували. Непомильність та авторитет Біблії зазнавали нападок зусібіч. Пройшовши через століття, Біблія пережила і перемогла всі ці бурі, щоб залишитися найважливішою книгою в історії людства. Бог чудесно зберіг Своє Слово, і це ще один доказ його натхнення.

**Е. Вплив Біблії**

Всесвітній вплив Біблії не порівняти із впливом жодної іншої книги. Свята Книга доторкнулася до кожної нації на землі і вплинула на багато культур. Біблію переклали багатьма мовами і надрукували більшим тиражем, ніж будь-яку іншу книгу. Біблія принесла неперевершений результат в усі сфери життя включаючи музику, мистецтво, законодавство і науку. Мільйони життів змінилися завдяки її істині, і тільки вічність виявить справжній вплив Святого Письма на людство.

**Є. Біблія заявляє про своє натхнення**

Писання заявляє про своє натхнення у трьох сферах.

**1. В авторах**

Автори Старого і Нового Заповітів стверджували, що слова, які вони говорили чи писали, походили не від них самих, а від Бога (1 Петра 1:10-12; 2 Петра 1:20-21, 3:2; 1 Хронік 28:11, 19; 2 Самуїлова 23:2; Дії 1:16; Луки 1:70; Повторення Закону 4:2).

**2. У Писаннях**

Автори часто заявляли, що Бог промовляв до них і наказував записувати це в книгу (Вихід 17:14, 24:4, 34:27; Повторення Закону 31:22, 26; 1 Коринтян 2:13; Галатів 1:11-12; Об’явлення 1:18-20). Писання в цілому також підтверджує своє натхнення (2 Тимофія 3:16; Єремії 30:2; Євреїв 2:1-4; Дії 28:25; 1 Солунян 2:13).

**3. У змісті**

Писання стверджує, що його зміст – натхнений (2 Петра 3:1; Юди 17; 1 Солунян 2:13; Псалмів 139:17; Ісаї 55:8-11). «Слово Господнє» було послане пророкам, і вони виголошували і записували відповідно до цього слова. Думки і слова у їх пророчих промовах зароджував Бог (Ісаї 1:2, 7:3, 43:1; Єремії 11:1; Єзекіїля 1:3; Осії 1:1; 1 Коринтян 14:37; Левит 1:1; Повторення Закону 32:48; Івана 10:35; Матвія 25:42-45; Галатів 3:16; Євреїв 12:26-27).

Загалом усі сім доказів становлять неспростовний аргумент того, що Біблія як натхнене Слово Боже перевершує всі інші книги.

**VI. РЕЗУЛЬТАТИ НАТХНЕННЯ**

Результатами натхнення є справжність, достовірність, канонічність, непогрішність та авторитет Писання.

**А. Справжність**

Справжність означає, що щось справді є тим, на що воно претендує, що воно насправді істинне. Книга справжня, якщо її написала людина, чиє ім’я книга носила тоді, коли була написана.

Біблія справжня, тому що люди, які написали її книги, були дійсно тими, за кого вони себе видавали. Як євреї, так і християни, чиї теологічні погляди не збігаються, визнають справжність книг Біблії.

**Б. Достовірність**

Книгу вважають достовірною, якщо вона цілком правдива щодо питання, яке розглядає.

**1. Книги Старого Заповіту**

**а.** Господь Ісус Сам підтверджував Писання Старого Заповіту, називаючи його Законом, Псалмами, Пророками (Луки 24:44-45, 25-27). Ми бачимо Його ставлення до Закону і Пророків у Матвія 11:13, 15:17-18, 23:1-2, 26:54; Івана 10:34-37; Луки 18:31-33.

Христос схвалював багато книг Старого Заповіту, особливо під час Свого служіння.

Буття Марка 13:14; Матвія 19:4-5; Буття 2:24; Івана 8:44;

Луки 17:26-30

Вихід Марка 12:26; Матвія 22:31-32, 5:21, 27, 15:4;

Луки 6:3-4, 24:27; Івана 6:32

Левит Матвія 5:33, 43, 19:19, 22:39; Марка 12:31; Луки 10:27

Повторення Закону Матвія 4:1-11, 22:37; Марка 12:29; Луки 10:27

Числа Матвія 5:33, 43, 19:19, 22:39; Марка 12:31; Луки 10:27; Івана 3:14

Псалми Матвія 22:42-44, 21:16, 27:46; Луки 23:46, 24:44-45;

Івана 13:18, 10:34; Марка 15:34

Ісаї Марка 4:12; Луки 4:17-18, 8:10, 22:37; Матвія 8:17

Єремії Марка 11:17; Матвія 21:13; Луки 19:46

Осії Матвія 9:13, 12:7

Захарія Марка 14:27

Малахії Луки 7:27; Матвія 11:10

Йони Матвія 12:39-40

**б.** Апостоли також схвалювали Старий Заповіт (Римлян 3:2; 2 Тимофія 3:16; Євреїв 1:1; 2 Петра 1:21, 3:2; Дії 1:16, 3:18; 1 Коринтян 2:9-16). Будучи непогрішними тлумачами Старого Заповіту, апостоли, навчаючи, постійно зверталися до нього.

**в.** Історичні записи подають численні докази достовірності Писання. Багато імен, згаданих у Писанні, також відомі в античній історичній літературі інших народів.

**г.** Археологія здебільшого підтвердила записи Писання.

**2. Новий Заповіт**

Автори Нового Заповіту як очевидці були цілком компетентними, щоб писати і свідчити про Христа. Самюель Олівер у своїй книзі «Синопсис християнської теології» (с. 16) зазначає, що факти, викладені на святих сторінках, містять правду, цілковиту правду і нічого, крім правди. Далі автор стверджує:

**а.** Очевидці були спроможні безпомилково оцінювати факти, які їх стосувалися.

**б.** Характер очевидців усував можливість шахрайства.

**в.** Вони не були зацікавлені в прикрашанні своєї історії, бо, згідно з істиною, яку вони проголошували, якби вони були самозванцями чи брехунами, то цим би констатували власну приреченість на «вічне покарання».

**г.** Їхні оповіді демонструють досконалу простоту і відвертість.

**д.** Їхні писання містять декілька ненавмисних подій, що збігаються, а це переконлива ознака істини.

**е.** Їхні свідчення збігаються з фактами сучасної історії.

Матвій, Марко, Лука та Іван були справжніми свідками життя Христа і Його чудес. Яків, Юда і великий апостол Павло були правомочними, щоб писати. Кожен із них писав за об’явленням і натхненням, а також як очевидець.

Історичні документи підтверджують більшість історичних даних у книгах Нового Заповіту. Писання по-справжньому достовірне (2 Петра 3:2, 15-16; 1 Коринтян 2:13, 14:31; 1 Солунян 2:13, 4:2; 1 Івана 1:1-5; Об’явлення 1:1).

**В. Канонічність**

Слово «канон» означає «мірильний прут» і посилається на норму або правило. Канонічність означає, що біблійні книги укладені згідно з нормою, перевірені і визнані як божественно натхнені.

Вважають, що саме переписувач Ездра наприкінці вавилонського полону зібрав книги Старого Заповіту, написані на той час, у загальноприйнятий канон. Щодо канону Нового Заповіту, то він був ухвалений у складі 27 книг наприкінці IV століття.

Генрі С. Тіссен у курсі «Лекцій з систематичної теології» (с. 103-104) констатує чотири загальні принципи, за якими були перевірені книги Нового Заповіту.

**1. За апостольством**

Чи написав книгу апостол? А якщо ні, то чи написав її хтось, наближений до апостола, щоб піднести її до апостольського рівня.

**2. За змістом**

Чи можна гарантувати місце в Писанні змісту саме такого духовного характеру? Це усуває всі підроблені писання.

**3. За універсальністю**

Чи визнавала книгу Церква того часу? Це також допомагає виключити сумнівні євангелія та інші писання.

**4. За натхненням**

Чи була книга натхнена? Чи мала вона внутрішнє свідчення? Саме це – остаточний тест для всіх книг Нового Заповіту.

**Г. Непогрішність**

«Непогрішність» означає «нездатність помилятися, свобода від будь-якої здатності робити помилки». Це викладення божественної істини без будь-яких домішок і помилок. Г. С. Тіссен у книзі «Лекції з систематичної теології» (с. 78) вказує на чотири можливі джерела теології і непогрішного об’явлення, на які люди будуть спиратися: розум, містична прозорливість, Церква або Писання.

**1. Розум**

Людського розуму недостатньо, щоб він міг бути непогрішним мірилом для людини в питаннях віри і моралі. Людський розум обмежений, ненадійний і зіпсований гріхопадінням. Возвеличення людського розуму – це усування Бога з престолу.

**2. Інтуїція**

Інтуїція, або містична прозорливість, також обмежена і помилкова. Сама сутність грішної людини, зіпсованої гріхопадінням, робить її суб’єктивне бачення потенційно спотвореним і тому, власне, ненадійним.

**3. Церква**

Римо-Католицька Церква претендує на непогрішність, яку можна розглянути в трьох аспектах.

**а. Теорія непогрішності Церкви**

Римо-Католицька Церква заявляє, що саме вона – авторитетний і непогрішний учитель. Що Бог доручив їй Свої написані і ненаписані відкриття. І стверджує, що Церква перебуває під постійним керівництвом Святого Духа, Який захищає її від помилок, і це робить її непогрішною, а тому вона – найвищий авторитет з усіх питань віри і моралі. Це ґрунтується на вірі в те, що, оскільки Біблія є непогрішним об’явленням, їй потрібен непогрішний тлумач, щоб непогрішність Біблії не стала марною через можливі помилки хибних тлумачів.

**б. Теорія непогрішності папи**

Це твердження про те, що папа, як верховний глава Церкви Ісуса Христа на землі, є непогрішним оракулом Святого Духа. Коли він промовляє: «Екс катедра», його судження і слова вважають непогрішними.

**в. Теорія єпископальної непогрішності**

Її суть полягає в тому, що коли єпископи Церкви приймають колективні рішення, ці рішення вважають непогрішними і мають остаточний авторитет для Церкви.

Короткий огляд історії Церкви викриває хибність цих теорій. Згідно з Писанням, ні Церква, ні папа чи група єпископів не можуть заявляти про свою непогрішність. Тільки Писання – єдине непогрішне Слово Боже. Церква не створила Слова. Слово створило Церкву. Слово Боже не підвладне авторитету Церкви, бо вона може помилятися, але Церква підвладна непогрішному авторитету Слова.

**Д. Авторитет**

Авторитет виникає внаслідок непогрішності. Якщо Писання – натхнене і непогрішне, то воно повинно також стати найвищим авторитетом для всіх християн щодо їх віри і моралі. Писання є останньою апеляційною інстанцією в житті і сумлінні всіх істинних віруючих. Розум, сумління і Церква мають бути підпорядковані авторитету Слова (Євреїв 1:1; 1 Коринтян 14:37; 1 Тимофія 6:3-4; Галатів 1:8-9; Неемії 8:1, 8; Псалмів 19:7-11, 119:1, 9; Ісаї 8:19-20; Матвія 4:1-11; 2 Тимофія 3:14-16).

**VII. АПОКРИФИ**

Слово «апокриф» означає «щось приховане, таємне або закрите».

У теології термін «апокриф» застосовують до 14 книг, які Римо-Католицька Церква додала до Старого Заповіту у 1546 році. Це такі книги: 1 і 2 Ездри, Товита, Юдит, Книга Естер, Мудрості Соломона, Проповідника, Варух, Пісня трьох святих отроків, Історія Сусанни, Вил і Дракон, Молитва Манасії, 1 і 2 Маккавеїв.

Більшість християнського світу не визнає ці книги як такі, що мали би бути в каноні Писання. Далі викладені деякі підстави для цього:

1. У всьому світі визнано, що цих книг ніколи не було в єврейському каноні.

2. Вони були написані протягом 400 років у період між Малахією та Іваном Хрестителем, коли не було натхнених пророцтв. Саме тому євреї відкинули їх.

3. Ні Ісус, ні апостоли ніколи не цитували їх у Новому Заповіті.

4. Їх немає в жодних каталогах канонічних книг у період перших чотирьох століть Церкви.

5. Їх автори не стверджували божественне натхнення і авторитет, а деякі навіть заперечували це.

6. Жоден з авторів цих книг не виголошував послання від Єгови.

7. Книги містять багато історичних, географічних і хронологічних помилок, які час від часу суперечать самі собі, Біблії та історії.

8. Вони навчають і практикують те, що заперечують канонічні книги Писання (наприклад, дозволено обман, а самогубство і вбивство виправдані, схвалюють магічні заклинання і молитви до мертвих і навчають цього тощо).

9. Вони не відповідають числовій структурі канону.

**Розділ 4**

**ДОКТРИНА БОГА**

|  |
| --- |
| Писання дає нам об’явлення вічного Божества, яке виявляє Себе як єдиного Бога у трьох рівних Особах: Отець, Син і Святий Дух; відмінних, але неподільних у сутності; однаково вічних, співіснуючих і рівноправних за природо, властивостями, силою і славою. Існує тільки одне вічне Божество як одна неподільна і невіддільна сутність; і в цій одній сутності є три вічні відмінності – Отець, Син і Дух Святий. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**1. ІСНУВАННЯ БОГА**

**А. Факт існування Бога**

**Б. Аргументи на користь існування Бога**

**2. НЕХРИСТИЯНСЬКІ ПОГЛЯДИ НА БОГА**

**А. Теїстичні погляди**

**Б. Атеїстичні погляди**

**3. ПРИРОДА БОГА**

**A. Бог – Дух**

**Б. Бог – світло**

**B. Бог – любов**

**Г. Бог – палючий вогонь**

**4. ВЛАСТИВОСТІ БОГА**

**А. Істотні властивості**

**Б. Моральні властивості**

**5. ВІЧНЕ БОЖЕСТВО**

**A. Божество**

**Б. Єдиність Божества**

**B. Триєдиність Божества**

**Г. Спорідненість і відмінність у Божестві**

**Д. Єретичні погляди щодо Божества**

**Е. Афанасієвське віросповідання і доктринальні твердження**

**Є. Вічні властивості Божества**

**Ж. Пояснення Божества**

**З. Втілення Божества**

**6. ІМЕНА БОГА**

**А. Авторство, або елогістичні імена Бога**

**Б. Спокутні, або єговістичні імена Бога**

**І. ІСНУВАННЯ БОГА**

**А. Факт існування Бога**

Біблія не намагається доводити існування Бога, вона це тільки проголошує. Автори Писання сприймали Його існування як усталений факт. У першому рядку Біблії просто говориться: «На початку Бог...» (Буття 1:1).

Віра в існування Бога абсолютно основоположна не лише для розуміння Біблії, але й для самого життя. В Євреїв 11:6 говориться, що той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, що Він існує, що Він дає нагороду тим, хто старанно шукає Його. Інакше кажучи, віра в існування Бога – це передумова для віри в Нього особисто. Якщо людина відкидає факт існування Бога, вона не має орієнтиру для правильного розуміння себе і світу навколо себе.

Не можна нічого отримати від Бога або пізнати Його, якщо не вірити в Його існування. Віра – єдиний зв’язок між Творцем і творінням, Богом і людиною. «Віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого» (Євреїв 11:1). Вона є доказом реальності речей, які ми не бачимо. Бог, як Духовна Істота, невидимий для людського ока, але, власне, через віру в Нього Його існування для нас реальне.

Оскільки Бог подав видимі докази Свого існування, немає підстав не вірити в Його присутність у нашому житті. Павло писав: «Бо Його невидиме від створіння світу, власне, Його вічна сила і Божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання» (Римлян 1:20). Давид писав: «Безумний говорить у серці своїм: «Нема Бога»!» (Псалмів 53:1).

**Б. Аргументи па користь існування Бога**

**1. Космологічний аргумент**

Грецьке слово cosmos означає «світ». Космологічний аргумент розглядає світ з точки зору закону причини і наслідку. Існування наслідку вказує на існування його причини. Світ існує. У зв’язку з цим постає питання: як він виник? Щось або хтось спричинилися до його виникнення. Людина в цьому світі не знає нічого, що би виникло без причини, тому вона повинна визнати, що існує причина існування світу і всесвіту навколо нього. Усі речі потрібно простежувати від їх першопричини, якою є Бог, Творець (Буття 1:1; Псалмів 19:1-6; Римлян 1:19-20; Євреїв 11:3, 1:1-2).

**2. Телеологічний аргумент**

Телеологічний аргумент – це аргумент, який походить від задуму і призначення. Всесвіт не просто існує – він має досконалий дизайн. Його елементи вказують на ціль їх призначення, і вони існують в гармонії між собою.

Кожна травинка, кожна сніжинка мають різний і водночас досконалий дизайн. Дизайн свідчить про існування дизайнера. Ціль творіння засвідчує цілеспрямоване авторство. Чи може існувати будівля без будівничого? Годинник – без годинникаря? Всесвіт – без керівника? Впорядковане творіння – без Творця? Розумний порядок – без розуму? Закон – без законодавця? Аргументи про задум і призначення переконують в існуванні безмежної розумної Істоти, Яка величніша за всесвіт.

**3. Антропологічний аргумент**

Грецьке слово anthropos означає «людина». Людина – це «шедевр» творчої діяльності Бога. Вона була створена за образом Бога, щоб стати вінцем і славою творіння (Буття 1:1-28; Псалмів 94:9). Вона значно вища за весь тваринний світ, разом узятий. Найкрасивіша мавпа не може зрівнятися з людиною у всій її повноті. Розумна людина – один із найголовніших аргументів на користь дієвості розумного Бога. Мільярди людських істот, кожна з яких відмінна й унікальна і водночас кожна носить на собі печать Автора, – це свідчення існування Творця. Еволюційні теорії – це проста спроба людини втекти від відповідальності і звітності перед Творцем.

**4. Онтологічний аргумент**

Онтологічний аргумент пов’язаний з антропологічним аргументом. Людина – це не просто створена розумна істота, вона також має інтуїтивне вірування і знання про існування Бога. Інтуїція вказує на розуміння або знання, якими людина володіє без процесу мислення. Людина інтуїтивно знає про існування Бога, бо народжена з цим знанням. Про це іноді кажуть як про релігійний інстинкт, який спонукує людину поклонятися кому-небудь або чому-небудь. Людина була створена, щоб поклонятися Богу. Вона не шукала би поклоніння, якби Бог не вклав у неї це інтуїтивне знання про Своє існування. Цей аргумент підтверджується тим фактом, що у всіх народів землі існує універсальна віра в бога або богів. Якщо людина не знаходить або не приймає істинного Бога, вона створює власне божество і поклоняється йому, задовольняючи таким чином своє інтуїтивне знання. Віра в Бога – це не тільки результат культури, вона інтуїтивна (Дії 17:23-24; Римлян 1:18-32; Івана 1:3-7; Псалмів 115:1-8).

**5. Моральний аргумент**

Людина – це моральна істота. Вона володіє внутрішнім відчуттям того, що правильне, а що – ні, як і відчуттям відповідальності за те, щоб поводитися правильно і уникати неправильного. Біблія називає цей процес сумлінням і запевняє, що його дав Бог. Коли людина ігнорує своє сумління, вона підпадає під провину і страх перед покаранням. Хоча сумління можна обумовити чи спрямувати в різних напрямках, воно залишається спільним спадком людей. Будучи універсальним, воно свідчить на користь існування верховного Законодавця і Судді, Який вклав у всіх людей це відчуття відповідальності за правоту (Римлян 2:14-15; 1 Тимофія 4:2; Тита 1:15; Євреїв 9:14; Івана 8:9).

**6. Біологічний аргумент**

Грецьке слово bios означає «життя». Наука визнає, що життя може походити тільки від раніше існуючого життя, а не від самої матерії. Отже, прослідкувавши життя до його джерела, ми, врешті-решт, прийдемо до Бога. Повинен існувати Хтось, Хто є Першоджерелом життя, Засновником всіх його форм і Володарем вічного життя, яке не походить ні від чого. Таким Першоджерелом життя є Бог (Псалмів 36:9; Івана 1:1-5, 10:28, 11:25, 14:6).

**7. Історичний аргумент**

Історія людства вказує на присутність у ній невидимої руки, яка направляє, скеровує долі народів і розпоряджається ними. Наприклад, Вавилон був захоплений у ніч, коли солдати забули закрити ворота в стіні, через котру текла велика ріка Євфрат. Божі пророки передбачили цю подію більш як за 100 років до її здійснення (Ісаї 43:1-5; Даниїла 5). Ретельне вивчення історії розкриває багато фактичних прикладів того, що за усіма подіями присутня рука Бога, яка діє, звершуючи Його волю (Об’явлення 17:17). Історія свідчить на користь існування Бога, Який керує нею.

**8. Христологічний аргумент**

Один із найбільших аргументів – христологічний аргумент. Історичний Христос – це факт, і неможливо пояснити Особистість Ісуса Христа окремо від існування Бога. Його непорочне народження, безгрішне життя, чудеса, вчення, смерть, поховання, воскресіння і вознесіння не можна пояснити окремо від Бога.

Ісус Христос – найголовніше об’явлення існування Бога. Усе, Ким Він був, що робив і що говорив, свідчить про існування Бога (Івана 1:1-3, 14:6-9, 18; 1 Тимофія 3:16). Християнство з його викупною діяльністю для спасіння людства і народів світу стане загадкою окремо від існування Бога у Христі.

**9. Бібліологічний аргумент**

Біблія є свідком існування Бога. Як було зазначено в підрозділі «Доктрина натхнення», Писання перевершує всі інші книги, тому що воно божественно натхнене. Писання не може бути результатом тільки людської діяльності. Воно свідчить про існування Вищого Розуму, Який владно керував авторами під час написання. І все, що Біблія повідомляє про Бога, Його природу і Його цілі, потрібно сприймати як істинне, непомильне свідчення.

**10. Аргумент відповідності**

Слово congruity буквально означає «згода, відповідність, гармонія». Усі дев’ять попередніх аргументів перебувають у згоді. Між ними існують відповідність і гармонія. Немає жодного аргументу, який би вносив дисонанс, але всі разом вони формують єдине гармонійне ціле. Це і є аргумент відповідності. Саме той факт, що космологічний, телеологічний, антропологічний, онтологічний, моральний, біологічний, історичний, христологічний і бібліологічний аргументи поєднані між собою в гармонії, і становить аргумент відповідності. Цей аргумент стверджує, що коли Бог не існує, тоді всі ці споріднені факти не можна пояснити. Віра в існування самоіснуючого Бога, Бога як Особистість перебуває в гармонії з усіма аспектами розумової і моральної природи людини, а також із природою матеріального всесвіту. Тому немає виправдань для людини, яка заперечує факт існування Бога. І лише через навмисне невігластво можна відкидати такі переконливі докази.

**II. НЕХРИСТИЯНСЬКІ ПОГЛЯДИ НА БОГА**

Короткий огляд нехристиянських філософських поглядів щодо Бога відкриває два їх основні напрями: теїстичний і атеїстичний. Теїстичний погляд стверджує, що є бог або боги. Атеїстичний погляд притримується вірування про те, що Бог не існує взагалі.

**А. Теїстичний погляд**

**1. Пантеїзм**

Слово «пантеїзм» складається з двох слів: «пан», що означає «все», і «теос» – Бог. Це віра в те, що Бог є все і все є Бог. Пантеїзм – це теорія, яка розцінює всі тимчасові речі як прості аспекти або частини однієї вічної істоти. Ця теорія вважає, що немає Бога окремо від природи і що все у природі є часткою або проявом Бога. Дерева, птахи, квіти, тварини, плазуни тощо – усе це частини Бога. Сама природа – це Бог. Генрі Тіссен перераховує наступні види пантеїзму:

**а. Матеріалістичний пантеїзм**

Ця теорія стверджує вічність матерії і спонтанне відтворення життя. Всесвіт і природа – це єдиний бог, якому людина може поклонятися. Оскільки еволюція створює порядок у світі, то не існує вищого божественного розуму або істоти, а сама матерія є богом.

Ця теорія ігнорує і хибно пояснює всі свідчення матеріального світу про те, Ким є Бог, Який існує поза цим світом. Її можна легко спростувати за допомогою аргументів на користь існування Бога, пояснених раніше в цьому розділі.

**б. Гілозоїзм або панпсихізм**

Це однакові теорії, але під різними назвами. Вони навчають, що, окрім фізичних властивостей, вся матерія несе в собі принцип життя. Наголошування лише на фізичних властивостях – це форма матеріалізму. Переконання, що всі фізичні властивості містять у собі принцип життя, – це гілозоїзм («зое» грецькою означає «життя»). У пошуках нематеріального бога ця теорія сягає далі, ніж матеріалістичний пантеїзм, проте відкидає існування Верховної Особистості, а тому вона хибна.

**в. Нейтралізм**

Ця теорія вважає, що абсолютна реальність – це ні розум, ні матерія, а щось нейтральне у формі зовнішніх виглядів або аспектів. Вона також є безпідставним відхиленням від розуму і матерії у пошуках Бога.

**г. Ідеалізм**

Ця теорія вважає абсолютною реальністю природу розуму. Вона вчить, що світ – це продукт розуму, або індивідуального, або абсолютного. Це вчення про те, що все існує тільки в розумі. Воно возвеличує й обожнює особистість і розум людини або якийсь універсальний розум як бога.

1. **Імперсоналістичний ідеалізм**

Він стверджує, що абсолютною реальністю є один-єдиний розум і/або одна уніфікована система. Він заперечує, що цей розум є особовим.

1. **Персоналістичний ідеалізм**

Персоналістичний ідеалізм вважає абсолютом людину, яка включає в себе всі скінченні «я» і поділяє їх досвід. Він стверджує, що все є часткою самого себе і часткою універсального розуму, хоча цей розум, окрім мислення всіх, має своє власне мислення. Ця теорія навіть сягає далі, визнаючи, що природа виявляє існування поза собою верховного розуму, але хибна в тому, що неправильно визначає цей вищий розум.

**д. Філософський містицизм**

Філософський містицизм – це будь-яка філософія, яка має на меті виявити природу реальності через процес мислення або через внутрішню інтуїцію. Ідеаліст робить відмінність між собою і великим собою. Власне кажучи, ця теорія – це обожнення самого себе, поклоніння прихованому, внутрішньому «я». Теорія робить богом саму людину. Вона стверджує, що єдиний бог, якого можна знати, – це «бог в ній самій», що людина сама в собі є богом, а це обман, у результаті якого людина стає далекою від правильного знання Бога.

Ці теорії розкривають інтуїтивну віру людини в Бога, але при цьому виявляють нездатність людини прийти до істинного знання Бога, відкидаючи Боже об’явлення про Нього. Намагаючись знайти Бога у творінні, вони зробили Богом саме творіння і не побачили за творінням Творця. Намагаючись знайти Бога в речах, вони зробили Богом самі речі.

У підсумку:

**Пантеїзм** робить природу богом і обминає Бога природи.

**Матеріалістичний пантеїзм** робить матерію вічною і не зауважує Бога, Який створив матерію.

**Гілозоїзм** робить богом саме життя і не зауважує Бога, Який є Джерелом життя.

**Нейтралізм** вважає богом якусь нейтральну субстанцію і не зауважує Бога, Який є Творцем усієї субстанції.

**Ідеалізм** вважає богом розум і не зауважує Бога, Який є справжньою Особистістю з досконалим розумом.

**Філософський містицизм** робить богом саму людину і не зауважує Бога, Який створив усіх людей.

**2. Політеїстичний погляд**

Слово «політеїзм» складається з двох слів: «полі», що означає «багато», і «теос» – «бог». Отже, політеїзм означає поклоніння багатьом богам. Більшість стародавніх релігій були політеїстичними, декотрі з них існують до сьогодні. Єгиптяни, ассирійці, вавилоняни, греки і римляни були політеїстами. Вони поклонялися всіляким богам. Вони витворили богів із різних створінь – таких, як птахи, риби, звірі. Поклонялися також сонцю, місяцю і планетам. Вони вигадали богів доброчесності і непорядності. У них були напівбоги і боги, що були напівлюдьми.

Ханаанеяни і филистимляни також були політеїстами. Филистимський Дагон – це бог, який був напіврибою і напівлюдиною. Тому Бог постійно застерігав Ізраїль від політеїстичного поклоніння ідолам.

Писання однозначно заперечує політеїзм, тому що ніякі боги не можуть посісти місце істинного Бога (Вихід 20:3; Повторення Закону 5:7). Не дозволялося створювати ніяких образів язичницьких богів (Вихід 20:23, 34:17; Левит 19:4). Заборонялося згадувати інших богів (Вихід 23:13; Ісуса Навина 23:7). Усіх ідолів треба було знищити, щоб їм не поклонялися і не зберігали їх, як сувеніри, щоб вони не стали пасткою для ізраїльтян (Вихід 23:32; Повторення Закону 6:14, 7:4, 25). Цих ідолів називали «чужими богами» (Повторення Закону 10:17). Усі язичницькі божества були гидотою (Повторення Закону 12:31, 20:18; Єзекіїля 7:20; 1 Самуїлова 7:3; Суддів 10:16).

Поклоніння іншим богам, крім єдиного істинного Бога, – це ідолопоклонство, і воно підпадає під прокляття і гнів Божий (Повторення Закону 11:28, 28:14). Тільки Бог – єдиний істинний Бог (Вихід 18:11, 20:1-3; Повторення Закону 10:14-17; 1 Хронік 16:25; Псалмів 97:9; Єремії 2:11, 5:7, 16:20). Він величніший за всіх інших богів (Вихід 15:11; Псалмів 95:3).

**3. Дуалістичний погляд**

Дуалізм – це теорія про існування двох різних принципів або богів з вічною і однаковою силою, які перебувають у ворожнечі між собою. В епістемології цими двома принципами виступають ідея та об’єкт або думка і річ. У метафізиці ці принципи називаються розумом і матерією. В етиці вони є добром і злом або абсолютною справедливістю і несправедливістю. У релігії це Бог і сатана або добро і зло. У природі – світло і темрява. Перші гностики притримувалися погляду про існування двох богів, які ворогують у всесвіті, і вважали, що цей конфлікт має місце і між людськими істотами. Ця теорія суперечить об’явленню Бога про Себе у тому, що Бог – абсолютно суверенний над усім, що противиться Йому. Немає влади, яка б могла зрівнятися з Його владою.

**4. Деїстичний погляд**

Деїзм – це теорія про те, що Бог присутній у творінні тільки Своєю силою, а не Своїм єством чи природою. Ця теорія вчить, що Бог надав рух різним законам природи під час творіння, а тепер всесвіт сам має рухатися за цими законами. Таке твердження стосується і людини. Цей погляд представляє відсутнього Бога, Бога, Який накрутив всесвіт, наче годинник, і залишив його рухатися самого, побічно наглядаючи за цим. Деїзм вчить, що істину про Бога можна пізнати за допомогою мислення. Він відкидає Біблію як особливе об’явлення і говорить, що це книга про звичайну релігію. Отже, деїзм заперечує істину про всюдисутність Бога і підтримуючу силу всемогутнього Бога-Творця.

Теїстичні погляди опосередковані. Попри те, що вони всіляко закликають вірити в якогось бога, це ніщо інше, як людські спроби розкрити і пояснити Бога так, щоб задовольнити людину.

У підсумку:

**Пантеїзм** вважає богом все і не визнає Бога всього.

**Політеїзм** створює багато богів і не приймає єдиного істинного Бога.

**Дуалізм** вважає добро і зло двома рівними богами, які ворогують між собою, і не може виявити доброго Бога, Який буде судити зло.

**Деїзм** показує відсутнього Бога, Який не має ніякого відношення до того, що Він створив, і не зауважує всюдисущого і всемогутнього Бога.

**Б. Атеїстичні погляди**

**1. Атеїстичні погляди**

**а. Практичний атеїзм**

Людина, яка дотримується практичного атеїзму, можливо, й вірить в існування Бога, але живе так, ніби Бога немає. Така людина відкидає релігію через лицемірство серед вчителів релігії.

**б. Догматичний атеїзм**

Людина, яка дотримується такого погляду, відкрито заявляє про своє невірство в існування Бога.

**в. Віртуальний атеїзм**

Цей погляд породжує абстрактні визначення Бога у спробі пояснити світ і життя – такі, як «суспільна свідомість», «непізнаванний» або «моральний порядок всесвіту». Намагання зробити Бога таким невиразним у визначенні – це і є віртуальний атеїзм.

**г. Критичний атеїзм**

Цей погляд заперечує існування Бога на підставі того, що ніхто не може довести або продемонструвати існування Бога.

**д. Класичиий атеїзм**

Цей погляд спрямований на заперечення існування Бога або богів якоїсь однієї релігії.

**е. Раціоналістичний атеїзм**

Цей погляд ставить на престол розум і скидає віру в існування Бога. Він визнає розум єдиним джерелом знання.

Атеїзм необґрунтовано і самовпевнено нехтує всіма фактами і доказами існування Бога і робить загальний висновок про те, що Бога немає. Тому Давид промовив у псалмі 14:1: «Безумний говорить у серці своїм: «Нема Бога!».

**2. Агностицизм**

Агностицизм вважає, що ніхто не може знати, існує Бог чи ні. Він не відкидає і не стверджує існування Бога. Гностик – це «той, хто знає», хто говорить: «Я знаю все». Агностик – той, хто каже: «Я не можу знати» або: «Я нічого не знаю». Це твердження зазначає, що ми не маємо знань щодо існування природи Бога і всесвіту. Це зумисне невігластво (Дії 17:23).

Далі коротко зазначимо три різновиди агностицизму:

**а. Позитивізм**

Цей погляд стверджує, що немає нічого істинного поза видимими фактами. Бога не можливо розглядати як факт, тому Він не існує.

**б. Прагматизм**

Це віра в те, що немає особливого об’явлення Бога і що людський розум некомпетентний для того, щоб виявити Бога, якщо Він існує.

**в. Екзистенціалізм**

Ця течія дотримується філософської думки про те, що індивідуум може використовувати свою незалежну волю і робити що завгодно у безцільному всесвіті. Це філософія «без моралі», тому що вона відкидає Бога.

Атеїстичні і агностичні погляди непевні. Обидва суперечать глибоким переконанням людини про те, що є Бог, Якому вона підвладна. Це спроби людини втекти від Бога, про Якого вони знають, що Він є.

У підсумку:

**Атеїст** стверджує, що Бога немає, отже, робить себе Богом.

**Агностик** стверджує, що він не може знати, чи Бог існує, а отже, свідомо ігнорує свого Бога.

**III. ПРИРОДА БОГА**

Християнин вірить, що коли Бог не проявить ініціативи і не виявить Себе людям, то людина буде спотикатися, блукаючи в темряві свого обмеженого розуму (Ефесян 4:17-18; Матвія 11:27). Людська мудрість перетворюється на глупоту, коли йдеться про пізнання Бога (1 Коринтян 1:19-21). Проте християнин також вірить в те, що Бог об’явив Себе в Біблії. Людина повинна визнати таке самооб’явлення, бо інакше вона не зможе пізнати Бога. Ми повинні довіряти біблійному поясненню Бога. Біблія дає чотири основні визначення чи описи Бога у Його власній, вічній та істотній природі та в Його бутті.

**A. Бог – Дух (Івана 4:24)**

Бог – це духовна Істота, Він нематеріальний і безтілесний. Дух не має плоті і кісток (Луки 24:39). Ось чому про Бога кажуть, що Він невидимий (Повторення Закону 4:15-19; Вихід 33:20; Івана 1:18; Римлян 1:20; Колосян 1:15; 1 Тимофія 1:17, 6:16). Саме тому Бог заборонив Ізраїлю робити видимі образи або подобу Бога (Повторення Закону 4:14-20; Ісаї 40:25).

Бог – це також уособлена Істота. Коли ми говоримо про Бога як про Духа, це не означає, що Він – це якась безлика сила або сутність. Він – Особа із самосвідомістю, самовизначенням, волею, розумом і почуттями (Івана 4:20-24; Буття 1:2; 1 Коринтян 2:11; 2 Коринтян 3:17). По суті, у Своєму уособленні Він, швидше, духовна, а не фізична Істота.

**Б. Бог – світло** (1 Івана 1:5)

Це стосується величі або слави Бога. Бог – це світло. Він перебуває в неприступному світлі, якого не бачив ніхто з людей і бачити не може (1 Тимофія 6:15-16). Бог не просто має світло, Він і є світло. Світло абсолютно чисте, його неможливо забруднити. Бог вічний, безсмертний і невидимий (1 Тимофія 1:17).

**B. Бог – любов** (1 Івана 4:17)

Любов стосується самого серця Божої природи. Бог не просто виявляє любов. Він є любов (Івана 3:16). Любов поєднує в собі благодать, милість, доброту, великодушність і доброзичливість Бога стосовно всіх Його творінь.

**Г. Бог – палючий вогонь** (Євреїв 12:29)

Це стосується святості Божої природи. Вогонь – це не Бог, але Бог – це палючий вогонь. Це пов’язане з поняттям Бога як світла. Вогонь як символ Бога в Біблії вживається найчастіше. Він завжди знаменує Його святість та абсолютну праведність, проявлену в суді над гріхом.

Далі наведено декілька прикладів:

Смолоскип вогняний (Буття 15:17)

Палаючий кущ (Вихід 3:1-6)

Господній вогонь (1 Царів 18:24, 38)

Вугіль розпалений (Ісаї 6:6-7)

Язики вогненні (Дії 2:1-4)

Озеро вогняне (Об’явлення 20:15).

**IV. ВЛАСТИВОСТІ БОГА**

Властивості – це характерні риси або якості якоїсь особи. Отже, коли ми говоримо про властивості Бога, ми маємо на увазі риси чи властивості, які притаманні Богу як Богу і які роблять Бога Тим, Ким і Яким Він є. Властивості Бога поділяють на дві головні складові: істотні та моральні.

**А. Істотні властивості**

Істотні властивості – це, власне, ті властивості або риси, які істотно належать Богу і ніяк не стосуються Його творіння. Це характеристики Бога, які роблять Його Тим, Ким Він є. Ці істотні властивості ніколи не можуть стати властивостями людини, тому що тоді людина стала б Богом. Про ці особливості говориться як про неморальні або непередавані властивості Бога.

**1. Бог вічний**

Вічна сутність – це властивість Бога. «Вічний» означає без початку і кінця. Бог вічний. Він завжди був і завжди буде. Ніколи не було такого часу, коли б не було Бога (Ісаї 43:10). У Псалмі 90:3 говориться: «Від віку й до віку – Ти Бог!». Бог існує від вічності і до вічності.

Різні біблійні вирази, вжиті щодо Бога, заявляють, що Він – вічний.

**а.** Я Той, що Є (Вихід 3:14; Івана 8:58).

**б.** Вічний Бог (Буття 21:33).

**в.** Споконвіку був (Буття 1:1; Євреїв 1:10; Івана 1:1).

**г.** Твої роки – на вічні віки (Псалмів 102:24).

**д.** Так говорить Господь Саваот; Я Перший, і Я Останній (Ісаї 44:6).

**е.** Високий і Піднесений, повіки Живущий (Ісаї 57:15).

**є.** Покрова твоя – Бог Предвічний (Повторення Закону 33:27).

**ж.** Його вічна сила й Божество (Римлян 1:20).

**з.** Альфа й Омега, Початок і Кінець (Об’явлення 1:8).

**и.** Хто є (теперішній час), Хто був (минулий час) і Хто має прийти (майбутній час) (Об’явлення 1:4, 4:8).

**і.** Цар віків (1 Тимофія 1:17).

Кожне з цих місць Писання підтверджує істину, що Бог – вічний. Він не обмежений часом і в часі. Він не старіє. Часи минулий, теперішній і майбутній осягає Бог, Який вічно сущий.

Хоч святі отримують вічне життя і будуть жити вічно, як Бог, та це вічне життя дає їм Бог. Вічна сутність ніколи не може стосуватися людини, тому що це винятково істотна властивість Бога.

**2. Бог самостійно існує**

Бог існує в Собі і з Себе. Він Сам є причиною власного існування. Самостійно існуючи, Він не зобов’язаний Своїм існуванням нікому, бо не залежить ні від кого, щоб підтримувати це життя. Він сущий, самостійно існуючи. Бог – джерело всього життя, і Його життя не є похідним від чогось, воно невичерпне. Завдяки цій властивості Божої істоти Він абсолютно незалежний від усього, що є поза Ним. Це не стосується людини, тому що вона залежна від Бога у своєму походженні, житті та продовженні існування.

Зазначимо декілька коротких місць із Писання, які передають істину про Боже самоіснування.

**а.** Я є Сущий (Вихід 3:14; Ісаї 41:4).

**б.** Я – Господь, це Моє Ім’я (Вихід 3:14-15; 6:3).

**в.** В Тебе джерело життя (Псалмів 36:9).

**г.** Життя було в Нім (Івана 1:4).

**д.** Як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя у Самому Собі (Івана 5:26).

**е.** Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне (Івана 3:16).

**є.** Бог є Цар віків, нетлінний, невидимий (1 Тимофія 1:17).

**ж** Хто має Сина, той має життя, бо Бог життя вічне нам дав у Сині Його (1 Івана 5:11-13).

**з.** Він є Живий Бог (Ісуса Навина 3:10; Псалмів 84:2; 1 Солунян 1:9).

**3. Бог незмінний**

Говорячи про незмінність Бога, ми маємо на увазі, що Бог не змінюється і неможливо змінити Його характер і сутність. Закони Божого буття вічні і незмінні. У Своїй формі буття, як Отець, Син і Святий Дух, Бог незмінний і незмінюваний. У Своїх істотних і моральних властивостях Бог незмінний. У вcix досконалостях Свого характеру Бог ніколи не може змінитися. Це і є незмінністю. Декілька заяв, заснованих на Писанні, засвідчують той факт, що Бог незмінний.

**а.** Бог є Отець світил, у Нього немає переміни чи тіні відміни (Якова 1:17; Псалмів 33:11).

**б.** Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той Самий (Євреїв 1:12, 13:8; Псалмів 102:27).

**в.** Я, Господь, не змінююся (Малахії 3:6).

**г.** Я Той, що є (Вихід 3:14-15).

**д.** Ізраїлева Слава не буде каятися (1 Самуїлова 15:29; Римлян 11:29; Числа 23:19).

**е.** Дві незмінні речі – Бог і Його Слово (Євреїв 6:18).

**є.** Божі цілі, плани і сила не змінюються (Римлян 4:20-21, 11:29; Ісаї 46:10).

Хоч дії та угоди Бога з людьми можуть бути різними або змінюватися, Бог у Своїх істотних і моральних властивостях ніколи не змінюється. Він вічно залишається Таким Самим. Людина, проте, може і повинна змінюватися, щоб стати такою, якою її бажає бачити Бог.

**4. Бог всемогутній**

Всемогутність означає, що Бог всесильний. Для Бога немає нічого неможливого. Тобто нічого з того, що сумісне з Його святою природою, характером і сутністю. Бог має силу робити те, що Він забажає, але Його сила перебуває під керуванням Його святої і мудрої волі.

Всемогутність також включає Божий суверенітет. Бог має повне право керувати і розпоряджатися Своїми творіннями за власним міркуванням. Місця із Писання, які говорять про всемогутність і суверенітет Бога, зазначені нижче:

**а.** Бог Вседержитель запанував (Об’явлення 19:6).

**б.** Бог Всемогутній (Буття 17:1; Об’явлення 15:3).

**в.** На початку Бог створив небо та землю (Буття 1:1; Івана 1:1-3).

**г.** Все створив Бог із волі Своєї (Об’явлення 4:11).

**д.** Для Бога немає нічого неможливого (Єремії 32:17, 27).

**е.** Бог може робити все, і не спиняється задум у Нього (Йова 42:2).

**є.** Всесвіт тримається, керується та рухається могутнім словом сили Бога (Євреїв 1:1-4, розширений переклад).

**ж.** Можливе все Богові (Матвія 19:26).

**з.** Жодне слово Бога не позбавлене сили (Луки 1:38; Псалмів 33:9).

**и.** Чи для Господа є річ занадто трудна? (Буття 18:14).

**і.** Бог чинить за Своєю волею серед небесного війська та мешканців землі (Даниїла 4:32; Матвія 20:15).

**ї.** Бог дав їм до серця, щоб волю чинили Його (Об’явлення 17:17).

**й.** Кого хоче – Він милує і кого хоче – ожорсточує (Римлян 9:18).

**5. Бог всевідаючий**

Всевідання означає, що Бог всезнаючий. Він завжди про все знає. Бог знає про всі речі у Собі, у всесвіті і у всьому творінні. Бог знає досконало про всі речі, що були, що є і що ще будуть. Немає нічого, чого Він не знає чи не знав від вічності (1 Самуїлова 2:3). Знання Бога абсолютне та не набуте. Йому нічого не треба вивчати. Людина нічого не може розповісти Богу про Нього, чого би Бог не знав. Це і є всевідання.

Всевідання також включає досконале знання, досконале розуміння і досконалу мудрість. Досконале знання – це точне володіння всіма фактами; досконале розуміння – це повне сприйняття і тлумачення фактів; досконала мудрість – це правильне застосування фактів.

Завдяки Своєму всевіданню Бог має досвід та авторитет для того, щоб бути Суддею для всіх людей біля великого білого судного престолу, відповідно до Об’явлення 20:11-15. Всевідання робить Бога непомильним. Він не здатний робити помилки чи допускатися неточностей. Неможливо, щоб Бог помилився під час суду (Псалмів 104:24; 1 Коринтян 1:24-30; 1 Тимофія 1:17; Ефесян 3:10).

Далі наведено ряд текстів із Писання, які свідчать про всеобізнаність Бога.

**а.** Очі Господні на кожному місці позирають на добрих та злих (Приповісті 15:3).

**б**. Ніхто не може сховатися від Божих очей (Єремії 23:23-25).

**в.** Ніхто не може сховатися від присутності Господа, і Бог знає всі наші думки ще задовго до того, як вони прийдуть у наш розум (Псалмів 139:1-10; 1 Коринтян 3:20).

**г.** Мудрості Господа немає кінця (Псалмів 147:5; Ісаї 29:15-16).

**д.** Бог знає серця усіх синів людських (Буття 18:18-19; Приповісті 15:11; 1 Івана 3:20).

**е.** Господу відвіку відомі всі вчинки Його (Дії 15:18; Римлян 11:33).

**є.** І нема створіння, яке би сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його (Євреїв 4:12-13; 1 Івана 3:20).

**ж**. Бог знає Себе у Своїх трьох вічних сутностях як Отця, Сина і Духа Святого (Матвія 11:27; 1 Коринтян 2:11).

**з.** Бог знає наперед все, що люди будуть чинити. Базуючись на цьому всезнанні, Бог Своїм Духом провістив устами пророків події щодо життя Месії (Михея 5:2; Дії 2:23, 3:18; 2 Тимофія 2:19; Об’явлення 13:8).

**и.** Бог також знає історію і долю всіх народів і окремих людей, і, власне, тому Він провіщав майбутнє (Повторення Закону 31:20-21; Псалмів 33:13-15; Приповісті 15:3; Даниїла 7; Ісаї 44:26, 45:7, 46:9-10; Матвія 6:8, 32; 10:29; 11:21-24; 24; 25; Дії 15:18).

Наступні слова також виражають Боже всезнання:

**знання наперед** (Римлян 8:29-30; Дії 2:23; 1 Петра 1:2)

**передбачення** (Галатів 3:8; Дії 2:23, 31)

**пророцтво** (Дії 3:18-24)

**призначення заздалегідь** (1 Петра 1:10-12, 19-20; 1 Коринтян 2:7; 2 Тимофія 1:9; Єремії 1:4-5)

Тільки Бог, Який все знає, у змозі втримувати всесвіт у гармонії з Собою і відповідати потребам усіх Своїх творінь одночасно.

**6. Бог всюдисущий**

Всюдисущність означає, що Бог присутній всюди. Бог не має обмежень у просторі і часі. Він присутній всюди і завжди. Бог присутній скрізь і одночасно у всьому всесвіті. Всюдисущність також включає в себе неосяжність, що означає присутність Бога і поза простором. У Своїй всюдисущності Він наповняє все, а у Своїй неосяжності – буття. Бог не обмежений простором чи у просторі, Бог – над і поза простором. Скінчений простір у своєму існуванні залежить від Бога.

Далі зазначені тексти з Писання, які ілюструють факт Божої всюдисущності:

**а.** Бог недалеко від кожного з нас, бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо (Буття 28:15-16; Дії 17:27-28; Римлян 10:6-8).

**б.** Немає такого місця, куди людина могла б сховатися від Божої присутності (Псалмів 139:7-12; Єремії 23:23-24).

**в.** Де двоє чи троє зібралися в Ім’я Господа, там і Він серед них (Матвія 18:20, 28:18-20).

**г**. Ніхто не може сховатися від Бога, бо Він наповнює все небо і землю (Єремії 23:24; Ісаї 66:1).

**д.** Уся земля повна слави Господа (Ісаї 6:3).

**е.** Бог наповнює все (Ефесян 1:23).

**є.** Бог присутній серед віруючих скрізь (Вихід 3:12, 33:14; Ісаї 43:2).

**ж.** Небо та небо небес не можуть вмістити Бога (2 Хронік 2:6, 6:18; 1 Царів 8:27; Ісаї 66:1).

**з.** Куди б людина не пішла від Бога – на небо, в землю чи в шеол – Божа присутність знайде її там (Псалмів 139:7-12; Амоса 9:2-4).

**Б. Моральні властивості**

Моральні властивості – це риси і характеристики, які належать Богу, особливо у зв’язку з Його творінням. Власне, Бог бажає, щоб ці властивості мала і людина, і тому вони називаються властивостями, які передаються.

**1. Досконала святість**

Досконала святість Бога означає абсолютну чистоту. Він не може грішити і не може зносити гріх. Він – безгрішна досконалість. Святість – це внутрішня характеристика Бога, вона не набута. Він досконало святий у всьому, про що думає, що говорить і робить. Святість – це вміння жити відповідно до сутності життя. Святість – основна тема у Писанні, про що свідчать наступні цитати:

**а.** Будьте святі, бо Я святий – Господь, Бог ваш (Левит 19:2; святість – ключове слово в Книзі Левит – воно вживається тут 45 разів).

**б.** Бог наказує Ізраїлю бути святим, бо Він святий (Левит 11:44, 45; 1 Петра 1:16).

**в.** Господь прославлений у святості (Вихід 15:11).

**г.** Бо так промовляє повіки Живущий: Пробуваю Я на Височині та в святині (Ісаї 57:15).

**д.** Очі Господа занадто пречисті, щоб Він міг дивитись на зло (Авакума 1:13).

**е.** Господь – тричі святий Бог (Отець, Син і Дух Святий; Ісаї 6:3; Об’явлення 4:8; Йова 6:10).

**є.** Господь Бог Всемогутній! Один Ти – святий (Об’явлення 15:3-4).

**ж.** Спасенні повинні поклонятися Господу в Його препишній святості (Псалмів 29:2; Вихід 39:30).

**з.** Святість була найпершим об’явленням Бога Мойсею, потім прийшло звільнення від єгипетського рабства (Вихід 3:1-15).

**и.** Святість – це було перше, про що сказав Бог Ісусові Навину, після чого прийшла перемога під стінами Єрихона (Ісуса Навина 5:13-15).

**і.** Святість була головним видінням, даним пророку Ісаї, після чого він отримав повеління пророкувати (Ісаї 6:1-6).

**ї.** Святість була Божим об’явленням на горі Сінай, а потім були дані інструкції щодо скинії (Вихід 19:12- 25).

**й.** Святість була емфатичною істиною у скинії Мойсея в її різних місцях – у святині і святому святих (Вихід 26:33; 1 Царів 6:16).

**к.** Жертви повинні були бути святими, щоб їх можна було принести Господу (Левит 1-7, 23).

**л.** Священство повинно було бути святим для проведення служби у скинії Господній (Левит 8-10).

**м.** Престол Господа заснований на атрибутах святості. Святість – це фундаментальна риса Бога, навіть ще до об’явлення Його милості і любові (Псалмів 47:8, 89:14, 97:2, 99:9; Об’явлення 15:4).

**н.** Святий Господь не зносить гріхів (Ісаї 59:1; Авакума 1:3).

**о.** Ісус Христос – досконало святий (Марка 1:24).

**п.** Святий Дух посилається віруючому, щоб освятити його (Івана 14:26; Євреїв 2:11, 12:10; 1 Петра 1:15-16; Об’явлення 4:8).

**2. Досконала праведність**

Слова «праведність» і «справедливість» – синоніми. Праведність – це святість у дії проти гріха. Святість Бога вимагає, щоб гріх був засуджений, а грішник –покараний. Таке покарання – це і є праведність і справедливість Бога в дії (Римлян 2:8-9; 2 Солунян 1:8). Праведність – це коли святий Бог поводиться справедливо і чесно зі Своїм творінням. Праведністю Бога є Його святість, яка справедливо поводиться з Його творінням. Таку справедливість видно як у покаранні (Буття 2:17; Римлян 1:32, 2:8-9), так і в нагороді (Римлян 2:7; Євреїв 11:26; Повторення Закону 7:9-13; Псалмів 58:11; Матвія 25:21).

Наступні тексти з Писання засвідчують це:

**а.** Усі дороги Бога справедливі. Він Бог вірний, і кривди немає в Ньому, справедливий і праведний Він (Повторення Закону 32:4).

**б.** Суддя усієї землі буде чинити праведно (Буття 18:25).

**в.** Господь судить за правдою (Ісаї 11:4-5).

**г.** Праведність належить Господу (Даниїла 9:7, 14).

**д.** Правда Божа з’являється в Євангелії (Римлян 1:17).

**е** Правдиві і справедливі суди Господа (Об’явлення 16:5-7).

**є.** Господь праведний (2 Xронік 12:6; Ездри 9:15; Неемії 9:33; Ісаї 45:21; Івана 17:25).

**ж.** Справедливість та право – підстава престолу Божого (Псалмів 89:14).

**з.** Праведність та справжня святість – риси нової людини, створеної за подобою Бога у Христі (Ефесян 4:24).

**3. Досконала любов**

**а. Любов Божа**

Любов – це серце Божої природи. Бог не просто має любов, Він є любов. Любов Божа – це досконалість прихильності, яку має Бог і яка спонукує Його постійно віддаватися Своєму творінню. Ця любов – не просто емоція. Це акт Божої волі, якій Він віддав Себе назавжди.

Любов троїста за своєю суттю: тут має бути той, хто любить, сама любов і той, кого люблять. У Бозі любов знаходить своє досконале виявлення через триєдиність Отця (хто любить), Сина (кого люблять) і Святого Духа (любов) (Матвія 3:16; Івана 14:31). У Бозі ми маємо: Отця, Який так полюбив (Івана 3:16, 17:24), що віддав Сина Свого улюбленого (Колосян 1:13) і любов Духа (Римлян 15:30; Галатів 5:22). Ця любов проявлена людям не лише у творінні, але найдосконаліше – у відкупленні. Святість Божа засудила гріх через спокутну роботу Христа, тоді як любов Божа надала грішнику можливість спастися.

Наступні тексти з Писання підтверджують це:

(1) Він є Бог любові (2 Коринтян 13:11)

(2) Бог є любов (1 Івана 4:8, 16)

(3) Бог любить Свій народ (Повторення Закону 7:6-8, 13; Івана 14:23; Псалмів 11:7)

(4) Досконалий вияв божественної любові видно на Голгофі (Івана 3:16; Галатів 2:20)

(5) Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі (1 Івана 4:16-19)

(6) Бог хоче, щоби в Його народі була така ж любов, як у Божестві (Івана 13:34-35, 17:24-26).

**б. Доброта Божа**

Добротою Божою зумовлена турбота про все Боже творіння (Псалмів 36:5, 104:21, 145:9, 15-16; Йова 38:41; Матвія 5:45, 6:26; Дії 14:17; Римлян 2:4).

**в. Благодать Божа**

Благодать – це незаслужена, незароблена, прихильність Божа, дарована грішній людині, яка її недостойна (Ефесян 1:2, 6-7, 2:5-8, 3:2; 2 Тимофія 1:2; Тита 1:4; 2 Солунян 3:17-18). Благодать несе в собі довготерпіння та поблажливість Бога щодо грішної людині (2 Петра 3:9; 1 Петра 3:20; Римлян 2:4, 9:22; Вихід 34:6).

**г. Милість Божа**

Милість – це жалість Бога стосовно жалюгідного стану грішника з причини гріха (Ефесян 2:4; Якова 5:11; Псалмів 85:10, 102:13; Римлян 11:30-3; Ісаї 55:7; Луки 1:50, 72, 6:36; Вихід 20:6; Тита 1:4; 1 Тимофія 1:2; 2 Тимофія 1:2; Матвія 5:45; 2 Петра 3:9).

**д. Співчуття Боже**

Співчуття – це смуток через страждання іншого, поєднаний із рішучим бажанням допомогти. Це жаль, симпатія, які тісно пов’язані з милістю. Ісус у Своєму служінні керувався співчуттям (Матвія 9:36, 14:14, 18:27, 15:32; Луки 15:20; Псалмів 78:38, 86:15, 145:8, 130:7, 103:8-18).

**е. Доброта Божа**

Доброта – це щира доброзичливість Бога (Ефесян 2:7; Колосян 3:4; Тита 3:4; Псалмів 31:21; Ісаї 54:8, 10; Йоіла 2:13).

Ефесян 2:4-7 – «Бог же, багатий на **милосердя**, через Свою превелику **любов**, що нею Він нас **полюбив**… щоб у наступних віках показати безмірне багатство **благодаті** Своєї в **добрості** до нас у Христі Ісусі».

Тита 3:4-7 – «А коли з’явилась **благодать** та **людинолюбство** Спасителя, нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а із Своєї **милості**… щоб ми виправдались Його **благодаттю** і стали спадкоємцями за надією на вічне життя».

Вихід 34:6-7 – «Господь Бог **милосердний, милостивий, довготерпеливий**, що дотримує **милість** для тисяч».

**4. Досконала вірність**

Досконала Божа вірність означає, що Бог абсолютно вірний, лояльний, надійний та правдивий стосовно Свого Слова. Його Слово – це істина, і Він абсолютно надійний (Ісаї 25:1, 49:7; Повторення Закону 7:9, 32:4). Вірність у Писанні вживається як щодо Бога, так і щодо Його Слова. Боже Слово таке ж надійне, як Він Сам. Бог не може обманювати. Він – єдиний істинний Бог (Псалмів 86:15, 89:37; Івана 17:3; 1 Івана 5:20).

**а.** Божі заповіді і свідчення правдиві (Псалмів 119:86, 138).

**б.** Бог вірний (1 Коринтян 1:9, 10:13).

**в.** Вірний Бог зміцнить і збереже Свій народ (1 Солунян 5:24, 2 Солунян 3:3).

**г.** А коли ми не вірні, Бог залишається вірним, бо не може зректися Самого Себе (2 Тимофія 2:13).

**д.** Ісус Христос – милостивий та вірний Первосвященик (Євреїв 2:17).

**е.** Бог вірний Своїм обіцянкам (Євреїв 10:23, 11:11).

**є.** Бог – вірний Творець (1 Петра 4:19).

**ж.** Коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог вірний та праведний, щоб гріхи нам простити (1 Івана 1:9).

Бог прагне, щоб ця моральна риса стала властивою і для життя спасенних (Матвія 24:25, 25:21, 23; Луки 16:10-12; 1 Коринтян 4:2; Галатів 3:9; 2 Тимофія 2:2; Об’явлення 17:14).

Д-р А. Г. Стронг у своїй книзі «Систематична теологія» (с. 248) дає перелік божественних властивостей наступним чином:

**1.** Абсолютні або іманентні властивості

**а.** Духовність містить:

(1) життя

(2) особистість

**б.** Нескінченність містить:

(1) самоіснування

(2) незмінність

(3) єдність

**в.** Досконалість містить:

(1) істинність

(2) любов

(3) святість

**2.** Відносні або перехідні властивості:

**а.** Стосуються часу і простору:

(1) вічність

(2) безмежність

**б.** Стосуються творення:

(1) всюдисущність

(2) всевідання

(3) всемогутність

**в.** Стосуються моральних чеснот:

(1) правдивість і вірність, або істина, що передається

(2) милість і доброта, або любов, що передається

(3) справедливість і праведність, або святість, що передається

**V. ВІЧНЕ БОЖЕСТВО**

На початку цього підрозділу важливо зауважити, що жодне людське перо чи язик не здатні дати визначення Бога звичайними словами, тому що обмежений людський розум не спроможний пояснити таємницю Божества. Писання не намагається пояснити цю таємницю, воно просто виголошує її (Колосян 2:2; 1 Тимофія 3:16). Багато непорозумінь щодо істоти Бога, особливо у сфері відмінностей у Божестві, виникли в Церкві через термінологію і теологічну фразеологію, які розвивалися протягом століть.

Людина не може пізнати Бога чи знати, Який Він, лише через об’явлення. Якщо Бог не об’явить Себе людині, Його неможливо пізнати. Людина у всіх своїх пошуках не спроможна пізнати Бога. Бог Сам має проявити ініціативу (Йова 11:7; Матвія 11:25-27). Це Бог зробив у Своєму Слові – Біблії. Слово Боже – це об’явлення Боже. Без цього ми б не мали відкриття Його сутності, природи та буття. Доки людина не прийме цього об’явлення, вона буде спотикатися в темряві простого людського розуму. Необхідно звернутися до Писання, щоб з’ясувати, що Бог відкрив нам про Себе та Свою внутрішню форму буття, пам’ятаючи при цьому, що «закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите – наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього Закону» (Повторення Закону 29:29).

**А. Божество**

Термін, який вживається у Новому Заповіті стосовно Бога, – Божество. Це слово стосується божественного, Бога, що містить Боже об’явлення про Його форму буття.

Дії 17:29 – «... не повинні думати, що Божество подібне до золота або срібла чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки».

Колосян 2:9 – «Бо в Ньому (у Христі) тілесно живе вся повнота Божества».

Римлян 1:19-20 – «Бо Його невидиме від створіння світу, власне, Його вічна Сила й Божество, думанням про твори стає видиме...»

Біблія також виявляє, що у вічному Божестві є Троє, Які називаються Отець, Син і Святий Дух (Матвія 3:16-17, 28:19; Івана 14:6-17; 1 Івана 5:7-8). Той факт, що Отець, Син і Святий Дух поєднані разом у повелінні хрещення (Матвія 28:19), вказує на співіснування і Їх рівність у природі, силі, властивостях та вічності буття. Такого не буває із звичайним творінням чи звичайною силою. Символ віри на початку цього розділу проголошує, що «вічне Божество об’явило Себе єдиним Богом, Який існує у трьох Особах – як Отець, Син і Святий Дух: відмінних, але не роздільних у суті, співвічних, співрівних і співіснуючих у властивостях, силі, природі і славі». Інакше кажучи, Бог – це єдина і неподільна Сутність, але в цьому єдиному, істинному Богові є три вічні відмінності – Отець, Син і Святий Дух.

Хоча Біблія ніколи формально не говорить про Особу Бога, вона таки розкриває Її як Отця, Сина і Святого Духа. Отже, коли ми говоримо про Особи вічного Божества, ми не вживаємо цей термін у його звичайному значенні, як він вживається стосовно людей. Писання ясно показує, що Бог, Син і Святий Дух мають Свої окремі риси і властивості Особистості. Тертуліан, один з отців ранньої Церкви, запровадив слово «Трійця», щоб виокреслити науку про Божество. Воно дослівно означає «потрійний» або «троє в одному». Хоча слово «Трійця» не вживається в Писанні, але в ньому вживаються слова «три» і «один», і роздуми над цими словами виявляють, що Бог Біблії – триєдиний у Своїй природі і бутті. Він триєдиний у природі і в сутності. Від Буття до Об’явлення – чи то через символи і образи, чи через взірці і створені речі, видіння і богоявлення, прояви і чіткі заяви – Писання показує, що Бог завжди розкривається як Один у Трьох і Три в Одному, що і є Трійцею.

Поміркуймо над істиною, що Бог – єдиний і Бог – триєдиний, так, як це подає Писання. І ми побачимо, що в біблійному об’явленні про Бога Писання вказує на два напрямки стосовно Його Особи: Бог єдиний і водночас триєдиний.

Щодо цих заяв важливо пам’ятати, що коли змістиш акценти на якусь із них, це призведе до єресі. Якщо сконцентруватися на твердженні, що Бог – один, то ми впадемо в єресь унітаризму, мовляв, за числовим номером Бог один. Натомість якщо перебільшувати факт, що Бог – триєдиний, це призведе до єресі тритеїзму, тобто до поклоніння трьом окремим богам. Ось чому тут особливо потрібен ретельний екзегетичний баланс. Необхідно пам’ятати цитату з Символу віри про те, що «Ми віримо в єдиного Бога, Який існує у трьох Особах, відмінних, але неподільних».

Бог єдиний, що означає неподільний

Бог триєдиний, що означає відмінний

Вивчення єдиності Бога повинно поєднуватися із пізнанням триєдиності; і навпаки, вивчення триєдиності невіддільне від об'явлення єдиності Бога. Інакше будь-яка крайність може стати єрессю. Тому вкрай необхідно спиратися на збалансованість Писання.

**Б. Єдиність Божества**

Бог відкривається нам у Біблії як єдиний Бог. І Старий, і Новий Заповіти підтверджують факт, що не існує ніяких інших богів, крім єдиного Бога. Обидва Заповіти проголошують єдиність Бога.

1. **Старий Заповіт**

Повторення Закону 4:35, 39 – «Господь – Він Бог, і нема іншого, крім Нього».

Вихід 20:3 – «Хай не буде тобі інших богів передо Мною».

1 Самуїлова 2:2; 2 Самуїлова 7:22 – «Немає нікого, крім Тебе».

Псалмів 83:18, 86:10 – «Ти – Єдиний».

Ісаї 43:10, 44:6-8, 45:18 – «Бога нема, окрім Мене».

Повторення Закону 6:4 – «Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш – Господь один».

Кожне з цих місць Писання ясно говорить, що є тільки один Бог або що Бог – один істинний Бог. Фальшиві релігії створили багато богів, але національний догмат віри ізраїльського народу звучав так: «Слухай, Ізраїлю: Господь Бог наш – Господь один!» (Повторення Закону 6:4). Справжні єврейські віруючі були монотеїстами, а не політеїстами; вони поклонялися одному істинному Богу, а не багатьом богам (Повторення Закону 4:35; Ісаї 44:6, 45:5).

1. **Писання Нового Заповіту**

Марка 12:29 – «Наш Господь – Бог єдиний».

1 Коринтян 8:4 – «Іншого Бога нема, окрім Бога одного».

Марка 12:32 – «Один Він, і нема іншого, окрім Нього».

Галатів 3:20 – «Бог же один».

Ефесян 4:6 – «Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш!».

1 Тимофія 1:17, 2:5 – «Один Бог є Бог».

Новий Заповіт виразно стверджує єдиність Бога. Християнство продовжує істинність віри Ізраїлю, яка є монотеїстичною. Воно зосереджене на поклонінні одному, істинному Богу.

**В. Триєдиність Божества**

Писання ясно вчить, що Бог один і водночас вчить, що Він – триєдиний. Біблія вчить про триєдиність Бога. Єдність трьох в одному. Один Бог явився у трьох Особах.

Писання вчить про два види єдності: абсолютна єдність і складена єдність. Це видно у використанні двох єврейських і двох грецьких слів, які перекладаються словом «один». Єврейські слова: «яхад» і «ехад».

**ЯХАД** означає повну єдність, математичний або числовий номер один. Воно вживається у Старому Заповіті близько 12 разів, але ніколи для опису єдиності Бога.

Далі наведені приклади вживання цього слова:

Авраам збирався принести в жертву «свого єдиного (яхад) сина, Ісака» (Буття 22:2-12).

«Збережи мою душу, одиначку мою» (Псалмів 22:20).

«І будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем (яхад)» (Захарії 12:10; дивись також: Єремії 6:26; Суддів 11:34).

Це слово вжите в тому розумінні, що є тільки один шлях до Бога, один Син Божий, одна надія людини на спасіння, і все це – через Господа Ісуса Христа (Івана 14:1, 6).

**ЕХАД** означає колективну єдність, яка складається більше як з однієї особи; це одна юрба, один народ, одна нація. Далі наведені приклади такої єдності:

«І стануть вони одним (ехад) тілом» (Буття 2:24).

«Зібрався народ, як один чоловік» (Ездри 3:1).

«Решта Ізраїлю були однорідні, щоб настановити Давида царем» (1 Хроніки 12:38).

Це єврейське слово «ехад» вживається сотні разів у Старому Заповіті і зазвичай означає складену єдність, єдність більш ніж одного. Саме це слово «ехад» вживається щодо одного Бога.

Два грецькі слова, значення яких те саме, що й єврейських, – це «хеіс» і «монос». Кожного разу, коли Писання говорить про той факт, що Бог – один, воно ніколи не вказує на математичне число один як число Бога, але завжди – на складену єдність; єдність більше однієї Особи. Писання говорить про множину божественних Осіб в одному Богові. Ця складена єдність розкривається як триєдиність, єдність трьох в одному. Національний догмат віри Ізраїлю протягом століть голосив: «Господь, Бог наш – Господь один (ехад)» (Повторення Закону 6:4).

Власне, це місце Писання говорить нам, що Бог – це складена єдність. Писання заявляє, що «Єгова Елогім» – це об’єднане єдине у множині за природою та істотою. Слово «Елогім» – єдине у множині слово, яке має на увазі множину божественних осіб. Але саме це слово врятувало Ізраїль від повного переходу до язичницьких політеїстичних релігій, до поклоніння багатьом богам. «Бог буде один (ехад) того дня, і одне (ехад) Ймення Його» (Захарія 14:9).

Єврейське слово, яке означає складену єдність, знову появляється в цьому тексті. Єдність Бога – це складена єдність. Єдність Бога не є числовою. Від Буття до Об’явлення Бог Біблії ніколи не постає в однині, як єдиний у числовому значенні чи як номер один. Єдність Бога – це складена єдність: єдина, неподільна сутність у трьох вічних відмінностях.

У Божестві є три центри свідомості, які називаються Отець, Син і Дух Святий. Немає трьох окремих богів, але є три Особи в одному Бозі, відмінні, але неподільні.

**1. Писання Старого Заповіту**

Буття 1:1-2 – «На початку Бог... і Дух Божий ширяв над поверхнею води» (Івана 1:1-3). Слово «Бог» перекладається як «Елогім», що є множиною від єврейського слова «Ел». Це слово – єдино-множинне слово, що означає множину божественних Осіб без зазначення їх кількості, але наступні тексти з Писання вказують, що це три божественні Особи: Отець, Син і Святий Дух, і кожен з Них бере участь у творінні.

Буття 1:26-27 – Бог (Елогім, множина божественних Осіб) створив людину за Своїм (однина, присвійний відмінок) образом, за Своєю подобою.

Буття 3:22 – «І Бог (Елогім) сказав: Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро й зло» (Буття 11:6).

Ісаї 6:8 – «Голос Господа, що говорив: «Хто піде для Нас?» (Івана 12:41).

Усі ці вірші свідчать про множину божественних Осіб в одному Бозі, а загалом це єврейське єдино-множинне слово «Елогім» вживається в Старому Заповіті для визначення вічного Божества. Це старозаповітний еквівалент для новозаповітного визначення Бога як Отця, Сина і Святого Духа, або Божества.

Ісаї 48:16 – «Господь Бог (Отець) та Його Дух (Святий Дух) послав Мене (Син)».

Ісаї 61:1 – «Дух (Святий Дух) Господа (Отця) на Мені, бо Господь помазав Мене» (Луки 4:18).

Псалмів 110:1 – «Господь (Отець) промовив Господові моєму (Сину), сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм».

Буття 19:24 – «І Господь (Син) послав на Содом та Гомору дощ із сірки й вогню, від Господа (Отця) з неба».

Псалмів 45:6-7 – «Престол Твій, о Боже (Син, дивись Євреїв 1:8-9), на вічні віки... Тому намастив Тебе Бог, Твій Бог (Отець)».

Старий Заповіт говорить про:

**Отця** (Ісаї 63:16; Малахії 2:10)

**Сина** (Псалмів 2:6-7, 12, 45:6-7; Приповісті 30:4; Ісаї 7:14, 9:6)

**Святого Духа** (Буття 1:2, 6:3, 61:1, 63:10; Ісаї 11:1-3, 48:16)

**2. Писання Нового Заповіту**

Об’явлення Бога у трьох Особах – це самобутнє служіння благословенного Сина Божого. Єдиний спосіб, яким Бог може розкрити людині Свою внутрішню природу і Свою триєдиність, – це об’явлення. Богу треба було об’явити Себе. Хто міг би принести або дати це об’явлення? Який патріарх, пророк чи святий могли би об’явити людям Бога? Жодний ангел, жодне створіння не змогли б відкрити Бога у Його славі, у правді Його вічного Божества, як Отця, Сина і Святого Духа.

Єдиною Особою, Яка могла відкрити Бога людям, був Той, Хто перебував у лоні Отця. Це мала бути одна з Осіб Елогім, вічного Божества. І рішенням вічного Божества Нею став вічний Син (Слово), Який повинен був прийти і об’явити Бога в Його триєдиності буття.

Євреїв 1:1-2 – «Багато разів і багатьма способами у давнину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина».

Матвія 11:27 – «І Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина та кому Син захоче відкрити».

Івана 1:18 – «Ніхто Бога ніколи не бачив – Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був».

Розширений переклад Нового Заповіту говорить так: «Ніхто Бога ніколи не бачив: тільки унікальний Син, тільки Однороджений Бог, що в лоні (тобто в інтимній присутності) Отця, Він проголосив Його, Він об’явив Його, вивів Його на місце, де Його можна побачити, Він розтлумачив Його, і Він зробив Його відомим» (Івана 1:18).

Найясніше об’явлення триєдиного Бога повинно було прийти через одну із цих божественних Осіб. І тут ми бачимо одну з найголовніших причин втілення. Бог міг відкритися людям єдиним способом – ставши людиною. Про це пророкувалося, і це потім здійснилося через непорочне народження Сина Божого. Він був втіленим Богом (Ісаї 7:14, 9:6-9; Буття 3:15; Матвія 1:21-23; Івана 1:1-4, 14-18).

Саме Новий Заповіт чітко заявляє про те, що кількість божественних Осіб –три, не більше і не менше. Весь Новий Заповіт переповнений ясними посиланнями на трьох відмінних божественних Осіб, які є вічним Божеством.

Старий Заповіт приховує об’явлення Бога. Це були «часи невідомості», коли усі міркування щодо внутрішньої природи та істоти Божої були завуальовані у символах, натяках, божественних іменах і назвах, і саме Сину Божому належало, коли настане час, розкрити Бога в Його повноті.

Нижче подаються тези з тексту Євангелій і Послань, які показують відмінність божественних Осіб: Отця, Сина і Святого Духа. Ці вірші свідчать про три відмінні Особи, Кожна з Яких має окремі призначення і функції, проте разом вони – єдині розумом і волею, єдині за суттю, єдині у цілі і плані здійснення відкуплення.

Матвія 3:16-17

Голос **Отця**, Який промовляв з небес

**Син** Бога приймає хрещення у водах Йордану

**Святий Дух** сходить у вигляді голуба

Матвія 28:19

Христячи їх в Ім’я

**Отця**

**Сина**

**Святого Духа**

Євангеліє від Матвія починається і закінчується особливим об’явленням Бога як Отця, Сина і Святого Духа.

Івана 14:16-17

Отець чує молитву **Сина**

Син молиться до **Отця**

**Святий Дух** буде даний як Утішитель

1 Коринтян 12:4-6

Є різниця між дарами милості, Дух же той Самий **(Святий Дух)**

Є й різниця між служінням, та Господь той же Самий **(Син)**

Є різниця і між діями, але Бог той же Самий **(Отець)**

Ефесян 2:18

Доступ – до **Отця**

Через Нього – **Сина**

Одним Духом – **Святим Духом**

Ефесян 4:4-6

Є один Господь – **Син**

Є один Дух – **Святий Дух**

Є один Бог – **Отець**

2 Коринтян 13:14

Благодать Господа нашого Ісуса Христа – **Син**

Любов Господа – **Отець**

Причастя Святого Духа – **Дух**

1 Івана 5:7-8

Троє свідкують на небі

**Отець**

**Слово** (Син)

**Святий Дух**

І ці троє – одне. Це триєдиність одного Бога, Який проявився у трьох відмінних Особах.

Об’явлення 4-5

У цих розділах Об’явлення розкриваються усі троє

Один на престолі – **Бог-Отець**

Агнець перед престолом – жертвенний **Син**

Сім свічників вогняних перед престолом – це **Святий Дух** в Його повноті.

Господь Ісус в Євангелії від Івана (розділи 15, 16 і 17) ясно показує божественні Особи Божества. Син молиться до Отця, щоб Отець послав Святого Духа. Він молиться, щоб учні були «єдине, як єдине і Ми» і «одно було в нас і вони» (Івана 17:21-23). «Єдність» у цих віршах точно не є числовою єдністю, але складеною єдністю, об’єднанням більше ніж однієї особи. Ісус сказав: «Віруйте в Бога (Отця) і в Мене (Сина) віруйте» (Івана 14:1). Далі Він говорить: «Я – дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене (Івана 14:6). Павло сказав: «Один бо є Бог (Отець) і один Посередник між Богом та людьми – Людина (Син Божий) Ісус Христос» (1 Тимофія 2:5).

Бог проголосив, що «справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків» (Повторення Закону 19:15; Матвія 18:16-20). Якби Бог не був триєдиним, Він ніколи не зміг би виконати Своє власне Слово. Це означало б, що Бог дав людині Закон, який Він Сам не в змозі виконати. Отець, Син і Святий Дух – це три Свідки, Які дають досконале, повне і звершене свідчення.

**г. Стосунки і відмінність у Божестві**

Стосунки і відмінність у вічному Божестві показані в наступному упорядкуванні текстів Писання, які стосуються Отця, Сина і Святого Духа.

1. Писання визнає кожного з трьох Богом:

**а.** Отець – Бог (Івана 6:27; 1 Петра 1:2; Римлян 1:7).

**б.** Христос – Бог (Івана 1:1, 18; Тита 2:13; Римлян 9:5).

**в.** Святий Дух – Бог (Дії 5:3-4).

2. Писання визнає чітку відмінність божественних Осіб:

**а.** Син визнає, що Отець відрізняється від Нього (Івана 5:32, 37).

**б.** Отець і Син відрізняються між Собою як Той, що народив, і Народжений (Псалмів 2:7; Івана 1:14-18, 3:16).

**в.** Син визнає, що Його послав Отець і що Святий Дух буде посланий від Отця через Сина (Івана 10:36, 14:16-17, 15:26; Галатів 4:4).

3. Писання вказує на трьох у творінні:

**а.** Отець у творінні (Вихід 20:11).

**б.** Син у творінні (Колосян 1:16-17; Івана 1:3; Євреїв 1:2, 10).

**в.** Святий Дух у творінні (Йова 26:13, 33:4; Псалмів 104:30; Буття 1:2).

4. Писання вказує на вічність Божества:

**а.** Вічність Отця (Повторення Закону 33:27; Псалмів 90:2).

**б.** Вічність Сина (Михея 5:2; Івана 1:1; Филип’ян 2:6).

**в.** Вічність Святого Духа (Євреїв 9:14).

5. Писання вказує на всюдиприсутність Божества:

**а.** Всюдиприсутність Отця (Єремії 23:23-24).

**б.** Всюдиприсутність Сина (Ефесян 1:23; Матвія 18:20).

**в.** Всюдиприсутність Святого Духа (Євреїв 9:14).

6. Писання виявляє всевідання Божества:

**а.** Всевідання Отця (Приповісті 15:3; Євреїв 4:12; 1 Івана 3:20).

**б.** Всевідання Сина (Івана 21:17; Колосян 2:3).

**в.** Всевідання Духа Святого (1 Коринтян 2:10).

7. Писання виявляє всемогутність Божества:

**а.** Всемогутність Отця (Матвія 19:26).

**б.** Всемогутність Сина (Филип’ян 3:21; Об’явлення 1:8; Матвія 28:18).

**в.** Всемогутність Святого Духа (1 Коринтян 12:8-11).

8. Писання вказує на незмінність Божества:

**а.** Незмінність Отця (Малахії 3:6; Якова 1:17).

**б.** Незмінність Сина (Євреїв 13:8).

**в.** Незмінність Святого Духа (Мається на увазі, але не проголошується).

Хоча Отець, Син і Святий Дух володіють спільними властивостями, проте Вони залишаються різними.

**ОТЕЦЬ**

Отець – це Бог, окрема Особа. Він вічний, самоіснуючий, невидимий і безсмертний, перебуває у світлі, до якого не може наблизитися жодна людина; Той, Кого людина не бачила і не може бачити (1 Тимофія 2:5, 6:16; 1 Коринтян 8:4; Івана 4:21-24, 6:27; 1 Петра 1:2; Повторення Закону 32:4; 2 Самуїлова 7:14; Псалмів 89:26; Малахії 2:10; Матвія 6:9; Марка 11:25; Луки 12:30; 2 Коринтян 6:18; Филип’ян 4:19; Якова 1:17; 1 Івана 2:15-16).

**СИН**

Син – це Бог, окрема Особа, рівна з Отцем і Святим Духом. Він – чітка Особистість, Яка стала видимою через втілення. Син вічносущий, тобто Він існував до створення світу. Він існував вічно з Отцем і Святим Духом (Михея 5:2; Івана 1:1-3, 8:56-58, 17:5; 1 Коринтян 15:47: Филип’ян 2:6-7; Колосян 1:17; Об’явлення 22:13, 16).

Син не лише вічносущий, Він також понад усе, окрім Отця (Матвія 11:27, 28:18; Луки 20:41-44; Івана 3:13, 31; Дії 10:36; Ефесян 1:20-22; Євреїв 1:5-6; 1 Петра 3:22; Об’явлення 3:14).

**Д. Єресі щодо Божества**

Рання Церква в питаннях об’явлення Божества впадала у крайнощі: унітаризм і тритеїзм.

**1. Унітаризм**

Унітаризм визнає існування одного Бога і заперечує, відкидає або неправильно тлумачить Його триєдиність.

**а. Аріанство**

Арій, ранньоцерковний єретик, вчив, що Божество складається з однієї вічної Особи, Яка на початку створила за Своєю подобою ангельську істоту, Єдинородженого Сина, через Якого були створені світи, і що Святий Дух був найпершим і найвизначнішим творінням Сина. Єресь полягає в тому, що Бог – один у числовому розумінні цього слова і що Син і Святий Дух – створені істоти.

**б. Савеліанство**

Єпископ Савелій – ще один ранньоцерковний єретик, який вчив, що Отець, Син і Святий Дух – це просто три аспекти або три вияви абсолютно одного у числовому вираженні Бога. Так само, як одна особа може бути сином, потім чоловіком і батьком, залишаючись при цьому однією і тією ж особою, Бог може бути Отцем, Сином і Святим Духом.

Це також суперечить Біблії, де ясно йдеться про Отця, Сина і Святого Духа як про окремі Особи. Отець любить і посилає Сина: Син любить Отця, залишає Його і потім повертається до Нього; Син молиться до Отця і благає Його; Отець і Син посилають Духа; Дух благає Отця і займає місце Сина.

**2. Тритеїзм**

Тритеїзм визнає триєдиність Бога, але відкидає Його єдиність. Це не відповідає об’явленню Бога як Отця, Сина і Святого Духа. Він заперечує єдність Осіб у Божестві і вчить, що Отець, Син і Святий Дух – це три окремі Істоти, інакше кажучи, три Боги. Баланс полягає у визнанні того, що Отець, Син і Святий Дух – це три окремі Особи в одному Бозі, але не три окремі Боги.

**Е. Афанасієвське віровчення і доктринальні положення**

Афанасієвське віровчення було сформульоване в V столітті для того, щоб боротися з єресями щодо Божества і вберегтися від крайнощів унітаризму і тритеїзму. Без сумніву, це одне з найвизначніших ранньоцерковних віровчень. Зацитуємо його повністю:

**Афанасієвське віровчення, 500 рік від Різдва Христового**

Вічна Сила і Божество є Трійцею (Римлян 1:20; Матвія 28:19).

Істинна християнська віра полягає в тому, що ми поклоняємося одному Богу у трьох Особах і трьом в одному, не змішуючи Особи і не поділяючи субстанції. Тому що є одна Особа Отця, одна – Сина, одна – Святого Духа.

Але Божество Отця, Сина і Святого Духа єдине ціле, вони рівні у славі і довічній величі. Який Отець, Такий Син і Такий Святий Дух.

Отець несотворенний, Син несотворенний, Святий Дух несотворенний. Отець неосяжний, Син неосяжний, Святий Дух неосяжний. Отець вічний, Син вічний, Святий Дух вічний; але немає трьох нескінченних, чи трьох несотворенних, чи трьох неосяжних – є лише один нескінченний, несотворенний і неосяжний.

Так само Отець всемогутній, Син всемогутній, і Святий Дух всемогутній; але немає трьох всемогутностей, є один всемогутній і всесильний Бог.

Так само Отець є Бог, Син є Бог, Святий Дух є Бог, але немає трьох Богів, є один Бог. Бо так само, як християнська правда вимагає від нас визнавати кожну іпостась окремо за Бога та Господа, так само і вселенська християнська віра забороняє нам говорити про трьох Богів або Господів.

Ніхто Отця не створив, ніхто Його не зробив з нічого, ніхто Його не народив.

Син тільки від Отця, не зроблений, не створений, але народжений.

Святий Дух походить від Отця і Сина, Він не зроблений із чогось, не створений і не народжений, але Той, що походить.

Отже, є один Отець, а не три Отці; є один Син, а не три Сини; є один Святий Дух, а не три Святі Духи. І серед цих трьох Осіб ніхто не є першим чи останнім, ніхто не є більшим чи меншим, а всі три іпостасі між собою однаково вічні та рівні.

Отже, слід поклонятися як цим трьом в одному Божестві, так і Богові в цих трьох Особах.

Поклонятися **ЄДНОСТІ У ТРІЙЦІ** і **ТРІЙЦІ В ЄДНОСТІ**.

Доктор Дейл у XIX столітті заявив: «Відвіку довіку Бог є Отець, Син і Святий Дух. Отець є Бог, але не окремо від Сина чи Святого Духа. Син є Бог, але не окремо від Отця і Святого Духа. Святий Дух є Бог, але не окремо від Отця і Сина. Є тільки один Бог, але в Божестві є три Особи. Немає трьох Богів, але в житті і сутності одного Бога є три центри свідомості, волі і діяльності, відомі нам як Отець, Син і Святий Дух».

**Отець** є всією повнотою Божества, невидимий, без форми, Якого людина не бачила і не може бачити.

**Син** є всією повнотою Божества, Який став видимим.

**Святий Дух** є всією повнотою Бога, Який миттєво діє у творінні, отже, виявляє або об’являє Отця і Сина.

Отець **замислив** відкуплення.

Син **здійснив** відкуплення

Святий Дух **застосував** відкуплення

Отець завжди Отець. Отець не є Сином і Святим Духом. Син завжди Син. Син не є ні Отцем, ні Святим Духом. Святий Дух весь час є Святим Духом, а не Отцем чи Сином.

**Є. Вічні властивості Божества**

Біблійне об’явлення показує нам, що кожна Особа Божества має особливі властивості, прояви і дії, які ніколи не змінюються.

Отець – навіки Отець.

Син – навіки Син.

Святий Дух – навіки Святий Дух.

Своєрідність і властивості Божества незмінні. Бог один у функціонуванні, а в об’явленнях і проявах – триєдиний.

**1. Властивості Отця**

Властивості Отця послідовні в усіх чітко зазначених місцях Писання, у всякому Богом створеному образі чи символі, і це видно з наступного:

**а.** Перша Особа в дії. Першопричина, оригінал, джерело, початок, зачин, першоджерело усієї мудрості. Абсолют. «На початку Бог…» (Буття 1:1).

**б**. Засновник відкуплення (Івана 3:16).

**в.** Автор Заповіту і його Хоронитель, запорука Заповіту.

**г.** Архітектор, Конструктор, Управитель і Вседержитель.

**д.** Світло, життя і любов.

**е.** Слава, велич, неприступне світло, святість і вогонь (1 Тимофія 6:16; Євреїв 12:29), невидимий, духовний, вічний Отець.

**ж.** Отець (Івана 1:10-12, 3:16).

**з.** Всемогутній, всюдисущий, всевідаючий, незмінний, вічний.

**2. Властивості Сина**

Властивості Сина також послідовні у всіх чітких свідченнях Писання і в кожному Богом зумовленому образі і символі. Це видно з наступного:

**а.** Друга Особа в роботі задля відкуплення. Це не неповноцінність чи нерівність, а покірність і слухняність волі Отця щодо плану відкуплення. Одна Особа – слухняний Син.

**б.** Вічне Слово (Івана 1:1-3).

**в.** Посередник між Богом і людиною, Заступник, Адвокат.

**г.** Боголюдина. Союз божественної і людської природи в одній Особі. Слово сталося тілом (Івана 1:14-18). Бог, явлений у плоті.

**д.** Єдинороджений Син. Повнота Божества тілесно живе в людській формі (Колосян 1:19, 2:9).

**е.** Відкупитель, Спаситель, уособлення Божої благодаті.

**є.** Жертовне тіло і кров. Ратифікація Заповіту кров’ю.

**ж.** Центральна Особа Божества. Той, що посередині.

**з.** Видиме об’явлення і вираження невидимого Бога в людській формі (Римлян 1:19-20; Євреїв 1:3).

**и.** Вічний Син, рівноправний у силі, природі, властивостях і славі з Отцем і Святим Духом.

**3. Властивості Святого Духа**

Властивості Святого Духа завжди послідовно проходять через усе Писання, а образи і символи Духа ґрунтуються на наступному:

**а.** Третя Особа в дії заради відкуплення. Це не неповноцінність чи нерівність, але службова Особа в Божестві, Яка вказує на Отця і Сина.

**б.** Походить від Отця через Сина (Івана 15-26, 16:16).

**в.** Натхненник, Об’явник, Просвітитель Слова написаного і живого Слова, Передавач, Вчитель.

**г.** Той що оживлює. Єлей помазання (1 Івана 2:20, 27).

**д.** Освячуюча Сила; Той, Хто перебуває у багатьох віруючих; присутній в Церкві.

**е.** Плодотворність. Плід Духа. Материнські властивості.

**є.** Незліченність. Множинність. Невичерпність.

**ж.** Символізується як ріка, дощ, плід, олива, вогонь, вітер, голуб, печать, дари і т. д.

**з.** Вічний Дух, невидимий, рівноправний у силі, природі, властивостях і славі з Отцем і Сином.

**Ж. Символи Божества**

Було зроблено багато спроб пояснити триєдиність Бога. Безумовно, найяскравіші образи і символи Божества – ті, які Бог дав у Своєму Слові. І власне, сам той факт, що Бог залишив безліч трійок у Своєму Слові, засвідчує, що Бог намагався передати істину Своєї власної триєдиної сутності. У Римлян 1:19-20 говориться: «Його невидиме від створення світу, власне, Його вічна сила й Божество, думанням про твори стає видиме...»

Прикладом є ряд ілюстрацій Трійці з Божої книги створення світу – природи і з Божої книги об’явлення – Біблії.

**1. Природні символи Триєдиності**

**а. Світло (Буття 1:1-5)**

Світло – це одне ціле в єдності.

Світло проявляється у трьох головних кольорах: золотисто-жовтому, яскраво-червоному і небесно-блакитному.

**б. Вода**

Вода – це одне ціле в єдності.

Вода перебуває в трьох формах: рідина, лід і пара.

**в. Сонце**

Сонце для землі – одне велике правляче світло.

Це одне є потрійною силою – як світло, вогонь, енергія.

**г. Космос**

Космос – одне ціле в єдності.

Космос має три виміри: ширина, довжина, висота.

**д. Матерія**

Матерія як субстанція одна.

Матерія також потрійна – як енергія, рух і явище.

**е. Вічність**

Вічність – це одна нескінченність.

Вічність також потрійна: час минулий, час теперішній, час майбутній,

**є. Трикутник**

Трикутник – це одне завершене ціле в єдності.

Трикутник – це також тристоронній об’єкт.

Вилучіть яку-небудь одну сторону – і трикутник зруйнується.

**ж. Людина**

Людина – це одна цілісна істота.

Людина триєдина або тристороння істота, вона має дух, душу і тіло – дві невидимі і одну видиму частини. Видима виявляє невидимі.

**з. Свідомість**

Людина, будучи триєдиною і маючи дух, душу і тіло, також має тривимірну свідомість. Бути свідомим – означає знати себе.

Дух – це Божа свідома частина в людині, яка контактує з духовним світом. Душа – це самосвідомість людини, яка контактує із внутрішнім світом. Тіло – чуттєво-свідома частина людини, яка контактує з природною сферою. Триєдиність людини – це таємниця і водночас реальність (1 Солунян 5:23).

**2. Біблійні символи і образи Трійці**

Писання переповнене славними символами і образами, які підтверджують триєдиність Бога. І характерні риси цих об’єктів, інституцій і певних осіб як символів Божества треба вивчати, щоб уміти розкрити їх значення. Ключем для символів і образів зазвичай є центральний із трьох. Він показує Сина Божого як Того, Хто є Словом Божим або Посередником з Його жертовним тілом і кров’ю.

**а. Сонце, місяць і зорі** (Буття 1:14).

Сонце, місяць і зорі – це джерело нашого світла і життя, і вони першими виявляють Трійцю в Біблії. Вони передають властивості Божества.

Сонце – джерело світла і життя; Отець.

Місяць – стає як кров; Син (Об’явлення 6:12).

Зорі – незчисленна кількість; Святий Дух у святих.

**б. Ковчег Ноя** (Буття 6:14-22).

Бог наказав Ною зробити ковчег згідно з технічними вимогами, які Він Сам визначив. Ковчег мав три поверхи. Цей триповерховий ковчег – чудовий символ Бога: Один Бог у трьох Особах – Отець, Син і Святий Дух. Цей триєдиний ковчег врятував Ноя та його сім’ю від води покарання, і служіння триєдиного Бога полягає саме в тому, щоб спасти людей від прийдешнього суду над гріхом і грішниками (Матвія 24:37-42).

Перший поверх Отець. Основа. Початок

Один ковчег Другий поверх Син. Двері. Путь (Івана 10:9)

Третій поверх Святий Дух. Вікно. Освітлювач (Івана 14:26)

**в. Палиця, скеля, вода** (Вихід 17:1-8).

Ще один чудовий символ знаходимо в історії Ізраїлю. Ізраїль прагнув води в пустелі. Бог почув ремствування народу, наказав Мойсею вдарити по скелі – і вода хлинула.

Палиця – Бог-Отець. Він вдарив Сина на Голгофі. Він звелів, щоб Його Сина було побито (Ісаї 53:10). Бог віддав Свого Сина як жертву за гріхи людства (Івана 3:16).

Скеля – Син. Він був битий за нас. Вони пили з тієї скелі, що йшла вслід за ними (1 Коринтян 10:4).

Вода – Святий Дух (Івана 7:37-39). Святий Дух походить від Сина, як освіжаюча, життєдайна вода. Спрагнена людина може прийти і пити.

**г. Ковчег заповіту** (Вихід 25:10-22, 37:6-9).

Віко закривало ковчег заповіту, а два херувими слави затіняли його. Віко та херувими були зроблені з одного шматка золота (Вихід 25:17-22; Євреїв 9:5).

Один херувим Отець

Один шматок золота Віко Син, окроплений кров’ю

Один херувим Святий Дух (Римлян 3:25)

Між херувимами над віком, окропленим кров’ю, перебувала слава Господня, там був присутній Сам Бог. Посеред цієї триєдиної символічної конструкції Бог розмовляв зі Своїм народом (Числа 7:89).

**д. Палиця Аарона** (Числа 17).

Розквітла палиця Аарона – ще один чудовий символічний вияв триєдиності Бога. Свідчення і чудо, які зумовив Бог. Одна палиця, але прояв трьох.

Бутон Отець. Джерело. Початок

Одна палиця Квітка Син. Зламаний. Аромат

Мигдаль Святий Дух. Плідність

**е. Палаючий кущ** (Вихід 3:1-6).

Покликання Мойсея з куща було об’явленням Самого Бога в Трійці.

Голос Бог-Отець (Вихід 3:4-6)

Один кущ Кущ Син. Корінь. Гілка (Ісаї 11:1-2)

Вогонь Святий Дух (Євреїв 12:29)

**є. Бог Авраама, Ісака і Якова** (Вихід 3:14-16).

Бог. Троє людей відображають властивості і призначення Божества як Отця, Сина і Святого Духа.

Авраама Бог-Отець. Обітниця. Заповіт

Бог Ісака Син. Єдинороджений. Жертва

Якова Святий Дух. Помазанець. Плідність

Було троє людей, Богом яких Бог називав Себе із задоволенням: Авраам (як Отець) віддав свого єдиного сина, Ісак (як Ісус) і Яків, який походив від отця Авраама через сина Ісака, – третя особа цієї трійці людей, помазанець скелі Бет-Ел, «Дому Господнього».

**ж. Вміст ковчега** (Євреїв 9:4).

Під покропленим кров'ю віком ковчега містилися три речі, образи яких символізують Бога.

Скрижалі Закону Бог-Отець

Золота тарілка з манною Син (Івана 6:32-36)

Розквітла палиця Святий Дух. Життя. Плідність

**з. Первосвященик, урім і туммім** (Вихід 28).

В одязі первосвященика ми маємо величне пророче слово, що символізує Божество тілесно. Аарон як первосвященик мав судний нагрудник, на якому були два загадкові камені – вони називалися урім і туммім, і за їх допомогою Аарон отримував і передавав від Господа повідомлення до народу Ізраїлю.

Урім, «світло» Отець (Якова 1:17)

Один первосвященик Первосвященик. Син. Посередник. Жертва

Туммім, «досконалість» Святий Дух

Як весь народ Ізраїлю представляв перед Богом первосвященик, так само і всю Церкву Бога представляє Господь Ісус Христос, наш великий Первосвященик за чином Мелхиседековим, в Якому тілесно перебуває вся повнота Бога.

**и. Три свята Господні** (Левит 23).

Три свята ізраїльського народу також вказують на служіння Божества.

Пасха Син Божий. Агнець (Вихід 12; 1 Коринтян 5:7)

П’ятидесятниця Святий Дух. Хліби колихання (2 Коринтян 3)

Кучок Отець. Повнота. Завершення спасіння (Євреїв 6:1-2; Матвія 5:48)

**і. Три накриття для скинії** (Вихід 36:18-19).

Накриття з тахашевих шкурок Бог-Отець над усім

Баранячі шкурки, начервоно пофарбовані Син. Примирення кров’ю

Покривало з козячої вовни Святий Дух. Візерунчаста робота і діяльність.

Так само, як на одну скинію потрібні були три накриття, триєдиний Бог став істинним накриттям для Церкви, Своєї скинії.

**к. Херувим і меч.**

Херувим в множині означає Отця і Духа Святого.

Меч полум’яний. Слово. Син (Буття 3:24; Євреїв 4:12).

**л. Херувим і завіса** (Вихід 26:31-33).

Херувим, витканий на завісі, знову ж таки, означає роботу Отця і Святого Духа. Візерунчаста завіса означає завісу тіла Христа, яке було розірване на Голгофі під час Його смерті (Євреїв 10:20-21).

**м. Три міри муки** (Буття 18:6).

Мука – це один із видів їжі з кукурудзи; три міри муки, три рівні частини одного цілого.

**н. Три буханки хліба** (Луки 11:5)

Один хліб, проте три буханки для приятеля опівночі.

**о. Ангели** (Буття 18-19).

Господь явився у вигляді трьох ангелів (Буття 18:16, 19:24).

**п. Очищення і помазання прокаженого** (Левит 14:12-19).

Прокажений (як і священик) під час свого очищення і помазання стикався з триєдиністю. Одна кров, проте потрійне застосування: на праве вухо, великий палець ноги і великий палець руки. Далі олива помазання – і знову потрійне застосування: на праве вухо, великий палець правої ноги і великий палець правої руки.

**р. Скинія і храм.**

Одна скинія, один храм, але вони складалися з трьох важливих частин: святеє святих, святе місце і зовнішній двір.

**с. Свідки на землі** (1 Івана 5:7-8).

Троє свідчать на землі: вода, кров і Святий Дух, проте їх свідчення єдине, і вони погоджуються в одному.

**3. Втілення Божества**

Писання стверджує, що вся повнота Божества перебуває тілесно у Сині (Колосян 1:19, 2:9).

Господь Ісус Христос – це видиме, тілесне об’явлення Божества. Він – видимий прояв невидимих Осіб Божества. У таємниці благочестя: «Бог в тілі з’явився» (1 Тимофія 3:16) Біблія показує, що Отець і Дух Святий перебувають у Сині.

Отець перебував у Сині (Івана 14:8-11). Усе, що говорив і робив Ісус, було можливим завдяки присутності Отця.

Він міг сказати, що коли ми бачимо Його, ми бачимо Отця. Проте Він ніколи не казав, що Він – це Отець. Він був єдиний з Отцем за волею і метою. І хоча в цій таємниці Отець перебував у Ньому, та, все ж таки, Він молився до Отця на небесах (Івана 3:33-34).

Дух Святий перебував у Сині. Ісус мав Духа без міри. Але Ісус ніколи не казав, що Він – це і є Святий Дух. Отже, коли ми визнаємо, що Ісус є повним втіленням Божества, треба також визнати, що Отець – це не Син і Син – це не Отець; Син – це не Святий Дух і Святий Дух – це не Син або Отець. Отець – завжди Отець; Син – вічно Син; Святий Дух – вічно Святий Дух.

Писання стверджує подвійну істину: Ісус тілесно є повнотою Божества, проте Отець, Син і Святий Дух – це три вічні відмінності, різні, але неподільні (Дивись розділ «Доктрина Христа»).

**VI. ІМЕНА БОГА**

Один із найповніших аспектів об’явлення, яке Бог дав стосовно Своєї сутності, стосується імен Бога. Ім’я в Писанні часто характеризує природу особи – чи то ангела, чи людини, чи Бога. Євреї кажуть про Бога і Його ім’я так: «Він Сам є Своїм ім’ям: Його ім’я є Ним Самим». Імена Бога, в основному, поділяються на дві групи: авторські (або елогістичні) і відкупительні (або єговістичні) імена.

**А. Авторські або елогістичні імена Бога**

Елогістичні імена Бога – це імена, що стосуються відносин між Богом і Його творивом або творінням. Ім’я «Ель» означає «сильний, потужний, могутній». «Елогім» – це форма множини від слова «Ель» і означає множину божественних Осіб в Божестві. «Ель» – це більше об’єкт поклоніння, ніж божественне ім’я.

Коли ім’я «Ель» вживається у складеному імені, тоді воно зазвичай показує силу чи властивості Бога стосовно Його творива або творіння.

Подамо загальний перелік елогістичних імен.

1. Ель – «сильний, потужний, могутній». Це однина і стосується Отця, Сина і Святого Духа.

Отець – це Ель (Буття 14:18-22).

Син – це Ель (Ісаї 7:14), Емману-Ель (Ісаї 9:6-9).

Святий Дух – це Ель (Йова 33:4, 37:10).

2. Елогім – це множина божественних Осіб. У Старому Заповіті це слово вживається близько 2500 разів, зокрема в Бутті 1:1. Вживається воно стосовно Бога (Вихід 3:1-6, 15) і означає також повноту Божества в Сині (Псалом 45:2, 6).

3. Ель-Еліон – Всевишній Бог (Буття 14:18).

4. Ель-Рой – Бог, Який наглядає (Буття 16:13-14), Всевідаючий.

5. Ель-Шаддай – всемогутній Бог, Бог вседостатній (Буття 17:1).

6. Ель-Олам – вічний Бог (Буття 21:33). Вічний в існуванні.

7. Ель-Бет-Ел – Бог Божого дому (Буття 31:13, 35:7).

8. Ель-Елохе-Ізраел – Бог, Бог Ізраїлю (Буття 33:20).

9. Елоах – один Бог (Повторення Закону 32:15; Даниїла 2:11).

10. Ел-Гіббор – могутній або великий Бог (Ісаї 9:6; Єремії 32:18-19).

11. Елогім-Еліон – Всевишній Бог (Псалмів 78:56, 91:1-2).

12. Елогім-Саваот – Бог небесного війська (Псалмів 80:7, 14). Всемогутність.

13. Адон або Адонай – Владика, Володар або Владики, Володарі, Правителі всього (Псалмів 86:12, 147:5).

14. Емману-Ель – Бог з нами (Ісаї 7:14; Матвія 1:21-23). Бог, що став тілом. Втілений Логос (Івана 1:1-3, 14-18).

**В. Спокутні або єговістичні імена Бога.**

Відкупительні імена Бога – Єгова (або Ягве); це Божі особисті і визначальні імена. Ім’я Єгова (Ягве) вживається в авторизованому перекладі 6823 рази і загалом перекладається як «Господь». Євреї вважали, що це ім’я Бога не можна вимовляти і передавати. На івриті це слово пишеться чотирма літерами, англійською це JНVН або YНWН; це ще називається тетраграматоном.

Єгова означає «Я Той, що є», а також «бути» або: «Я буду Тим, Ким Я є». Це говорить про те, що Бог вічний, незмінний, Він не змнюється і буде всім, Ким Йому треба бути. Це особливо видно у складених відкупительних іменах Господа. Ці складені імена завжди пов’язані з певними потребами людей, коли Єгова буде всім тим, що відповідає потребам Його народу. Він говорить про Себе: «Ймення Моє – це Господь... пам’ятай про Мене для всіх поколінь» (Вихід 3:14-15; Ісаї 42:8; Єремії 16:21, 33:2; Амоса 5:8, 9:6).

1. Ягве (Єгова, або Господь) – Я Той, що є (Вихід 3:14-15). «Я Господь, що не змінююся». Самоіснуючий, Той Хто явив Себе людям для відкупительної цілі (Малахії 3:6).

2. Єгова-Елогім – Господь Бог, Відкупитель-Творець (Буття 2:4).

3. Яг – скорочення слова Ягве (Вихід 15:2,17:16; Псалмів 68:4).

4. Єгова-Елогім-Саваот – Господь Бог небесного війська. Бог творива і творіння, тобто всього створеного (Псалмів 84:9; Єремії 15:16).

5. Адонай, Ягве, Саваот, Владика, Господь небесного війська (Псалмів 69:6). Адон – це однина від слова «Владика» і в Старому Заповіті перекладається як Господь. Адонай – це множина цього слова.

6. Яг-Елогім – Господь Бог (Псалмів 68:18).

7. Я – Єгова – Господь Єгова (задля ефекту підсилення) (Ісаї 12:2, 26:4).

8. Єгова-Іре – Господь нагледить (Буття 22:14).

9. Єгова-Рафа – Господь, Лікар твій (Вихід 15:26).

10. Єгова-Ніссі – Господь, прапор мій (Вихід 17:15).

11. Єгова-Канна – Господь заздрісний (Вихід 20:5, 34:14; Повторення Закону 5:9).

12. Єгова-Мекаддескум – Господь, що освячує (Вихід 31:13; Левит 20:8).

13. Єгова-Шалом – Господь – наш мир (Суддів 6:24).

14. Єгова-Шафат – Господь – Суддя (Суддів 11:27).

15. Єгова-Саваот – Господь війська небесного (1Самуїлова 1:3; Псалмів 24:10, 84:1, 3).

16. Єгова-Еліон – Всевишній Бог (Псалмів 23:1).

17. Єгова-Раа (або Рой) – Господь – мій Пастир (Псалмів 23:1).

18. Єгова-Хосену – Господь – наш Творець (Псалмів 95:6).

19. Єгова-Гіббор – Господь могутній (Ісаї 42:13).

20. Єгова-Цідкену – Господь – наша праведність (Єремії 23:6).

21. Єгова-Шамма – Господь тут, або всюдисущий. (Єзекіїля 48:35).

Кожне з цих складених і відкупительних імен демонструє, як Єгова відповідає на всі потреби людини у відкупительній силі. Основне об’явлення відкупительних імен знаходимо в імені Господа Ісуса Христа.

**Єгова-Єгошуа-Христос** – ГОСПОДЬ ІСУС ХРИСТОС, Єгова – помазаний Спаситель (Матвія 1:21; Дії 2:34-36; Ефесян 1:20-21; Луки 2:11, 26-27).

Ім’я Господа Ісуса Христа – найвеличніше будь-коли явлене спокутне ім’я, тому що в цьому триєдиному імені поєднані всі складені відкупительні імена Єгови. Саме в імені і Особі Господа Ісуса Христа Бог відповідає на всі потреби людей відкупительною силою. Господь Ісус Христос – Богом визначений Відкупитель, і всі відкупительні імена в Старому Заповіті вказують на Нього і знаходять своє звершення в Його спокутному імені. Це ім’я Бога в тілі, триєдине ім’я для триєдиного Бога (Колосян 1:19, 2:9; Матвія 28:19-20).

Отцю було до вподоби, щоб уся повнота щодо плану викуплення перебувала в Сині і щоб повнота божественного імені перебувала в Сині. Отже, усі спокутні імена об’єдналися в цьому триєдиному відкупительному імені.

**Розділ 5**

**ДОКТРИНА СВЯТОГО ДУХА**

|  |
| --- |
| Святий Дух – це третя божественна Особа вічного Божества, однаково рівна, однаково вічна і співіснуюча з Отцем і Сином. Його служіння полягає в тому, щоб засудити та навернути людину, а також об’явити тому, хто навернеться, Сина і Отця. З часу прославлення Господа Ісуса Христа Святий Дух у всіх Своїх славних діяннях працює через кожного, хто вірує в Отця через Сина. Саме тому наш час називається ерою Святого Духа. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**І. ВАЖЛИВІСТЬ ДОКТРИНИ СВЯТОГО ДУХА**

**ІІ. ОСОБИСТІСТЬ СВЯТОГО ДУХА**

**А. Святий Дух – це не просто вплив**

**Б. Святий Дух відкрився як Особа**

**IIІ. БОЖЕСТВЕННІСТЬ СВЯТОГО ДУХА**

**A. Через божественний зв’язок з Отцем і Сином**

**Б. Через божественну відмінність з Отцем і Сином**

**B. Божественні властивості, притаманні Святому Духу**

**Г. Божественні вчинки, що стосуються Його**

**IV. ПРАЦЯ СВЯТОГО ДУХА У СТАРОМУ ЗАПОВІТІ**

**A. Праця Духа у творінні**

**Б. Праця Духа у відкупленні**

**B. Праця Духа у натхненні**

**Г. Праця Духа в Ізраїлі**

**V. ПРАЦЯ ДУХА В НОВОМУ ЗАПОВІТІ**

**A. У житті і служінні Господа Ісуса**

**Б. У житті віруючого**

**B. У житті і служінні церкви**

**Г. У світі**

**VI. СИМВОЛИ СВЯТОГО ДУХА**

**VII. ТИТУЛИ СВЯТОГО ДУХА**

**І. ВАЖЛИВІСТЬ ДОКТРИНИ СВЯТОГО ДУХА**

Доктрина Святого Духа – одна з найважливіших доктрин у Слові Божому і одна з найголовніших істин спасіння. Саме тому віруюча людина повинна прагнути пізнати якомога більше про Особистість, служіння і працю Святого Духа – так, як це виявлено в Писанні. Від Буття до Об’явлення ми бачимо роботу Святого Духа щодо творіння і відкуплення. Посеред хаотичного стану, як видно з Буття 1:1-2, ми бачимо Святого Духа в дії: «І Дух Божий ширяв над поверхнею води». Останню згадку про Духа Святого знаходимо в Об’явленні 22:17 – «... Дух і невіста говорять: «Прийди!». Між цими двома віршами, початком і завершенням праці Святого Духа, маємо величезну кількість біблійних об’явлень про служіння Святого Духа.

Святий Дух більше 90 разів згадується в Старому Заповіті під 18 титулами. У Новому Заповіті Святий Дух згадується більше 260 разів під 39 різними іменами і титулами. З усіх 27 книг Нового Заповіту Святий Дух не згадується тільки в Другому і Третьому посланнях Івана. Старий Заповіт звістив про прихід «останніх днів», коли Святий Дух зійде на всяку плоть – на відміну від часів Старого Заповіту, коли Святий Дух був доступним тільки для декількох обраних людей в Ізраїлі. За задумом Бога наша ера була призначена для служіння Святого Духа.

Ці факти підкреслюють, наскільки важливо для кожної віруючої людини знати, розуміти, цінувати, пізнавати Особистість, працю і служіння Святого Духа у своєму особистому житті. Саме Святий Дух приносить у наше серце об’явлення Отця і Сина (Івана 14:15-26). А страх, формалізм і невігластво обкрадають Церкву в дослідженні доктрини Святого Духа і тим самим – в Його благословенному служінні.

**II. ОСОБИСТІСТЬ СВЯТОГО ДУХА**

**А. Святий Дух – це не просто вплив**

Святого Духа не треба розглядати як простий вплив. Багато віруючих позбавлені особистих стосунків зі Святим Духом тільки тому, що вони вважають Духа безликим впливом, якоюсь силою або енергією. Святий Дух і справді впливає на життя віруючого, проявляючись як сила Божа, але цей вплив – це особистий вплив.

Основні причини таких непорозумінь наступні:

1. Про Святого Духа говориться як про «Духа Божого», а слово «дух» грецькою звучить як «пнеума», що означає «дихання» або «вітер» і натякає на невидиму силу (Ісаї 40:7; Івана 3:5-8).

2. Символами Святого Духа вважаються такі поняття, як вітер, вода, вогонь, олива, печатка та інші безликі речі. Це немовби заперечує той факт, що Святий Дух є божественною Особою. Проте існує також багато символів Сина Божого – такі, як ягня, скеля і лев, і вони зовсім не заперечують того, що Син – це божественна Особа. Так само й символи Духа не заперечують Його як Особистість.

3. Діяльність Святого Духа видається нам таємничою, загадковою і невидимою. Проте це не заперечує Особистості Святого Духа, тому що «Бог є Дух» (Івана 4:24) і водночас це реальна божественна Особа.

4. Віруючим важче ставитися до імені «Дух Святий» як до божественного імені, на противагу іменам «Отець» чи «Син» (Матвія 28:19). Без сумніву, це тому, що ці імена викликають набагато більше людських почуттів, ніж ім’я «Святий Дух». Проте це не заперечує Особистість Святого Духа. Нечисті духи – це реальні істоти, а їх вчинки очевидні. Ангели також духовні істоти, проте це реальні особистості. Людина – це духовна істота з душею і тілом, і вона реально існує як матеріальна істота (Євреїв 1:7, 14, 12:23; Приповісті 20:27; 1 Тимофія 4:1). Отже, Святий Дух – це реальна Особа, хоча Він невидимий і безтілесний.

Віруюча людина не може вважати Святого Духа простим впливом або якоюсь безликою силою з декількох причин:

1. **Це суперечить тому, що вчить Писання**. Біблія вказує на Святого Духа як на божественну Особу.

2. **Це перешкоджає поклонінню**. Істинне поклоніння – це дія особистості, засіб особистих відносин.

3. **Це заважає належному благоговінню.** Говорити про Святого Духа як про «це» некоректно. Правда, в авторизованому перекладі Біблії (Римлян 8:16, 26) так говориться. Проте в інших перекладах такого не знаходимо. Ісус – зокрема в Євангелії від Івана – використовує особові займенники стосовно Святого Духа більше десяти разів. Нерозуміння Особистості Святого Духа може заподіяти шкоди, бо люди будуть ставитися до Святого Духа як до «якоїсь сили», що викликає бажання придбати Його – так само, як забажав цього ворожбит Симон (Дії 8:9-24).

4. **Це перешкоджає стосункам.** Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. Тому Він Сам приходить, щоб жити в нас через Особу Святого Духа. Неможливо мати якісь стосунки з безликою силою. Ми повинні знати Духа як свого Друга, Помічника, Утішителя, Який перебуває в нас. І тоді ми зможемо шанувати Його. Віруючий має більше, ніж якийсь «вплив», який живе в ньому, – він має Особу Духа Святого.

**Б. Святий Дух відкрився як Особа**

Святий Дух розкривається в Писанні як третя Особа у вічному Божестві. Цей титул часто асоціюється з Особами Отця і Сина (Матвія 28:19; 2 Коринтян 13:14; 1 Івана 5:7-8). Читаючи Писання, неможливо не бачити, що Отець і Син як Особи ніколи не асоціюються із якимсь «впливом», з безликим Святим Духом. Особа Бога, на відміну від людей, не потребує матеріальності.

**1. Звернення до Святого Духа особовими займенниками**

Хоч слово «Дух» не має статі, Господь Ісус вживав особові займенники, коли говорив про Духа Святого. Займенники «Він», «Йому», «Його» і «Сам» вживаються багато разів в Євангелії від Івана, коли йдеться про Дух. Це займенники чоловічого роду (Івана 14:15-16, 26, 15:26-27, 16:7-14).

**2. Про Духа Святого говориться як про Того, Хто має властивості Особи**

Три основні характеристики, які визначають особистість, притаманні Святому Духу. Дух Святий має:

**а.** розум (Римлян 8:27; 1 Коринтян 2:10-13)

**б.** волю (1 Коринтян 12:11)

**в.** почуття (Римлян 8:26-27, 15:30; Колосян 1:8).

Ці властивості не відносяться до безликого впливу чи сили.

**3. Духу Святому надаються титули Особи**

Святий Дух має особисті титули, і це ще раз засвідчує, що Він – божественна Особа. Його називають Утішителем, що також означає «Адвокат» (Івана 14:16, 26, 15:26, 16:7). Цей же титул вживається стосовно Особи Ісуса і означає «Той, Хто стоїть поряд» (Івана 14:26). В Івана 14:16 Ісус говорить про Святого Духа як про «іншого Утішителя». Святий Дух не міг би бути замість Ісуса, якби Він був тільки безликим впливом. Він прийшов, щоб мати особисті стосунки з учнями, з якими Ісус мав особисті стосунки, коли був на землі. Дух став Особистістю в них так, як Ісус був Особистістю для них.

**4. Святий Дух чинить дії, притаманні Особистості:**

**а.** Дух працює (1 Коринтян 12:11).

**б.** Дух досліджує (1 Коринтян 2:10).

**в.** Дух говорить (Дії 13:2; Об’явлення 2:7; 2 Самуїлова 23:2; Матвія 10:20; 1 Тимофія 4:1).

**г**. Дух свідчить (Івана 15:26; Неемії 9:30).

**д.** Дух свідчить (1 Івана 5:6).

**е.** Дух вчить (Івана 14:26).

**є**. Дух настановляє (Неемії 9:20).

**ж**. Дух докоряє (Івана 16:8-11).

**з.** Дух молиться і заступається (Римлян 8:26).

**и**. Дух провадить (Матвія 4:1).

**і**. Дух веде віруючого до цілковитої істини (Івана 16:13).

**ї.** Дух прославляє Господа Ісуса Христа (Івана 16:14).

**й.** Дух перероджує (Івана 3:5-6).

**к.** Дух перемагається в людині (Буття 6:3).

**л.** Дух засуджує людей (Івана 16:8-11).

**м.** Дух посилає посланців від Бога (Ісаї 48:16).

**н.** Дух закликає людей до служіння (Дії 13:2, 20:28).

**о.** Дух скеровує людину у служінні Христу (Дії 8:29, 10:19, 16:6-7).

**п.** Дух наділяє членів Тіла Христового духовними дарами (1 Коринтян 12:7-11)

**5. Дух Святий має особисті почуття, що не властиве безликій силі:**

**а**. Його можна засмутити (Ефесян 4:30).

**б.** Його можна образити (Євреїв 10:29).

**в**. Йому можна казати неправду (Дії 5:3).

**г.** Його можна зневажити (Матвія 12:31-32).

**д.** Йому можна противитися (Дії 7:51).

**е.** Проти Нього можна не встояти (Дії 6:9).

**є.** Йому можна докучати (Ісаї 63:10).

**ж**. Його можна вгасити (1 Солунян 5:19).

Святий Дух – це божественна Особа. Він – Бог, Який перебуває у відкуплених і працює у віруючих, щоб вони виконували волю Божу. Це благословенний і славний привілей віруючих – отримати свідому радість від пізнання Духа як Особи.

**III. БОЖЕСТВЕННІСТЬ СВЯТОГО ДУХА**

Писання також засвідчує той факт, що Святий Дух – це Бог, рівнозначний з Отцем і Сином, проте це окрема Особа у вічному Божестві.

**A. Через божественний зв’язок з Отцем і Сином**

Отець, Син і Святий Дух пов’язані разом як одне ціле, на що вказують слова Ісуса в повелінні про хрещення (Матвія 28:19). Це говорить про те, що Святий Дух – вічний і співіснує в Божестві. Усі Особи Божества поєднані у триєдиному імені (2 Коринтян 13:14; 1 Івана 5:7-8). Наука Ісуса чітко дає зрозуміти, що Святий Дух єдиний з Отцем і Сином (Івана 14:16, 26, 15:26, 16:7-13; Дії 2:33). Ми бачимо Отця, Сина і Святого Духа під час хрещення Ісуса (Матвія 3:16-17), у керівництві Церкви (1 Коринтян 12:4-6) і в апостольському благословенні (2 Коринтян 13:14).

**Б. Через божественні відмінності з Отцем і Сином**

Хоча Святий Дух єдиний з Отцем і Сином, Він також відрізняється від Отця і Сина.

1. Сина посилають Отець і Святий Дух (Ісаї 48:12, 16).

2. Дух зійшов на Сина у вигляді голуба, а в цей час з неба промовляв Отець (Івана 1:33; Луки 3:21-22).

3. Святий Дух – співучасник триєдиного імені Божества, що використовується під час проведення хрещення (Матвія 28:19).

4. Син молиться до Отця, щоб Він послав Святого Духа як Утішителя (Івана 14:16, 26, 15:26, 16:7-13).

5. Віруючий має доступ до Отця через Сина завдяки Святому Духу (Ефесян 2:18).

6. Святий Дух сходить від Отця через Сина (Івана 14:26, 15:26).

**B. Божественні властивості, притаманні Святому Духу**

Для Отця, Сина і Святого Духа характерні одні і ті ж істотні і моральні властивості. Це можливо тільки тоді, коли Святий Дух – дійсно божественна Особа.

**1. Істотні властивості:**

**а**. Святого Духа називають Богом (Дії 4:3-4, 1 Коринтян 3:16, 12:4-6).

**б.** Святий Дух вічний (Євреїв 9:14).

**в**. Святий Дух всемогутній (Луки 1:35).

**г.** Святий Дух всезнаючий (Луки 14:26, 16:12-13; 1 Коринтян 2:10; Римлян 8:26-27)

**д.** Святий Дух всюдисущий (всюди присутній) (Псалмів 139:7-10)

**е**. Святий Дух – джерело життя (Римлян 8:2)

**2. Моральні властивості:**

**а**. Святий Дух – це Дух істини (Івана 16:13)

**б.** Святий Дух – це Дух любові (Римлян 15:30)

**в.** Святий Дух – це Дух святості (Римлян 1:4; Ефесян 4:30)

**Г. Божественні вчинки, що стосуються Його**

Божественні вчинки притаманні Святому Духу так само, як Отцю і Сину. Це свідчить про Його божественність.

1. Святий Дух брав активну участь у створенні світів так само, як і у створенні тваринного світу і людини (Буття 1:1-2; Йова 26:13, 33:14; Псалмів 104:30).

2. Дух Святий брав активну участь у натхненні Святого Писання (2 Петра 1:21; 2 Тимофія 3:16; 2 Самуїлова 23:2-3).

3. Святий Дух бере активну участь у переродженні грішників і становленні нової людини (Івана 3:3-5).

4. Святий Дух бере активну участь у воскресінні тіла, що є творчою дією (Римлян 8:11).

Із попередніх пунктів, безперечно, видно, що Особа Святого Духа показана в Біблії як Бог. Усе, що Писання виявляє стосовно характеру і властивостей Бога, можна віднести й до Особи Святого Духа. Він – третя Особа триєдиного, вічного Божества; Святий Дух також вічний, одноістотний і рівний з Богом-Отцем і Богом-Сином. У Біблії йдеться про єдиного Бога, Який існує у трьох Особах – як Отець, Син і Дух Святий, відмінних, але неподільних.

**IV. ПРАЦЯ СВЯТОГО ДУХА У СТАРОМУ ЗАПОВІТІ**

Хоча Святий Дух не був доступний для «всякої плоті» у часи Старого Заповіту, Його дію можна було бачити, особливо серед вибраного народу Ізраїлю. Дух Святий згадується понад 90 разів у книгах Старого Заповіту.

Відзначимо працю Святого Духа в ті часи в чотирьох головних сферах.

**A. Праця Духа у творінні**

1. Дух Божий активно діяв під час створення неба і землі (Йова 26:13; Псалмів 33:6; Ісаї 40:12-14).

2. Дух Божий активно діяв у відновленні землі до створення людини (Буття 1:1-2).

3. Дух Божий був життєдайним подихом навіть для тваринного світу (Псалмів 104:30).

4. Дух Божий також активно діяв у створенні людини, яка стала шедевром творчості Бога (Буття 2:7; Йова 33:4).

**Б. Праця Духа у відкупленні**

1. Дух Божий перемагався в людині у часи Ноя (Буття 6:3).

2. Дух Божий спонукав Ноя як проповідника праведності проповідувати Слово (1 Петра 3:18-20).

3. Народ Ізраїлю часто опирався Святому Духу, Який промовляв до нього через різних пророків (Дії 7:51-52).

**B. Праця Духа в натхненні**

У написанні Біблії, як Старого, так і Нового Заповітів, Дух впливав на пророків, даючи їм об’явлення і натхнення і спонукуючи до написання Святого Писання. Святий Дух через пророків провістив страждання Христа і славу, яка має супроводжувати Церкву завдяки силі натхнення (2 Петра 1:21; 2 Тимофія 3:16; 1 Петра 1:11-12; Дії 1:16, 28:25; 2 Самуїлова 23:3; Матвія 22:43).

**Г. Праця Духа в Ізраїлі**

Єдиним народом, в якому ми бачимо характерну роботу Духа, був вибраний народ Ізраїлю. Ми бачимо Духа, Який споряджав, надихав, підбадьорював та огортав людей. Робота Духа у святих Старого Заповіту була тимчасовою – на противагу Його діяльності у святих Нового Заповіту. До часу переходу моря Святий Дух сходив тільки на окремих обраних людей, на відміну від останніх часів, коли Дух Святий доступний усім.

Зосередимося на різних діях Духа серед вибраних людей з ізраїльського народу.

1. Дух Божий надав Йосипу здатність тлумачити сни фараона (Буття 41:38).

2. Саме Дух Божий давав мудрість для будівництва скинії Мойсея згідно з Божим задумом (Вихід 28:3, 31:1-6, 35:31).

3. Святий Дух спонукав 70 старійшин пророкувати в таборі ізраїльтян (Числа 11:16-29).

4. Судді як рятівники в Ізраїлі були споряджені Святим Духом на служіння: Отніїл (Суддів 3:9-10), Гедеон (6:34), Їфтах (11:29), Самсон (14:6, 19, 15:14).

5. Ісус Навин набув Духа мудрості після того, як Мойсей поклав свої руки на нього (Повторення Закону 34:9; Числа 27:18).

6. Дух Божий був на Давиді – цареві, пророкові і псалмоспівцеві (1 Самуїлова 16:13; 1 Хроніки 28:12; 2 Самуїлова 23:1-2).

7. Цар Саул після того, як був помазаний, потрапив під ведення пророчого Духа (1 Самуїлова 10:6, 10, 11:6, 19:23).

8. Священики Господа мали Духа на собі (2 Хроніки 20:14, 17, 24:20; Луки 1:5, 67).

9. Пророки були людьми, на яких різною мірою спочивав Святий Дух (1 Петра 1:10-12; Дії 7:51-52). Серед них:

**а**. Валаам (Числа 24:2)

**б.** Азарія (2 Хроніки 15:1-2)

**в.** Ілля (1 Царів 18:12; 2 Царів 2)

**г**. Єлисей (2 Царів 2:1-18)

**д.** Амасай (1 Хроніки 12:18)

**е.** Захарій (2 Хроніки 24:20)

**є.** Михей (Михея 3:8)

**ж**. Єзекіїль (Єзекіїля 3:12-14, 8:3, 11:1-5, 24)

**з**. Даниїл (Даниїла 4:8-9, 18, 5:11, 14)

**и.** Ісая (Дії 28:25)

**і.** Єремія (Єремії 1:9, 30:1-2)

**ї.** Йоіл (Йоіла 2:28; Дії 2:16-17)

Отже, ізраїльські судді і царі, священики і пророки переживали перебування на них Духа і були знані як помазанці Господні. Усі ці люди у своєму служінні були прообразом Ісуса Христа, Помазанця, Який у час Нового Заповіту ходив у Дусі у всій повноті.

Усі, хто на собі пережив силу і дію Святого Духа, могли свідчити, що це дійсно було «не силою і не міццю, але тільки Моїм Духом, говорить Господь Саваот» (Захарія 4:6).

Кінець періоду Старого Заповіту і початок Нового Заповіту був позначений своєрідними і особливими діями Святого Духа. Без сумніву, це було пов’язано з новою ерою, яка мала початися з приходом Месії і сходженням Святого Духа на всяку плоть. Захарій та Єлизавета мали унікальне переживання Святого Духа, пов’язане з народженням Івана Хрестителя, предтечі Месії (Луки 1:41-42, 67). Сам Іван Хреститель з утроби своєї матері був наповнений Духом і служив у дусі і силі Іллі (Луки 1:15-17), Марію, матір Ісуса, Святий Дух огорнув, щоб стало можливим непорочне народження Месії (Луки 1:46-55). Як Семен, так і Анна-пророчиця були проваджені Духом у храм, коли там відбувалося посвячення Дитини Ісуса (Луки 2:25-32).

Варто зазначити декілька фраз, які описують сходження і роботу Духа в цих вибраних посудинах і над ними.

1. Дух «зійшов на мене» (Суддів 6:34; 1 Хроніки 12:18; 2 Хроніки 24:20). Цей вираз також вживається в розумінні, що Дух «покривав» їх.
2. Дух «могутньо сходив» на людей (Суддів 14:6; 1 Самуїлова 10:10, 16:13).
3. Дух був «у» людях – у тому розумінні, що Дух час від часу перебував в них (Буття 41:38; Числа 27:18; Даниїла 4:8-9; Неемії 9:30; 1 Петра 1:10-11).
4. Дух «наповнював» людей, готуючи і споряджаючи їх для служіння (Вихід 31:1-7).
5. Дух був часто «на» людях (Числа 11:17, 24:2; Суддів 3:10, 11:29; 2 Хроніки 15:1; Ісаї 11:2).
6. Дух «спочивав» на людях (Суддів 13:25).
7. Дух інколи «входив» у людину (Єзекіїля 2:2, 3:24).

Треба пам’ятати, що ці вирази стосуються тільки обраних Богом людей, дуже нечисленних, на яких сходив Дух, щоб приготувати для божественного служіння. Але, як це буде видно далі, існує чимала різниця між переживаннями Духа у святих Старого Заповіту і святих Нового Заповіту.

**V. РОБОТА ДУХА СВЯТОГО В НОВОМУ ЗАПОВІТІ**

Хоча ми бачимо, як працював Святий Дух у творінні і в Ізраїлі за часів Старого Заповіту, Його служіння не було доступним для всього людства. Проте пророки Старого Заповіту ясно провістили, що настане день, коли Дух зійде на всяку плоть, як на євреїв, так і на язичників (Йоіла 2:28-29; Єзекіїля 11:19, 36:26-27; Ісаї 44:3; Захарія 10:1). Це може статися тільки після смерті, поховання, воскресіння, вознесіння і прославлення Господа Ісуса Христа. Саме Він отримає повноту Духа як досконала Людина, як Божий Месія, а далі виллє цього Духа на всіх людей, на тих, хто ввірує в Нього для вічного життя. Погодившись із тим, що на хресті все звершилося, віруючий отримає доступ до дару Святого Духа, а отже, потрапить під благодатне служіння Духа починаючи від переродження і закінчуючи прославленням (Матвія 3:11; Івана 1:30-33; Римлян 8:25-32).

Господь Ісус Христос – взірцевий Син Божий і приклад безперешкодної роботи Духа в людях. Віруючий, будучи дитиною Божою і членом Церкви, повинен іти за Христом, щоб підпасти під таку ж дію Святого Духа (1 Петра 2:21; Римлян 8:29).

Далі зосередимося на роботі Духа в Христі, Голові Церкви, що є Його Тілом.

**A. У житті і служінні Господа Ісуса**

1. Він народився від Духа (Луки 1:35; Матвія 1:18-20).

2. Він мав повноту Духа (Івана 3:34).

3. Він був ведений Духом (Матвія 4:1; Луки 4:1).

4. Він був уповноважений Духом (Луки 4:14).

5. Він був помазаний Духом (Луки 4:28).

6. Він говорив і вчив Духом (Луки 4:18).

7. Він зцілював хворих Духом (Луки 4:18).

8. Він проганяв демонів силою Духа (Матвія 12:28).

9. Він був виправданий (відстояний) Духом (1 Тимофія 3:16).

10. Він був принесений в жертву на Голгофі вічним Духом (Євреїв 9:14).

11. Дух Його воскресив (Римлян 8:11; 1 Петра 3:18).

12. Духом Він дав повеління учням (Дії 1:2).

13. Він Духом хрестив і дав повноваження Церкві (Дії 1:5, 8).

14. Він Духом рядить Церквою (Об’явлення 2:7, 11).

Отже, все життя Ісуса як досконалої Людини було кероване Духом. І якщо від Святого Духа так залежав Ісус, то наскільки більше віруюча людина має повсякчас залежати від Нього. Усе, що Бог має для нас і бажає зробити з нами, може здійснитися лише завдяки дії Святого Духа в нашому житті. Тому кожному віруючому, а загалом і всій Церкві, треба відкрити своє серце, щоб шукати повноти дії Духа.

**Б. У житті віруючого**

Віруючий наслідує приклад Господа Ісуса у своєму житті.

1. Нове народження спричинюється Духом (Івана 3:5-6).

2. Дух живе в дусі віруючого (Римлян 8:9; 1 Коринтян 3:16, 6:17; 1 Івана 2:27).

3. Дух надає впевненості в спасінні (Римлян 8:16).

4. Дух наповнює віруючого Собою (Дії 2:4; Ефесян 5:18).

5. Дух через духовне хрещення дає здатність віруючому говорити іншими мовами (Дії 2:4, 10:44-46, 19:6; Марка 16:17; 1 Коринтян 14:2, 4, 18). Вираз «хрещення Духом (або в Дусі)» – це біблійний вираз і досвід (Матвія 3:11; Дії 1:5; 1 Коринтян 12:13; Івана 1:33; Луки 3:16).

6. Дух розмовляє з віруючим (Дії 8:29; 1 Тимофія 4:1; Об’явлення 2:7, 11, 17, 29).

7. Дух дає віруючому зрозуміти речі від Господа (1 Коринтян 2:12).

8. Дух вчить віруючого і веде його до цілковитої істини (Івана 16:13; 1 Івана 2:27).

9. Дух дає життя (Івана 6:63; 2 Коринтян 3:6).

10. Дух обновлює (Тита 3:5).

11. Дух зміцнює внутрішню силу віруючого (Ефесян 3:16).

12. Дух допомагає віруючому молитися (Юди 20; Римлян 8:26-28).

13. Дух надихає віруючого на поклоніння в дусі і правді (Івана 4:23-24; Филип’ян 3:3; І Коринтян 14:15).

14. Дух веде віруючого (Римлян 8:14).

15. Дух допомагає віруючому умертвляти тілесні вчинки (Римлян 8:23).

16. Дух виробляє риси Христа у характері віруючого і плід в його житті (Галатів 5:22-23).

17. Дух дає покликання віруючому для особливого служіння (Дії 13:2-4).

18. Дух веде віруючого на служіння (Дії 8:29, 16:6-7).

19. Дух надає віруючому сили свідчити (Дії 1:8).

20. Дух дає духовні дари віруючим за Своїм міркуванням (1 Коринтян 12:7-11).

21. Дух остатнього дня спричинить воскресіння і безсмертя тіла віруючих (Римлян 8:11; 1 Коринтян 15:47-51; 1 Солунян 4:15-18).

**В. У житті і служінні Церкви**

Дію Святого Духа можна побачити не тільки в житті окремих віруючих, але й в усій Церкві. Пришестя Святого Духа заради утворення Церкви як багаточисельного Тіла Христа провіщало в Ізраїлі свято П’ятидесятниці, так само, як працю Христа провіщало свято Пасхи (Вихід 12; Левит 23; Дії 2:1-4). Святий Дух, як виконавчий Агент Божества, зійшов на землю задля будівництва Церкви, про яку Господь Ісус сказав, що Сам збудує її (Матвія 16:16-20). Святий Дух не міг прийти, поки Ісус Христос не був прославлений після Своєї смерті, поховання, воскресіння і вознесіння (Івана 7:38-39).

Саме в тому, що Дух працює, перебуваючи в людині, і полягає відмінність між духовним досвідом святих Старого Заповіту і святих Нового Заповіту. Це особливість часу Нового Заповіту. Її видно з ознаки, яка була дана під час хрещення Месії Івану Хрестителю. В Івана 1:33 говориться: «Над Ким Духа бачиш, що сходить і зостається на Ньому, це Той, Хто хреститиме Святим Духом». Це дає право Ісусу бути Тим, Хто хрестить Духом Святим.

У Старому Заповіті Святий Дух сходив на окремих вибраних, зміцнюючи і наповнюючи їх, але Він не залишався і не перебував у них постійно. Ісус пообіцяв Своїм учням, що Дух зійде на них, залишиться з ними і в них і, як Утішитель, буде перебувати з ними повік (Івана 14:16-17).

Головні особливості роботи Духа в Церкві:

1. У день П’ятидесятниці Святий Дух сформував Церкву як корпоративну структуру – Тіло Христове. Він хрестив відроджених людей у духовне тіло. П’ятидесятниця зветься днем народження Церкви (Дії 2:1-4; 1 Коринтян 12:12-27; Ефесян 1:22-23).

2. Святий Дух заснував Церкву як новий і живий храм Божий і настановлює віруючих по місцях як живе каміння у храмі Нового Заповіту (1 Коринтян 3:16, 6:16; Ефесян 2:20-22).

3. Святий Дух приносить помазання, просвітлення і спрямування Церкві як священному Тілу Нового Заповіту (2 Коринтян 1:21; Псалмів 133:1-2; 1 Івана 2:20, 27; Ефесян 1:17-18; Дії 10:38; 1 Коринтян 12:12-13).

4. Святий Дух наділяє дарами і милістю членів Церкви (1 Коринтян 12:4-11, 28-31; Римлян 12:6-8; Галатів 5:22-23). Дари Святого Духа в Церкві демонструють всемогутність, всевідання і всюдисущність Духа. Плід Духа – це очевидність природи і характеру Святого Духа в членах Христової Церкви.

5. Святий Дух скеровує Церкву. Господь Ісус – Голова Церкви на небесах, і Він керує справами Церкви як Свого Тіла через Святого Духа. Саме Дух визначає, спонукує, зміцнює і оснащує служіння всієї Церкви загалом і кожного члена Тіла Христового зокрема згідно з його призначенням (Дії 13:1-3, 15:28, 20:28; 1 Коринтян 2:1-5, 12:8-11; Ефесян 4:8-12; 1 Петра 1:2; Дії 1:8).

Ісус Xристос як Голова Тіла перебував під цілковитим контролем і владарюванням Духа так, що Дух міг протікати вільно, діючи досконало і безперешкодно; так само Дух має проявлятися і в Церкві як видимому і містичному Тілі Христовому на землі.

**Г. У світі**

Діяльність Святого Духа чітко підсумована в Івана 16:9-11. Святий Дух прийшов із потрійним служінням щодо світу, щоб виявити йому про гріх, про правду і про суд.

1. **Про гріх**: тому що вони не вірують у Христа. Гріх, що заслуговує на осуд, – це невірство. Невірство – корінь усіх інших гріхів. Докір чи засудження стосуються зазвичай гріхів людей.

2. **Про правду**: тому що Ісус Христос пішов до Отця, і ми тепер не бачимо Його. Ця сфера засудження включає нагадування про праведність Христа як Спасителя людей.

3. **Про суд**: тому що князь цього світу – сатана був засуджений на Голгофі. Ця сфера засудження включає суд над сатаною і його ангелами, а також їх поразку на Голгофі.

Праця Святого Духа стосовно ненавернених людей полягає в тому, щоб докорити, переконати і навернути їх.

Приклад такої викривальної дії бачимо у служінні Павла перед Феліксом: Фелікса обгорнув страх, коли Павло пояснював йому про «праведність, стриманість та майбутній суд» (Дії 24:25, а також Дії 1:5-8, 2:37-42, 4:4, 7:51-59; Буття 6:3).

**VI. СИМВОЛИ СВЯТОГО ДУХА**

У зв’язку з різноманітними функціями і проявами в діяльності і служінні Святого Духа Отцю було завгодно зобразити Духа в символах. Ці різні символи виявляють природу, характер і функції Духа – так, як це роблять символи Ісуса Христа – Сина Божого.

**А. Вода**

(Івана 7:38, 39, 4:4; Псалмів 72:6, 87:7; Ісаї 44:3; Вихід 17:6; 1 Коринтян 10:4).

Вода символізує Духа як життєдайне джерело, що освіжає і втамовує спрагу. Вода також означає омиття, очищення і плідність.

**Б. Вогонь**

(Матвія 3:11; Дії 2:3; Ісаї 4:4; Вихід 19:18; Малахії 3:2-3; Євреїв 13:29).

Вогонь символізує святість Бога – саме тому Святий Дух посилається судити людей, щоб їх очистити, звільнити й оживити.

**В. Вітер або подих**

(Дії 2:2; Івана 3:68; Єзекіїля 37:9-10; Ісаї 40:7).

Ці символи означають життєдайний подих Бога, який має силу перероджувати. І підкреслюють, що Святий Дух невидимий, проте наслідки Його роботи очевидні.

**Г. Роса**

(Псалмів 133:1-3; Осії 14:5).

Роса випадає тільки в тихий час ночі і освіжає траву. Так і Дух чинить освіжаючий вплив на Церкву.

**Д. Олива**

(Луки 4:18; Дії 10:38; 1 Івана 2:20, 27; Псалмів 23:5).

Олива зазвичай використовувалася для помазання пророків, священиків і царів на служіння. Це нагадує про освячуючу і надприродну силу благодаті Духа, дану через помазання, про просвітлення від Його науки, про заспокійливий і цілющий бальзам Його присутності. Саме Дух помазує членів Церкви на їх священицьке служіння.

**Е. Голуб**

(Матвія 3:16, 10:16; Луки 3:22; Буття 1:2).

Голуб символізує чистоту, красу, доброту і мир, а це природа і сутність Святого Духа.

**Є. Печатка**

(Ефесян 1:13, 4:30; 2 Коринтян 1:22; 2 Тимофія 2:19).

Печатка – ознака володіння, істинності і безпеки. Це підкреслює дію Святого Духа, ціль якої – переконати нас, що ми належимо Богу, що Він має владу над нами і що в Ньому – наша безпека.

**Ж. Тихий, спокійний голос**

(Буття 3:8; 1 Царів 19:11-13).

Святий Дух – голос Божий в людині, який передає їй об’явлення Божої волі.

**З. Перст Божий**

(Луки 11:20; Матвія 12:28).

Святий Дух вказує Своїм звинувачувальним перстом на грішника, щоб той покаявся і визнав Ісуса Христа своїм Спасителем.

**И. Перші плоди**

(Римлян 8:23).

Перші плоди завжди були ознакою початку врожаю; так само і праця відродження, яку розпочав Дух, вказує на завершене спасіння і прославлення віруючого перед Богом.

**І. Завдаток**

(2 Коринтян 1:22, 5:5; Ефесян 1:13-14).

Завдаток – це запорука чогось більшого у майбутньому. Так праця Духа у спасінні буквально є запорукою повного і завершеного відкуплення у майбутньому. Цей символ подібний на символ перших плодів.

**Ї. Зодягнення**

(Луки 24:49; Суддів 6:34; Ісаї 61:10).

Цей символ означає, що Святий Дух зодягає людину. Хрещення Святим Духом – це божественна одіж небес. Це зодягнення віруючого для його служіння перед Господом.

**Й. Цифра 7**

Цифра 7 вживається стосовно Святого Духа. Вона символізує повноту, завершеність і досконалість і означає повноту й досконалість праці Духа на землі.

Приклади трьох символів вказують на істину праці Духа.

**а.** **Сім світильників** (Об’явлення 1:3-4, 5:6). Це символи духовного просвітлення, об’явлення і натхнення. Свічники потребують оливи для горіння (Приповісті 20:27 ).

**б.** **Сім рогів** (Об’явлення 5:6). Роги символізують силу і захист. Сім рогів говорять про всемогутність; Дух всемогутній.

**в.** **Сім очей** (Об’явлення 5:6; Захарія 3:9, 4:10). Очі символізують зір, інтуїцію, сприйняття, розум і розпізнання. Сім очей свідчать про всезнання Духа, про Його повноту і досконалість бачення та інтуїції.

**VII. ТИТУЛИ СВЯТОГО ДУХА**

Писання містить багато імен і титулів не лише Отця і Сина, але і Святого Духа. Ці титули виявляють різні аспекти характеру, функцій і служінь Духа. Більшість із них стосуються особливих дій і функцій, які Святий Дух прагне здійснити в серцях і житті Божого народу.

**А. Божественні титули**

Ця група титулів виявляє божественність Святого Духа і вказує на Його відмінність від Отця і Сина і на Його спільність з Отцем і Сином. У багатьох цих іменах Дух представляє Отця або Сина, проте всі вони свідчать про Його божественність.

1. Дух (Івана 3:6-8).
2. Святий Дух (Луки 11:13; Ісаї 63:11).
3. Дух Божий (1 Коринтян 3:16, 2:11).
4. Дух Господа Бога (Ісаї 61:1).
5. Дух Господній (Ісаї 63:14; Луки 4:18).
6. Дух Бога живого (2 Коринтян 3:3).
7. Дух Отця (Матвія 10:20, 16:17).
8. Дух Ісуса (Дії 16:1-7).
9. Святий Дух Бога (Ефесян 4:30).
10. Дух Христа (Римлян 8:9; 1 Петра 1:11).
11. Дух Ісуса Христа (Филип’ян 1:19).
12. Дух Його Сина (Галатів 4:6).
13. Дух, що з Бога (1 Коринтян 2:12)

**Б. Титули для Його властивостей і служіння**

Ця група титулів, зокрема, виявляє істотні та моральні властивості Святого Духа. Кожна з цих властивостей відповідає особливій потребі людини. Власне, Святий Дух дає нам мудрість, віру і силу Всемогутнього Бога. Усе, що є в Богові, дається нам через Святого Духа. Він для нас є всім, у чому ми маємо потребу.

1. Дух мудрості (Ісаї 11:2; Ефесян 1:17).
2. Дух розуму (Ісаї 11:2).
3. Дух поради і лицарства (Ісаї 11:2).
4. Дух милості і молитви (Захарія 12:10).
5. Дух права (Ісаї 4:4).
6. Дух очищення (Ісаї 4:4).
7. Подих Всемогутнього (Йова 32:8, 33:4).
8. Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих (Римлян 8:11; 1 Петра 3:18).
9. Сила Всевишнього (Луки 1:35).
10. Вічний Дух (Євреїв 9:14).
11. Дух святості (Римлян 1:4).
12. Утішитель (Івана 14:16, 26, 15:26, 16:7).
13. Дух любові (2 Тимофія 1:7).
14. Дух істини (Івана 14:17, 15:26, 16:13; 1 Івана 4:6).
15. Дух життя (Римлян 8:2; Об’явлення 11:11).
16. Дух синівства (Римлян 8:15).
17. Дух віри (2 Коринтян 4:13).
18. Дух обітниці (Ефесян 1:13-14).
19. Дух благодаті (Захарія 12:10; Євреїв 10:29).
20. Дух слави (1 Петра 4:14).
21. Дух сили (2 Тимофія 1:7).
22. Дух мудрості і об’явлення (Ефесян 1:17).
23. Дух пророцтва (Об’явлення 19:10).
24. Добрий Дух (Неемії 9:30; Псалмів 143:10).
25. Вільний Дух (Псалмів 51:12).
26. Помазання від Святого (1 Івана 2:20).
27. Помазання, яке навчає нас (1 Івана 2:27).
28. Голос Господа (Єзекіїля 1:24; Буття 3:8; Ісаї 6:8).

Отже, ми бачимо, що праця Святого Духа в Новому Заповіті така сама, як і в Старому Заповіті, але тепер Святий Дух доступний всім людям, усім віруючим – з кожного роду, язика, племені і народу. Святий Дух не просто «сходить» (Дії 8:16, 10:44) чи «виливається» (Дії 10:45) або ж «приходить» (Діїї 9:6), тепер Він перебуває повік у серцях відкуплених. Це і є обітниця Отця Синові та обітниця Сина невіруючим. Святий Дух, як Дух обітниці, втілює в життя всі обітниці Бога для громади відкуплених.

**Розділ 6**

**ДОКТРИНА АНГЕЛІВ**

|  |
| --- |
| Біблія ясно вчить, що ангели – це могутні створені духовні істоти, головне призначення яких полягає в поклонінні і служінні Богу. Це не раса, здатна відтворювати собі подібних, це спільнота, створена служити спадкоємцям спасіння. Ангели поділяються на дві групи: обрані ангели і скинуті ангели. Людям заборонено поклонятися ангелам обох груп. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**I. ВСТУП**

**II. ІСНУВАННЯ АНГЕЛІВ**

**III. АНГЕЛЬСЬКА ІЄРАРХІЯ**

**IV. ПРИРОДА АНГЕЛІВ**

**V. ХАРАКТЕР АНГЕЛІВ**

**VI. ТИТУЛИ АНГЕЛІВ**

**VII. СЕРАФИМИ**

**VIII. ХЕРУВИМИ**

**IX. СЛУЖІННЯ АНГЕЛІВ**

**X. БОЖЕСТВО В АНГЕЛЬСЬКОМУ ПРОЯВІ**

**XI. АНГЕЛ ГОСПОДНІЙ**

**XII. ВИСНОВОК**

**І. ВСТУП**

Доктрина ангелології занедбана з наступних причин:

А. Неосвіченість стосовно того, що Писання вчить про ангелів.

Б. Невірство в надприродне, у тому числі і в існування ангелів (це було доктриною саддукеїв, Дії 23:8-9).

В. Острах або забобони щодо невидимого світу духовних істот.

Г. Невластиве обожнювання, молитва до ангелів та поклоніння ангелам з боку окремих людей.

Цю проблему вирішує ретельне вивчення Слова Божого. Якби все, що в Біблії говориться про ангелів, було вивчене і сприйняте, тоді зникли б невірство і страх перед ангелами та їх неналежним обожнюванням. Небезпечно покладатися на думку чи суб’єктивний досвід людей. Особистий досвід зустрічі з ангелами, незважаючи на його правдоподібність, – це недостатня основа для створення доктрини. Єдине непохитне, натхнене і надійне об’явлення, на яке ми можемо повністю покластися, – це Слово Боже. Усі інші вчення, суб’єктивний досвід людей або видіння з появою ангелів повинні бути звірені зі Словом Божим. Слово Боже – це «кінцева апеляційна інстанція» щодо всього. Пророк Ісая казав про це так: «До закону і свідоцтва: як вони (духи невидимого світу) не так кажуть, як це слово, то нема в них світла» (Ісаї 8:19-20).

**II. ІСНУВАННЯ АНГЕЛІВ**

Писання виявляє, що в Бога є вічне Царство, і в цьому Царстві існують створені Ним духовні істоти, яких називають ангелами. Ангели поділяються на дві групи: добрі і злі ангели. Добрі ангели піклуються про людей, а злі ангели намагаються заподіяти людям лихо. У Біблії близько 300 згадок про існування ангелів. На івриті слово «ангел» звучить як «малак», що буквально означає «агент або посланець». Взагалі, це слово перекладається як «ангел» або «посланець». Грецькою мовою слово «ангел» звучить «ангелос», яке так само означає «посланець». Ці слова вживаються стосовно Бога, людей і ангелів. Лише з контексту стає зрозуміло, про кого йдеться, і зазвичай це слово стосується ангельських істот.

Як у Старому так і в Новому Заповітах міститься багато історій про ангелів, які служать Божим людям. Майже всі видатні особи Біблії виявляли віру в існування ангелів. Господь Ісус Христос часто згадував ангелів, вони також служили Йому (Марка 8:38, 13:32; Матвія 13:41; 2 Солунян 1:7; Івана 1:51; Євреїв 12:22).

**III. АНГЕЛЬСЬКА ІЄРАРХІЯ**

Бог – це Цар, Який володіє всесвітнім Царством У цьому Царстві існує божественна ієрархія (Матвія 6:9-10; 2 Петра 1:11; Євреїв 12:28). На її вершині – вічне Божество в Особах Отця, Сина і Святого Духа, далі – різні чини ангельських істот. У Писанні йдеться про архангелів, влади, сили, серафимів, херувимів, ангела Господнього, а також про міріади ангелів.

**А. Божество**

Вічне Божество об’явлене як Отець, Син і Святий Дух, Творець і Господь ангелів, які Йому поклоняються і служать (Матвія 28:19-20; Колосян 1:16; 1 Петра 3:22; Об’явлення 4:11).

**Б. Архангели**

За єврейською традицією існують 12 архангелів, і це число божественної влади. Весь контекст Писання, де йдеться про цифру 12, власне, підтверджує цю традицію. Ісус сказав, що міг би помолитися до Свого Отця, і Той би відразу послав 12 легіонів ангелів, щоб визволити Його від натовпу (Матвія 26:53). Неканонічні книги Еноха і Товит називають імена сімох архангелів (Енох 20:1-7; Товит 12:15). Проте в Біблії, як зазначають дослідники Святого Писання, названі імена лише трьох архангелів.

**1. Люцифер**

Люцифер означає «ранкова зірка», «носій світла» або «син зірниці» (Ісаї 14:12-14; Ездри 28:11-17; Ефесян 2:2). Люцифер постає як архангел, який перебував біля трону Божого і керував усіма ангелами при їх поклонінні Богові. Але через гордість і бунтарство він був скинутий з того місця. Ця тема буде розглядатися докладніше у розділі «Доктрина сатани і демонологія».

**2. Михаїл**

Михаїл конкретно названий архангелом. Його ім’я означає «хто схожий на Бога» або «як Бог». Відомі чотири розповіді про його діяльність (Даниїла 10:21, 12:1-4; Юди 9; Об’явлення 12:7-9). У Старому Заповіті архангел Михаїл постає князем народу Ізраїлю. Його діяльність завжди пов’язана з боротьбою проти сатани і з воскресінням померлих. Багато дослідників Біблії вважають, що Михаїл – це архангел, який прийде з Ісусом Христом під час Його другого приходу, коли всі святі воскреснуть, а живі святі перейдуть від смертного стану до безсмертя (1 Солунян 4:16).

**3. Гавриїл**

Гавриїл також вважається архангелом. Його ім’я означає «сила Божа». Гавриїл з’являється в особливих випадках, і з усього видно, що це пророчий ангел, посланець і тлумач пророчого Слова стосовно Бога-Христа. Він двічі з’являвся Даниїлу, потім Захарію – батькові Івана Хрестителя, а згодом – Марії, матері Христа. Під час кожного з цих з’явлень було дане відкриття про Месію (Даниїла 8:16-19, 9:1-27, 10:8-11; Луки 1:19, 26). Гавриїл перебуває в присутності Бога поряд з Михаїлом і ніколи – поряд з Люцифером.

Декотрі дослідники вважають, що кожен з цих архангелів керував третиною ангелів, і коли Люцифер відпав, він забрав із собою свою третину ангелів. Дві інші третини залишилися вірними Богу і Його Слову під керівництвом архангелів Михаїла і Гавриїла. Вважається також, що ці троє архангелів були архангелами Божества, точніше, представниками Божества: Люцифер був архангелом Отця, Михаїл – архангелом Сина, а Гавриїл – архангелом Святого Духа. Спорідненість, характерна для них, і їхні служіння дають вагому підставу для цього міркування.

**В. Небесний синедріон**

Юдейський синедріон складався із 70 старійшин народу Ізраїлю разом з первосвящеником, який був президентом. Доктор X. Локер у книзі «Невидима армія» (с. 10-11) пише, що в єврейській традиції також було 70 ангелів-князів над 70 націями, на які поділилося людство біля Вавилонської вежі. Ці 70 ангелів утворюють небесний синедріон. Натяк на це можна побачити на землі – у числі 70 в історії Ізраїлю, а також в об’явленні Нового Заповіту. Про князів або ангелів націй ми читаємо в Даниїла 10:13, 20-21; Ефесян 3:10, 6:12; Колосян 2:15. Мойсей встановив 12 стовпів на горі Сінай у присутності 70 старійшин із табору ізраїльтян (Вихід 24:1-11). На Елімі, де народ Ізраїлю отримав благословення, було 12 колодязів з водою і 70 пальмових дерев (Вихід 15:27). Рада єврейської нації складалася із 70 старійшин. Господь Ісус обрав 12 апостолів, а потім ще 70 інших для служіння оздоровлення і проповіді Євангелія Царства (Луки 9:1-2, 10:1-2). Якщо такий устрій – це земне відображення і виявлення небесного порядку, то це дійсно вказує на 12 архангелів і на 70 ангелів небесної ради, або синедріону.

**Г. Безліч ангельських сил**

Писання ясно вказує на те, що існують легіони або міріади ангельських істот. Воно говорить про тисячі або безліч духовних істот, які поклоняються і служать Богу (Даниїла 7:9-10; Матвія 26:53; Луки 2:13; Євреїв 12:22; Об’явлення 5:11).

Писання виявляє, що велика кількість ангельських сил поділяється на дві групи: вибрані ангели і скинуті ангели.

1. **Вибрані ангели** (1 Тимофія 5:21). Це ангели, які не пішли слідом за Люцифером, що збунтувався.

2. **Скинуті ангели** (2 Петра 2:4; Юди 6, 9). Це ангели, які впали через гріх свавілля. Докладніше про них ітиметься у розділі «Доктрина сатани і демонологія».

Отже, небесний порядок та устрій у Царстві Божому можна зрозуміти завдяки земному відображенню і проявам Царства Божого на землі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НЕБЕСНИЙ ПОРЯДОК** | **ПОРЯДОК В ІЗРАЇЛІ** | **ПОРЯДОК У НОВОМУ ЗАПОВІТІ** |
| Отець, Син, Святий Дух;  12 архангелів;  70 ангелів;  велика кількість ангельського війська. | Авраам, Ісак, Яків;  12 синів Ізраїлю;  70 душ;  велика кількість народу ізраїльського. | Отець, Син, Святий Дух;  12 апостолів;  70 інших учнів;  велика кількість віруючих у Церкві. |

Писання говорить про князівства, влади, правителів і злих духів у царстві сатани, що є нічим іншим, як підробкою Царства Божого. Отже, ми можемо до певної міри бачити, як виглядає божественний устрій (Ефесян 1:21, 3:10, 6:12; Колосян 1:16, 2:10, 15; 1 Петра 3:21-22; Римлян 8:38).

**IV. ПРИРОДА АНГЕЛІВ**

**A. Ангели** – **створені істоти** (Псалмів 148:2, 5; Колосян 1:16; Об’явлення 4:11). Бог створив ангелів задля Свого задоволення. Оскільки ангели – створені істоти і залежать своїм існуванням від Бога, це обмежені і залежні істоти. Ангели не вічні, вони не можуть існувати самі по собі, хоча й мають вічне життя від Бога. Писання точно не говорить, коли ангели були створені. Проте можна припустити, що це було перед створенням світу і людини, тому що ангели співали і раділи під час заснування землі (Йова 38:4-7).

**Б. Ангели** – **духовні істоти** (Євреїв 1:13-14, 12:22-23; Псалмів 104:4; Колосян 1:16). Бог, Який є Духом, створив духовні істоти – ангелів. Ці, наче вогненне полум’я, ангели є службовими духами. Оскільки це духовні істоти, вони не обмежені, як людина, фізичним або матеріальним світом (Луки 24:39). Але вони не всюдисущі, як Бог. Інколи, з волі Бога, ангели можуть набувати людського вигляду і виконувати людські дії (Псалмів 78:25; Буття 18:8, 19:3).

**B. Ангели безсмертні** (Луки 20:34-36; 1 Тимофія 6:16). Бог-Творець безсмертний, безсмертні й ангели. Вони отримали безсмертя від Бога. Ангели не підлягають фізичній смерті, як людина, хоча інколи їм дозволено набувати людського вигляду.

**Г. Ангели – це спільнота** (Луки 20:34-35; Матвія 22:30; Євреїв 2:16). Ангели – це спільнота істот, а не народ. Інакше кажучи, ангели не одружуються. Хоча слово «ангел» чоловічого роду, ангели не мають статі. Вони не відтворюють і не пропагують свій рід, як люди. Вони створені бути індивідуальними духовними істотами. Ангели, які згрішили, згрішили кожен особисто, тому гріх між ними не передається, як це є в людей – від Адама до його майбутніх нащадків.

**Д. Ангели незліченні** (Даниїла 7:9-10; Луки 2:13; Псалмів 68:17, 148:2-6; Йова 25:3; Євреїв 12:22; 2 Царів 6:17; Об’явлення 5:11). Ангелів людина злічити не здатна. Їх чисельність – наче міріади зірок на небі. Тільки Богові відома їх кількість. Ісус говорив про «легіони ангелів» (Матвія 26:53).

**Е. Ангели вищі за людину** (Псалмів 8:1-4, 103:20; Євреїв 2:7). У порядку створених істот ангели стоять перед людиною. Писання говорить, що людина була створена дещо нижчою від ангелів. Людина – триєдина істота, яка складається з духа, душі і тіла, тоді як ангели – духовні істоти, а отже, і вище творіння. Проте ангели не є спадкоємцями Бога, на відміну від віруючих людей. Бог – Творець ангелів, але не їх Отець, як для віруючих людей. Ангели вищі за людину, але нижчі за Христа, Який їх створив (Євреїв 1:5, 2:6).

**Є. Ангели** – **творіння з волею** (Ісаї 12:12-14; 2 Петра 2:4; Юди 6, 9). Ангели, як і люди, були створені з волею, маючи владу вибору. Сам той факт, що декотрі ангели згрішили, свідчить, що вони мали владу вибору і могли вирішити, виконувати Божу волю чи піти вслід за свавіллям сатани.

**Ж. Ангели** – **це особистості** (Матвія 18:10; Псалмів 103:20-21; Об’явлення 4:8). Так само, як і Бог, ангели – це особистості з усіма властивостями і характерними рисами. Вони не просто добра чи зла сила, вони – реальні особистості із розумом та волею. Хоча ангели й мають свій власний характер, вони не є звеличеними людськими істотами. Відкуплені грішники ніколи не стануть ангелами, а будуть лише схожі на них (Матвія 22:30).

**З. Ангели невидимі** (Колосян 1:16). Як духовні істоти, ангели невидимі, але інколи вони можуть ставати видимими для людей. Коли відкуплені будуть прославлені, завіса гріха спаде з них, і вони зможуть бачити духів ангелів.

**IV. ХАРАКТЕР АНГЕЛІВ**

**A. Їх поклоніння** (Псалмів 29:1-2, 103:20; Неемії 9:6; Євреїв 1:6; Матвія 22:30; Луки 2:13; Об’явлення 4:8, 5:11). Вибрані і святі ангели ніколи не приймають поклоніння від людей, хоча скинуті ангели прагнуть, щоб їм вклонялися. Вибрані ангели спрямовують все поклоніння до Бога і символізують «Церкву на небесах» (Євреїв 12:22-24). Вони є поклонниками.

**Б. Їх слухняність** (Матвія 6:10, 26:53; 1 Петра 3:22; Псалмів 103:20-21; Юди 6) Слухняність вибраних ангелів негайна і беззаперечно досконала. Скинуті ангели не послухалися волі Божої та Його Слова.

**B. Їх мудрість** (2 Самуїлова 14:17, 19:27; Ефесян 3:9-10; Матвія 24:36). Ангели мудрі, але не абсолютно мудрі, як Бог. Протягом часу їх мудрість вдосконалювалася, бо вони споглядали на діяння всевидючого Бога.

**Г. Їх знання** (Марка 12:22; 1 Петра 1:12). Їх знання, як і мудрість, вдосконалювалися протягом віків. Попри це вони не всевидючі.

**Д. Їх лагідність** (2 Петра 2:11; Юди 9). Одна з рис характеру ангелів –лагідність Божа. Скинуті ангели загордилися. Обрані ж ангели лагідні і покірливі.

**Е. Їх сила** (Псалмів 103:20; 2 Петра 2:11; 2 Царів 6:17, 19:35; Об’явлення 18:1, 21; 2 Солунян 1:7; Дії 5:19, 12:7, 23; Матвія 28:2). У зазначених віршах говориться про силу і могутність ангелів. Один ангел знищив 185 000 ассирійців за одну ніч, коли рятував від небезпеки царя Єзекію. Проте ангели хоч і могутні, та не всемогутні. І вони не всесильні.

**Є. Їх святість** (Об’явлення 14:10; Марка 8:38). Ангели володіють отриманою від Бога святістю. Вибрані ангели після свого випробувального терміну і перемоги над закликом Люцифера до свавілля отримали безгрішну досконалість, яку неможливо втратити.

**Ж. Їх терпеливість** (Числа 22:22-35; Матвія 18:10). Ангели – терпеливі істоти, вони терпляче очікують перед Богом Його розпоряджень.

**З. Їх скромність** (1 Коринтян 11:10). Ангели поводяться скромно і пристойно перед Богом і тими, хто став спадкоємцем спасіння.

**И. Їх можливості** (1 Коринтян 13:1). Ангели можуть розмовляти мовами тих людей на землі, до яких їх посилає Бог, аби передати їм Боже послання. Вони можуть розмовляти мовами людськими й ангельськими. У згаданому місці Писання добре видно лінгвістичну спроможність ангелів.

**І. Їх радість** (Луки 15:10; 1 Коринтян 4:9; Йова 38:7). Ангели раділи, спостерігаючи за творенням землі. Вони також радіють новим Божим творінням – грішникам, що каються.

**Ї. Їх одежа** (Об’явлення 15:1-8). Про ангелів говориться, що вони одягнені в білі шати або в шати яскраві, як світло. В ангелів немає нічого темного. Вони чисті і прозорі перед святим Богом.

**VI. ТИТУЛИ АНГЕЛІВ**

Ангели пізнаються завдяки різним титулам. Так само, як різні титули та імена Бога виявляють різні аспекти Його природи, сутності і служіння, через титули пізнаються і ангели.

**A. Сторожі** (Даниїла 4:13-23; Ісаї 62:6; 1 Коринтян 4:9). Ангели дивляться на цю землю як на арену дій. Вони завжди напоготові.

**Б. Боги** (Псалмів 8:5, 29:1-2, 97:7). Єврейське слово «елогім» вживається стосовно ангелів так само, як і щодо Бога, бо вони духовні істоти. Те саме слово також вживається стосовно людини (Псалмів 82:6; Івана 10:33-34).

**B. Боже військо** (Псалмів 33:6, 103:21; Луки 2:13; 1 Царів 22:19; 2 Царів 6:17; Даниїла 7:10; Неемії 9:6; Повторення Закону 17:3). Це вказує на армію Бога, військо небесне.

**Г. Святі** (Повторення Закону 33:2; Юди 14). Це визначення вживається стосовно ангелів і людей (Захарія 14:5; Матвія 25:31; Даниїла 8:13).

**Д. Службові духи** (Євреїв 1:13-14; Псалмів 103:21). Ангели – це слуги Творця. Це не посередники, хоч вони й можуть здійснювати такий зв’язок. Є тільки один Посередник між Богом і людьми – Людина Ісус Христос (1 Тимофія 2:5; Івана 14:1, 6). Ангели – це службові духи, слуги Всевишнього Бога.

**Е. Палючий вогонь** (Псалмів 104:4; Євреїв 12:29). Цей титул вказує на святість Бога, що перебуває на ангелах. Вогонь – символ божественної святості, він горить, щоб спалювати гріх.

**Є. Вибрані** (1 Тимофія 5:21). Ангели, які відмовилися йти услід за сатаною, стали вибраними ангелами. Христос і святі також називаються вибраними Божими (Луки 18:7; 1 Коринтян 4:9). Скинуті ангели не є вибраними (Юди 6).

**Ж. Сини Божі** (Йова 1:6, 2:1, 38:7). Загалом вважається, що в цьому місці саме ангелів названо синами Божими. Це створені сини Божі, а не народжені сини Божі, як народжені згори віруючі.

**З. Досвітні зорі** (Йова 38:7; Ісаї 14:12-14). Ангели – як зоряні світила. Люцифер до його падіння був ранковою зіркою. Він перетворився на падаючу зірку, коли згрішив проти Бога. Бог порівнює ангелів і віруючих із зорями (Об’явлення 1:20).

**И. Сини Могутнього** (Псалмів 82:1, 89:6). Про ангелів також говориться як про могутніх (Псалмів 29:1; Ісаї 13:3).

**І. Ангели** (Євреїв 12:22; Псалмів 103:20). Слово «ангел» дослівно означає «агент» або «посланець». Ангели – це Божі посланці.

**Ї. Князі** (Даниїла 10:13, 20-21, 12:1). Ангели призначаються князями над різними народами. Про сатану говориться як про князя світової системи, який має своїх князів над народами (Івана 12:31, 14:30, 16:11; Ефесян 1:21, 2:2, 3:10, 6:12; Колосян 1:16, 2:10, 15; 1 Петра 3:22). Ангелів також називають світоправителями.

**Й. Престоли** (Колосян 1:16; Римлян 8:38). Престоли – це символ влади окремих ангелів у Божій ієрархії.

**К. Господства** (Колосян 1:16). «Господство» означає «володіння», іншими словами, це сфери впливу Господа ангелів – Ісуса Христа.

**Л. Начальства** (Колосян 1:16). Начальства вказують на повноваження, якими Бог наділив різних ангелів.

Примітка: Слово «ангел» вживається в Біблії стосовно різних груп осіб, і тільки найближчий контекст показує, в якому значенні воно вжите. Значення поділяються на три категорії:

1. Господь Ісус являється як Ангел (Вихід 3:2-15, 32:34) (Дивись пояснення до підрозділу «Ангел Господній»).

2. Служителі Церкви або Божі пророки також називаються ангелами (Об’явлення 1:1, 20, 2:1, 8, 12, 19:10, 22:16). Ізраїль був посланцем Бога (Ісаї 42:19). Пророк Огій був посланцем Бога (Огія 1:13). Іван Хреститель називався «анголом Господа» (Малахії 2:7), і Самого Ісуса Христа називали «Анголом Заповіту» (Малахії 3:1). Текст в Об’явленні щодо «ангелів семи Церков» не може стосуватися ангельських духовних істот, хіба що скинутих ангелів (2 Самуїлова 19:27; Галатів 4:14).

3. Ангельські істоти також є посланцями Бога (Псалмів 68:17, 104:4).

Отже, тільки з контексту можна визначити конкретно, в якому значенні вжито слово «ангел-посланець».

**VII. СЕРАФИМИ** (Ісаї 6:1-7)

У Писанні є лише одна згадка про ангельських істот, яких називають серафимами. У перекладі цей титул означає «палаючий». Серафими появляються біля престолу у святості Божій. Вони мають по шість крил: два крила покривають їх ноги (що вказує на святе служіння); два крила покривають їх обличчя (що показує їх благоговіння і поклоніння); і два крила – щоб літати (що показує їх покірливість волі Бога). Їх постійне славослів’я: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваот, уся земля повна слави Його» тричі возвеличує Святого Бога. Це говорить про Отця, Сина і Святого Духа в досконалій святості Їх природи і сутності (Псалмів 24:1, 72:19). Серафим доторкнувся вугіллям очищення з вівтаря до уст пророка Ісаї. Ісус сказав, що видіння, яке бачив Ісая, було видінням Самого Месії (Івана 12:37-41).

**VIII. ХЕРУВИМИ**

Об’явлення про херувимів певною мірою поєднане з об’явленням про серафимів, хоч вони й різняться між собою. Об’явлення про херувимів набагато повніше, ніж про серафимів. Усі згадки про херувимів у Писанні говорять нам про три основні моменти.

**А. Херувими – це ангели**

Багато дослідників вважають, що херувими становлять окремий чин ангельських істот, які відрізняються від серафимів, але водночас і подібні на них.

**Б. Херувими – це божество**

X. Локер у книзі «Невидима армія» (с. 25) поряд з іншими авторами припускає, що херувими – це представники або символи Божества з людською природою у божественній сутності.

Це припущення відповідає повному об’явленню херувимів у Писанні. Взагалі, вважаєься, що вони символізують Отця і Святого Духа разом із Сином Божим та планом відкуплення.

1. Херувими мали відношення до скинії Едему і до палаючого меча (Буття 3:24).
2. Херувими були зображені на завісі у скинії Мойсея (Вихід 26:1, 31, 36:8, 35; Євреїв 9:5, 10:19-20).
3. Херувими були частиною золотого віка на ковчезі заповіту, де перебувала «шекіна», або слава Божа (Вихід 25:17-22; 1 Самуїлова 4:4; 2 Самуїлова 6:1-2: Римлян 3:25).
4. Два великі херувими з оливкового дерева затінювали ковчег заповіту у храмі Соломона (1 Царів 6:23-35, 7:29, 36, 8:6-7; 2 Хроніки 3:7-14, 5:7-8).

Херувим, що перебував у центрі, ототожнювався з Господом Ісусом Христом. Він – палаючий меч, прикрашена завіса, ковчег заповіту, скроплене кров’ю віко, а Отець і Дух завжди пов’язані із Сином у праці відкуплення. Зазвичай ми бачимо херувимів в асоціації з вічним Сином Божим (Числа 7:89; Псалмів 80:1, 99:1; 2 Царів 19:15; 2 Самуїлова 6:2). Хоч ангели і прагнуть заглянути в таємницю спасіння, та вони не є невід’ємною частиною праці відкуплення (1 Петра 1:12).

**В. Херувими – святі**

Третє припущення, якого притримуються декотрі дослідники, говорить, що херувими, а особливо ті, яких бачили у видінні Єзекіїль та Іван, символізують відкуплених святих (Єзекіїля 1:1-28, 10:1-22, 11:22; Об’явлення 4:6-9, 5:9-12). Без сумніву, херувими (або живі істоти чи тварини) у видіннях Єзекіїля та Івана пов’язані багатьма збігами. У цих видіннях херувими постають більше як символи спасенних людей. Деталі цих видінь наводять на думку, що херувими представляють спасенних людей з різних родів, племен, язиків і народів. Людина створена дещо нижчою за ангелів, та завдяки плану відкуплення вона буде піднесена вище за ангелів. Живі істоти співають пісню відкуплених, чого ангели робити не можуть.

Херувими також пов’язуються із троном і славою Бога. Кожен з них має обличчя людини, лева, вола й орла, які символізують відкуплених від землі святих. Єврейські автори вважають, що ці чотири обличчя представляють чотири прапори Ізраїлю, під якими збиралися 12 племен ізраїльських (Числа 2-3). Отці ранньої Церкви ототожнювали чотири Євангелія з чотирма обличчями херувимів або живих істот.

Євангеліє від **Матвія** Обличчя **лева** Цар диких тварин

Євангеліє від **Марка** Обличчя **вола** Цар домашніх тварин

Євангеліє від **Луки** Обличчя **людини** Цар творіння

Євангеліє від **Івана** Обличчя **орла** Цар птахів

Якщо херувими символізують образ Бога, а херувими в Єзекіїля та живі істоти в Об’явленні символізують спасенних людей, то це означає, що людина завдяки відкупленню через Ісуса Христа відновлюється до образу Бога, який вона втратила. Мабуть, саме цю істину символізують херувими (Буття 1:26; Римлян 8:26-28). Людина має бути відновлена до образу Божого через Христа.

**IX. СЛУЖІННЯ АНГЕЛІВ.**

Служіння і призначення ангелів двояке: поклоніння і служба (Об’явлення 4:11; Євреїв 1:13-14). Обрані ангели – це «духи службні, що їх посилають на службу до тих, хто має спасіння успадкувати» (Євреїв 1:13-14; Псалмів 103:20-21). Ісус сказав, що ангели Божі підіймаються і спускаються на Людського Сина, Який є завершенням драбини Якова. Отже, ангели служать тим, хто, як Яків, є спадкоємцем спасіння (Івана 1:51; Буття 28:11-12; Матвія 18:10). Ангели можуть перебувати на небесах і на землі. Ангели мають наказ спостерігати і наглядати за святими повсюди (Псалмів 91:11-12). Ангели-охоронці бачать обличчя Отця (Матвія 18:10). Коли святі збираються разом, то з ними також збираються ангели і духи вдосконалених праведників (Євреїв 12:22-24). Якби Бог розкрив наші очі, то ми б побачили незліченне військо Господнє, яке оточує нас для нашого захисту і благополуччя (2 Царів 6:15-17).

У Старому і Новому Заповітах міститься багато свідчень про з’явлення ангелів і їх служіння святим:

**А. Старий Заповіт.**

1. Ангел служив Агар та Ізмаїлу (Буття 16:10, 21:17).
2. Три ангели навідали Авраама і Сарру (Буття 18:2).
3. Два ангели врятували Лота з Содому від вогню й сірки (Буття 19:1-24).
4. Ангел Господній проговорив до Авраама, щоб врятувати Ісака, його єдиного сина, і запропонувати замість нього в жертву барана (Буття 22:11-15).
5. Якову служили ангели упродовж його життя (Буття 28:12, 31:11, 32:1, 48:16).
6. Ангел Заповіту боровся з Яковом і змінив його ім’я на Ізраїль (Буття 32:24-32; Осії 12:4).
7. Мойсей отримав об’явлення імені Бога через ангела Господнього з-посеред палаючого куща (Вихід 3:2).
8. Ангели були причетні до отримання Мойсеєм Закону на горі Сінай (Повторення Закону 33:2; Псалмів 68:17; Дії 7:35, 38, 53; Галатів 3:19; Євреїв 2:2).
9. Ангел Божої присутності йшов попереду Ізраїлю у стовпі хмари і вогню, щоб вести і скеровувати народ (Вихід 14:19-24, 23:20, 32:34, 33:2; Числа 20:16).
10. Бог послав ангела застерегти пророка Валаама від непослуху (Числа 22:30-35).
11. Ангел засудив ізраїльтян за їх компроміс із мешканцями Ханаану та ідолопоклонство (Суддів 2:1-4).
12. Ангел прокляв тих, хто не допоміг Господу в битві проти ворогів Ізраїлю (Суддів 5:23).
13. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його (Псалмів 34:7, 35:5-6).
14. Ангел знищив 70 000 ізраїльтян після того, як Давид згрішив, переписуючи людей (2 Самуїлова 24:16-17; 1 Хроніки 21:12-30).
15. Ангел зміцнив Іллю і приніс йому їжу та питво. Ангел також дав йому вказівки (1 Царів 19:5-7; 2 Царів 1:3, 15).
16. Як вирок Бог дозволив ангелу знищити 185 000 ассирійців за одну ніч (2 Царів 19:35; Ісаї 37:36).
17. Ангел врятував Даниїла від смерті в лев’ячій ямі (Даниїла 6:22).
18. Ангел врятував трьох єврейських юнаків від смерті в вогненній печі (Даниїла 3:20-28).
19. Ангел Господній передав вияснені видіння і об’явлення молодому пророку Захарію (Захарія 1:9, 11, 19, 2:3, 3:1-6, 4:1-5, 5:5, 10, 6:4-5; Йова 33:23).
20. Ангел чує обітниці, які складають Божі люди в домі Господа (Еклезіястова 5:6).
21. Ангел Господній з’являвся Гедеону (Суддів 6:11-22); Маноаху (Суддів 13:1-21); Іллі (1 Царів 19:5-7), а також іншим людям (для детального вивчення дивитися підрозділ «Ангел Господній»).
22. Ангели – князі, поставлені над різними народами (Ефесян 2:2, 6:12; Даниїла 10:13, 20-21, 12:1; Івана 14:30; 2 Самуїлова 24:16-17).
23. Ангели брали участь у покаранні і благословенні. Ангел, що обминав доми ізраїльтян, двері яких були покроплені кров’ю, також вбивав перворідних у єгиптян (Вихід 12:18-30).
24. Ангели як посланці Бога виконували Його накази на землі і на небі (Псалмів 103:20-21).

Старий Заповіт переповнений прикладами служіння ангелів спадкоємцям спасіння, а також історіями про те, як ангели вершили кару від Бога для свавільних і бунтівних людей, які відмовилися виконувати Божі справи.

**Б. Новий Заповіт**

У Новому Заповіті також знаходимо багато прикладів служіння ангелів. Зокрема, в описах життя Господа Ісуса Христа в Євангеліях, пізніше – у діяльності ранньої Церкви, про що читаємо в Діях і Посланнях, і нарешті – у книзі Об’явлення.

**1. У служінні Господа Ісуса**

Бога у тілі з’явився і «ангелам показався» (1 Тимофія 3:16; 1 Петра 1:12). Ангели бажали заглянути у таємницю плану відкуплення, і вони повсякчас були готові служити Господу Ісусу. Вони були створені Ним, для Нього і тому служили Йому.

**а. При Його народженні**

1. Ангели розмовляли з Марією (Луки 1:26-38; Матвія 1:21-23).
2. Ангели розмовляли з Йосипом (Матвія 1:20-21, 2:13, 19).
3. Ангели розмовляли з пастухами (Луки 2:13-15).

**б. У час спокушання**

Ангели служили Христу після того, як Він був спокушуваний (Матвія 4:11; Луки 4:10; Марка 1:13; Псалмів 91:11-12).

**в. В Його служінні**

Ангели підіймалися і спускалися на Людського Сина у Його служінні (Івана 1:51).

**г. В Його заступництві**

Ангел підкріпляв Христа в Гетсиманії. 12 легіонів ангелів були напоготові у разі, якби Він попросив допомоги (Луки 22:43; Матвія 26:53).

**д. В Його воскресінні**

Два ангели були в порожній гробниці після Його воскресіння. Ангел відвалив камінь, щоб учні могли зайти у гробницю (Матвія 28:2-7; Луки 24:23; Івана 20:12).

**е. Під час Його вознесіння**

Двоє людей в яскравих одежах розмовляли з учнями про вознесіння Ісуса і Його повернення на землю. Без сумніву, це були ангели, які супроводжували Ісуса на небеса (Дії 1:10-11; Луки 24:50- 51).

**є. Під час Його другого приходу**

Ангели будуть супроводжувати Христа під час Його другого приходу. Вони зберуть праведних і відділять їх від грішних (Матвія 13:41-43, 16:27, 24:36, 25:31; 1 Солунян 4:16; 2 Солунян 1:7-9).

**2. У житті ранньохристиянської Церкви**

**а**. Ангел відчинив двері в’язниці, визволивши апостолів, щоб вони могли свідчити (Дії 5:19).

**б**. Ангел послав Пилипа в пустелю, щоб той засвідчив ефіопському вельможі (Дії 8:26).

**в.** Ангел наказав Корнилію послати за Петром, щоб почути слова Євангелія (Дії 10:3, 30-32).

**г**. Ангел врятував Петра з в’язниці за ніч до того, як той мав бути страчений (Дії 12:5-11).

**д**. Ангел вразив Ірода на смерть за його зухвальство (Дії 12:23).

**е**. Ангел навідав Павла під час шторму по дорозі в Рим (Дії 27:23).

**є**. Святі будуть судити ангелів у належний час (1 Коринтян 6:3).

**ж**. Святим заборонено поклонятися ангелам (Колосян 2:18; Об’явлення 22:8-9). Усіх ангелів створив Христос, щоб вони поклонялися Йому. Тільки скинуті ангели прагнуть поклоніння, яке належить винятково Богові (Євреїв 1:5, 2:6).

**з**. Ангельські духи перебувають з церквою, коли віруючі збираються разом поклонитися Христу (Євреїв 12:22-24; 1 Коринтян 11:10, 4:9; Ефесян 3:10; 1 Тимофія 5:21).

**и**. Завершальне служіння ангелів полягає в тому, щоб супроводжувати духів праведників до раю, у безпосередню присутність Бога (Луки 16:22, 24:50-51; Псалмів 34:7, 91:11-12; Євреїв 1:13-14). Розгляньте зазначені вірші у світлі вознесіння Еноха, Іллі та Ісуса (2 Царів 2:1-11). Колесниці Божі – це символ божественного й ангельського транспорту для святих.

**і.** Писання дійсно засвідчує, що кожен має свого ангела-хоронителя (Матвія 18:10; Дії 12:5-16).

Таким чином, попри те, що і сучасні саддукеї не вірять в ангелів (Дії 23:8), Біблія ясно показує славне служіння ангелів Церкві.

**3. Ангели та Євангеліє**

Ангелам не дозволено проповідувати Євангеліє грішникам, бо вони ніколи не зможуть пережити спасіння від гріхів. Петро говорить, що ангели бажають довідатися про таємницю нашого великого спасіння, як це звістили пророки Старого Заповіту (1 Петра 1:9-12). Проте Бог вживав ангелів для виголошення заяв, пов’язаних із Євангелієм.

**а.** Архангел Гавриїл сповістив Захарію про народження предтечі Месії (Луки 1:5-25).

**б.** Архангел Гавриїл сповістив діві Марії про те, що вона народить Дитину-Христа, і дав їй ім’я для немовляти – Ісус (Луки 1:26-35).

**в.** Ангел сповістив Йосипу про втілення Немовляти-Христа через заручену з ним дівчину Марію (Матвія 1:18-25).

**г.** Архангел Гавриїл звістив Даниїлу відоме пророцтво про 70 тижнів, яке говорить про прихід Месії і Його розп’яття (Даниїла 9:24-27).

**д.** Пастухи на полі почули ангела, який звістив про народження Ісуса, і побачили небесне військо, яке поклонялося Богу. Ангел сповістив Добру Новину про народження Спасителя (Луки 2:10-11).

**е.** Ангел не міг проповідувати Євангеліє ефіопському вельможі, але сказав Пилипу, куди саме треба в пустелі йти, щоб проповідувати Євангеліє (Дії 8:26).

**є.** Саме ангел з’явився Корнилію і наказав послати за Петром, щоб той сказав йому «слова, через які він спасеться» (Дії 10:1-4, 22, 44-46, 11:13-14).

**ж.** Саме ангел повідомив Павлу, що той стоятиме перед кесарем у Римі (Дії 27:23).

Отже, вся відповідальність за звіщення Євангелія лягає на тих, хто спасенний від гріха. Ангели можуть робити оголошення, пов’язані з Доброю Новиною, aлe саме відкуплені грішники мають цю Добру Новину проповідувати. І тоді ангели безмежно радітимуть, бачивши, як грішники відзиваються на Євангеліє у щирому покаянні (Луки 15:10).

**4. Ангели в Книзі Об’явлення**

Книга Об’явлення розкриває активну діяльність ангелів до, а також під час другого приходу Христа.

**а.** Незлічена кількість ангелів поклоняються Богові і Агнцю (Об’явлення 5:11).

**б.** Чотири ангели стримують вітри суду, які віють на землю до опечатування Божих рабів (Об’явлення 7:1).

**в**. Сім ангелів сурмлять у сім сурем суду (Об’явлення 8:2, 7-8, 10, 12, 9:1, 13, 11:15).

**г.** Михаїл і його ангели вступають у битву із сатаною та його ангелами і перемагають їх (Об’явлення 12:7-10).

**д.** Служіння ангелів видно в судах над землею (Об’явлення 14:6, 8-9, 15, 17-19).

**е**. Ангел сповіщає про падіння Вавилону (Об’явлення 14:6, 9).

**є**. Ангел сповіщає вічне Євангеліє суду, застерігаючи мешканців землі від прийняття знамена звіря (Об’явлення 14:6, 9).

**ж.** Нечестиві будуть страждати у присутності Агнця і святих ангелів, благодать і служіння яких нечестиві зневажили (Об’явлення 14:10).

**з**. Наприкінці часу ангели будуть женцями як добрих, так і злих (Об’явлення 14:17-19; Матвія 13:24-30, 36-43, 49-50). Це символізується пшеницею і кукілем, доброю і поганою рибою, жнивами пшениці і винограду.

**и**. Ангели виливають сім чаш гніву на ту частину людства, яка не покаялася (Об’явлення 15-16).

**і.** Ангел виявляє Івану розпусницю і Наречену Агнця (Об’явлення 17:1-7, 21:9).

**ї**. Іван бачив ангела, який стояв на сонці і закликав птахів і звірів збиратися на вечерю нечестивих (Об’явлення 19:17).

**й**. Могутній і великий ангел зв’язує сатану у безодні на 1000 років (Об’явлення 20:1-4).

**к.** Ангели будуть разом із Христом у зібранні відкуплених під час Його другого приходу (Матвія 16:27, 24:31, 36, 25:31; Марка 8:38, 13:27; 2 Солунян 1:7).

У часи Нового Заповіту спостерігалося багато активної діяльності ангелів, і Писання, власне, вказує на те, що Церква може очікувати ще більшої активності в останні дні перед другим приходом Христа. Та лише у вічності ми дізнаємося, як ангели послужили відкупленим усіх віків.

**X. БОЖЕСТВО ТА АНГЕЛЬСЬКИЙ ПРОЯВ**

У Старому Заповіті знаходимо свідчення про те, що Божество іноді об’являлося в ангельському вигляді, і Його називали «Ангели» або «Мужі». Бог вживав «форму» ангелів до часу Свого втілення, коли Син перебрав на Себе «форму» людини. Якщо Бог міг використовувати вигляд людини, яка була створена нижчою за ангелів, то, без сумніву, Він міг набувати вигляду ангелів, створених не надто нижчими від Бога. Серед дослідників Біблії немає сумніву щодо прояву вічного Сина Божого в ангельському образі. Далі подаємо місця з Писання, які свідчать про з’явлення Божества у вигляді Ангела.

**A. Отець** (Буття 18:1-22).

Троє мужів, названих «Адонай» (на івриті це означає «Господь» у множині) з’явилися Аврааму під час денної спеки. Авраам стояв перед одним із цих ангелів, якого звали «Господь» (вірші 22, 33), і заступався за Содом і Гомору, особливо за сім’ю свого племінника. У цей час двоє інших ангелів пішли до Содому, щоби врятувати Лота та його сім’ю (Буття 19:1). Декотрі віруючі юдеї вбачають у цих трьох ангелах вияв Божества. У Книзі Буття 19:14, 16, 24 цих трьох ангелів називають «Господь». («Господь пошле вогонь та сірку від Господа з неба»; порівняйте цей вірш із псалмом 110:1). Багато дослідників Біблії вважають, що в образі Ангела, перед Яким стояв Авраам, заступаючись за Содом і Гоморру, був Бог-Отець.

**Б. Син** (Суддів 6:11-22, 13:3-21).

У Писанні часто згадується про Ангела, якого називають Ангел Господній або Ангел Єгови. Цей Ангел був виявом вічного Сина Божого перед Його втіленням. Ці прояви Сина в ангельському образі називаються «теофанією» або «христофанією». Господь Ісус був «Посланцем (Ангелом) Заповіту» (Малахії 3:1). У зв’язку з тим, що Писання приділяє цьому багато уваги, ця тема повніше розглядається в останній частині цього розділу.

**B. Святий Дух.**

Ретельний розгляд декількох текстів із Писання в наступних уривках вказує на те, що Святий Дух також з’являвся у вигляді ангела. Святий Дух з’являвся у стовпі куряви, як слава-шекіна, як голуб і іноді як ангел. Якщо три ангели, які з’явилися Аврааму як Господь, були дійсно виявом Божества, то один із них був Святим Духом (Буття 18:1-4). Господь говорив Мойсею про Ангела, Який поведе ізраїльтян в землю Ханаанську. Ім’я Бога було в Ньому, і Він не пробачатиме переступів і гріхів ізраїльтян (Вихід 23:20-25: Матвія 12:31-32). Слова щодо непрощення переступів, без сумніву, стосуються Святого Духа. Пророк Ісая говорить про «Ангела обличчя Його», Який перепровадив ізраїльтян через Червоне море (Ісаї 63:9-11). Святого Духа можна впевнено ототожнювати з «Ангелом обличчя Його».

Зазначені уривки з Біблії свідчать про з’явлення Божества в ангельському вигляді. Проте найвизначнішим є прояв Ангела Господнього, або Христа Божого перед Його втіленням.

**XI. АНГЕЛ ГОСПОДНІЙ**

Заключна частина ангелології стосується загадкового об’явлення Ангела Господнього. У Старому Заповіті ми особливо часто зустрічаємо Ангела, про якого говориться як про Ангела Господнього або, точніше, «Ангела Єгови». Деякі дослідники вважають це теофанією – з’явленням Ісуса Христа до Його втілення у людину. Ретельне вивчення контексту і його деталей, а також розуміння відмінностей між теофанією і втіленням Господа Ісуса Христа допоможуть студенту з’ясувати, так це чи ні.

**А. Втілення**

Слово «втілення» говорить про те, що Бог зодягнувся в тіло. Зодягнувся в людську форму Христа. Христос став Богом, Який з’явився в тілі (1 Тимофія 3:16). Коли вічний Син Божий народився від діви Марії, це було не тимчасовим богоявленням, це було втіленням. Тепер Він назавжди зодягнений у людське тіло. Богоявлення було тимчасовим виявом Бога-Сина до Його розп’яття на хресті.

Втілення – це вічний вияв Бога-Сина. Богоявлення – це тимчасове набуття людської форми. Втілення було зачаттям і народженням людської форми, а пізніше, після воскресіння, – її вічним прославленням. Прославлена людськість перебуває на Христі Божому – Вічному Сині.

**Б. Теофанія**

Це слово походить від двох грецьких слів: «теос», що означає «Бог», і «фанеро» – «з’явлення». «Теофанія» буквально означає «з’явлення Бога», особливо у Старому Заповіті. Теофанія була з’явленням Сина Божого до Його втілення. Це тимчасовий прояв Бога в людській формі. Про теофанію також говориться як про христофанію, коли йде мова про старозаповітні з’явлення Христа до Його втілення.

Теофанія була проявом і об’явленням Господа Ісуса Христа до Його втілення і розп’яття. Теофанія була передвісником Його втілення (Івана 1:1-3, 14-18).

Господь Ісус Христос, нестворенний і вічний Син Божий, прийняв природу і образ ангелів і об’явився як Ангел Господній до того, як Він прийняв природу і образ Людини через непорочне народження (Євреїв 2:16; 1 Тимофія 3:16; Івана 1:1-3, 14-18).

Далі подано перелік об’явлень Ангела Господнього. Більшість із них, відповідно до контексту, вказують на Христа Божого до Його втілення.

1. Господь з’явився Адаму (Буття 2:16, 3:15). Він звістив про майбутнє втілення через насіння жінки.
2. Господь перемістив Еноха на небо (Буття 5:24).
3. Господь говорив з Ноєм (Буття 6:9).
4. Авраама покликав Господь, або Єгова-Іре (Буття 12:1, 22:11-15).
5. Ангел Господній служив Агар та Ізмаїлу (Буття 16:7-11, 21:17).
6. Саме Ангел йшов перед слугою Авраама, щоб вибрати наречену для Ісака (Буття 24:7, 40).
7. Яків боровся з особою, про яку говориться як про Ангела, людину і Бога і ім'я якої залишилося дивовижною таємницею (Буття 31:11, 32:24-32; Осії 12:3-5). Цей Ангел врятував Якова (Буття 48:16).
8. Ангел, який покликав Мойсея з-посеред палаючого куща, був, без сумніву, об’явленням Господа Бога. Його називають Ангелом, ім’я котрого «Я Той, що Є» або «Господь Бог» (Єгова Елогім) (Вихід 3:2, 14-15; Чисел 20:16; Дії 7:30, 35).
9. Саме Ангел з’явився у стовпі хмари, щоб вести і скеровувати ізраїльтян до обітованого краю (Вихід 14:19-24, 32:34, 33:2).
10. Ангел Єгови дав Закон Мойсею в присутності ангельського війська (Дії 7:35, 38, 53; Галатів 3:19; Євреїв 2:2).
11. Валаам бачив Ангела Господнього з витягненим мечем (Числа 22:22-35; 2 Петра 2:15).
12. Вождем Господнього війська, Який з’явився Ісусу Навину, був Ісус Христос (Ісуса Навина 5:13-14; Євреїв 2:10).
13. Ангел докоряв ізраїльтянам за їх неслухняність (Суддів 2:1-4, 5:23).
14. Гедеона зміцнив Ангел Господній, якого звали Єгова – наш мир (Суддів 6:11-22).
15. Батьки Самсона – Маноах та його дружина бачили з’явлення Христа Божого. Про цю таємничу особу в контексті говориться як про людину, Ангела і Господа. Його ім’я було Дивний (Суддів 13:3-21).
16. Бог послав ангела знищити 70 000 ізраїльтян, коли Давид згрішив, переписуючи населення (1 Хроніки 21:12-30; 2 Самуїлова 24:16-17).
17. Ангел приносив їжу для Іллі (1 Царів 19:5-7; 2 Царів 1:3, 15).
18. Ангел Господній знищив 185 000 ассирійців за одну ніч, таким чином рятуючи Юду (2 Царів 19:35; Ісаї 37:36).
19. Господь з’явився Ісаї у видінні (Ісаї 6:1-13; Івана 12:39-41).
20. Поява четвертої людини у вогненній печі також вважається теофанією, або з’явленням Христа. Навуходоносор говорив про цю людину як про Сина Божого (Даниїла 3:28).
21. Ангел закрив пащі левів і врятував Даниїла (Даниїла 6:22).
22. Ангела, який пояснював Захарію видіння, називають Ангелом Господнім (Захарія 1:9, 11, 19, 2:3, 3:1-6, 4:1-5, 5:5, 10).
23. Ангел – Посланець Заповіту – це Господь Ісус Христос (Малахії 3:1).

Господь Ісус – це не простий ангел чи створена істота. Ці теофанії були нічим іншим, як тимчасовими проявами, коли Він з’являвся як ангел чи людина, перед Його втіленням.

**В. Об’явлення**

Книга Об’явлення містить історії про воскреслого і прославленого Сина Божого, Який постав перед Іваном як Ангел Єгови. Розгляд наступних місць із Писання у їх контексті підтвердить цей факт.

1. Ангелом-запечатувачем, Який прийшов із печаткою Бога Живого, був Господь Ісус Христос. Звичайний ангел не міг виконувати такі запечатування Духом і ім’ям Божим (Об’явлення 7:2).
2. Ангелом-священиком із золотою кадильницею, Який підносив молитви святих на золотий вівтар перед Богом, був Ісус Христос. Звичайний ангел не міг передавати молитви святих Богові. Існує тільки один Посередник між Богом і людьми – Людина Ісус Христос. Молитися і вклонятися ангелам заборонено (Об’явлення 8:1-3).
3. Ангел-Спаситель, одягнений у хмару, з обличчям, як сонце, що тримав у руці невелику розгорнену книгу, голос Якого був, як голос лева, і Який говорив про «Своїх двох свідків», безперечно, також вказує на Господа Ісуса Христа, а не на служебну ангельську істоту (Об’явлення 10:1-5, 8-10, 11:1).
4. Ангелом-месником, від слави якого земля освітилась, також був Христос (Об’явлення 18:1).
5. Ангелом, Який зв’язав сатану і кинув його до безодні на тисячу років, також був Ісус Христос. Він той дужчий, який зв’язує дужого, і тоді Господь його нищить. Це в судовому порядку збулося на Голгофі (Об’явлення 20:1-3; Матвія 12:28-29).

У Писанні Син Божий постав як Боголюдина, Посланець Заповіту (Малахії 3:1-2), Посланець Єгови. Той, Хто був Творцем ангелів (Колосян 1:16) і Хто кращий за ангелів (Євреїв 1:4-5), Кому вклоняються ангели як вічному Сину Божому (Євреїв 1:6), став трохи нижчим від ангелів заради відкуплення людства (Євреїв 2:6-9). У Старому Заповіті Ісус з’являвся в образі ангела і людини. У Новому Заповіті Він народився Людиною, проте також являвся у видінні, як Ангел. Він не став ангелом, щоби спасти скинутих ангелів, але став Людиною, щоб визволити грішних людей. У Старому Заповіті через теофанію Він зазвичай з’являвся як Ангел-Ягве. У Новому Заповіті через втілення Він постав як Людина-Ягве.

XII. ПІДСУМОК

Тільки вічність виявить, як ангели послужили віруючим – спадкоємцям спасіння (Матвія 18:10; Псалмів 91:11-12). Ангели будуть і надалі турбуватися про нас. Віруючі можуть дякувати Богові за невидиме служіння невидимих духів (Євреїв 1:13-14, 12:22-24). Проте треба завжди пам’ятати, що людям заборонено поклонятися ангелам (згадаймо про єресь в Колосах) і робити щось, про що не було об’явлено у Слові Божому. Усе поклоніння має спрямовуватися до вічного Божества – Отця, Сина і Святого Духа, Творця і Правителя всього існуючого (Колосян 1:16, 2:18; Об’явлення 22:9; 1 Петра 3:22).

Вічність збере усе святе творіння разом – для єдиного і величного загального служіння поклоніння, коли відкуплені з землі зберуться разом із незліченною кількістю ангелів на небесному Сіоні, у Новому Єрусалимі, і будуть поклонятися і служити Богу вічно (Об’явлення 4-5; Євреїв 12:22-24).

**Розділ 7**

**ДОКТРИНА САТАНИ І ДЕМОНОЛОГІЯ**

|  |
| --- |
| Писання вчить про існування сатани, родоначальника гріха і володаря над силами скинутих ангелів і духів, які виконують його накази. Христос переміг сатану і царство темряви на Голгофі й наказав Церкві визволяти людей від цього і вести їх до Царства світла. На останньому суді сатана і його сили будуть навічно вкинені в озеро вогняне. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**I. ЦАРСТВО ТЕМРЯВИ**

**А. Його реальність**

**Б. Його володіння**

**II. САТАНА – ВОЛОДАР**

**А. Його походження**

**Б. Його падіння**

**B. Його сутність**

**Г. Його діяльність**

**Д. Його підробки**

**Е. Його покарання**

**III. ЗЛІ ДУХИ – СЛУГИ САТАНИ**

**A. Скинуті ангели**

**Б. Демонічні духи**

**B. Їх сутність**

**Г. Їх діяльність**

**Д. Їх покарання**

**IV. ОКУЛЬТНІ НАУКИ**

**A. Окультні практики**

**B. Застереження щодо окультних наук**

**V. ХРИСТОВА ПЕРЕМОГА**

**A. В Його досконалому житті**

**Б. В Його заступницькій смерті**

**B. В Його воскресінні і вознесінні**

**VI. СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ**

**VII. ВІРУЮЧИЙ І ЦАРСТВО ТЕМРЯВИ**

**А. Становище віруючого – законне**

**Б. Відповідальність віруючого – досвід**

**В. Поле битви віруючого – особистість**

**Г. Духовна зброя віруючого – практичність**

**І. ЦАРСТВО ТЕМРЯВИ**

**А. Його реальність**

Писання чітко заявляє про те, що у всесвіті, а точніше – навколо всієї нашої планети простяглося царство темряви. Це повна протилежність Царства Божого, що є Царством світла. Сатана контролює царство темряви, і під Його керівництвом перебуває безліч скинутих ангелів і демонічних духів. Далі показано контраст між царством сатани і Царством Бога.

**ЦАРСТВО САТАНИ**

а) царство темряви

б) царство гріха і неправедності

в) царство хвороб і недуг

г) царство неправди

д) царство страждань і смерті

**ЦАРСТВО БОГА**

а) Царство світла

б) Царство святості і праведності

в) Царство зцілення і здоров’я

г) Царство істини

д) Царство радості і життя

Сьогодні в усьому світі стрімко зростає активність сатанинської сфери. Про це свідчить поширення окультних наук, спіритизму та культу сатани. Павло в 1 Тимофія 4:1-3 попереджає нас, що в останні дні люди відступлять від віри і піддадуться спокусливим духам і доктринам диявольським (дивись також Юди 3).

Віруючі часто або ігнорують існування сатани і його владу, або ж надають цьому надмірного значення. Біблійний баланс вкрай необхідний в ці останні дні. Тільки завдяки Біблії ми можемо належно розібратися в цьому питанні.

**Б. Його володіння**

Слово «володіння» означає «правління, царювання», це також «територія, на якій править цар». Володіння царства темряви простяглося там, де сатана виявляє свою владу. Наступні посилання описують таке володіння.

1. Воно називається царством сатани (Матвія 12:25-26; Луки 11:14-19).

2. Це царство темряви (Колосян 1:13-14; Об’явлення 16:10).

3. Воно має вплив на царства цієї світової системи (Луки 4:5-6; Об’явлення 11:15; Матвія 4:8-10).

4. Воно впливає на світові царства з повітря, або з піднебесся (Ефесян 2:2, 3:10, 6:12; Об’явлення 12:3.7-12).

5. Воно діаметрально протилежне Царству Бога за своєю сутністю, характером і призначенням.

Важливо зазначити, що протяжність володіння сатани обмежує Бог. Тому сатана не може проявляти свою владу там, де Бог цього не допускає.

**II. САТАНА – ВОЛОДАР**

**А. Його походження**

Дуже важливо побачити, що саме Біблія вчить про особистість сатани. Як у Царстві світла все створене за взірцем його Царя – Бога, так і в царстві сатани все створене за взірцем його володаря – сатани. Кожне царство виявляє сутність і характер свого очільника. Цар уособлює царство, а царство схоже на царя.

У Писанні знаходимо дуже мало інформації щодо походження і падіння сатани та його сил, що, найімовірніше, сталося в часи до створення людини.

Тут задіяний закон подвійного посилання – коли мова, звернена до однієї особи, стосується іншої особи, яка захована за лаштунками (Буття 3:14-15; Матвія 16:23). Два основні тексти Писання, які розповідають про походження і падіння сатани, – це Єзекіїля 28:1-19 та Ісаї 14:4-23. Слова про князя Тиру та царя Вавилону, безумовно, виходять за рамки характеристики тих чи інших земних володарів і вказують на царя, що стоїть за володарями цього світового порядку. Пророцтво Даниїла підтверджує той факт, що князі царства сатани стоять за князями земних царств (Даниїла 8:20-21, 10:10-13, 20-21). Тексти з Єзекіїля 28:1-19 та Ісаї 14:4-23 потрібно читати дуже уважно. У цих текстах бачимо наступний опис сатани незадовго до його падіння.

1. Це реальна істота. Вона, як втілення зла, має відповідні риси. Це не безликий вплив або сила. Йому приписуються особові займенники, розум, знання, воля й активність (Йова 1:8, 2:1-2; Захарія 3:1; 2 Коринтян 2:11; Матвія 4:6, 25:41; Об’явлення 12:12; 2 Тимофія 2:26; Ісаї 14:12-13).

2. Це духовна істота. Так само, як ангели і Бог – духовні істоти.

3. Це створена істота, отже, його існування залежить від Бога (Єзекіїля 28:13, 15).

4. Його назвали Люцифером, що означає «ранкова зірка, син ранку, носій світла» (Ісаї 14:12; 2 Коринтян 11:14).

5. Він був помазаним херувимом у небесному святилищі – так само були помазані на служіння пророки, священики і царі Старого Заповіту (Єзекіїля 28:14, 16, 18).

6. Він був херувимом, якого Бог поставив, щоб покривати престол. Порівняйте з херувимом на ковчезі заповіту в скинії Мойсея, який покривав віко (Вихід 37:9; Єзекіїля 28:14-16).

7. Він був в Едемі, Божому саду (Єзекіїля 28:13).

8. Він був на Святій горі (або в Царстві) Бога на північних околицях (Єзекіїля 28:14-16; Псалмів 48:1).

9. Він був досконалим того дня, коли був створений (Єзекіїля 28:15).

10. Він був повний мудрості (Єзекіїля 28:12; Якова 3:15-16).

11. Він був досконало прекрасний (Єзекіїля 28:12).

12. Він мав на собі прикраси з дорогоцінного каменю в золотій оправі (це дуже схоже на дорогоцінне каміння на нагруднику Аарона, ізраїльського первосвященика (Єзекіїля 28:13; Вихід 28:15-21).

13. Він був створений з даром музики у своєму єстві і, очевидно, був керівником небесного поклоніння (Єзекіїля 28:13).

14. Був час, коли він перебував в істині (Івана 8:44).

Усе це не може стосовуватися земних царів, бо це виходить за їх рамки і вказує на царя, що стоїть за ними. Вказані тексти підтверджують, що Люцифер був могутньою істотою і займав високе місце біля Божого престолу – ніс помазане служіння керівництва небесним ангельським поклонінням Триєдиному Богу.

**Б. Його падіння**

Згадані тексти разом з іншими допоміжними посиланнями виявляють причини падіння сатани та тих, хто впав разом з ним.

1. Він запишався своїми мудрістю, помазанням і красою, отриманими від Бога (Єзекіїля 28:17; Приповісті 16:18, 18:12; 1 Тимофія 3:6).

2. Він вивищив себе і був засуджений (Ісаї 13:14; 1 Тимофія 3:6).

3. Він протиставив свою волю волі Бога (Ісаї 14:13-15). Зауважте тут п’ять «я буду» в амбіціях Люцифера:

я зійду на небо – свавілля;

я поставлю свій престол вище зір Божих – самозвеличення;

я буду сидіти на горі зборів на північних околицях – зачарування собою;

я підіймуся понад хмари – піднесення самого себе;

я уподібнюсь Всевишньому – самообожнення.

4. Він впав через гордість і свавілля, що є самою сутністю гріха (Ісаї 14:12; Приповісті 16:18; Луки 10:18). Він хотів бути незалежним від Бога. Він збунтувався проти Бога.

5. Він впав, немов блискавка (Луки 10:18; 2 Коринтян 11:14).

6. Бог скинув його в його самообожненні (Єзекіїля 28:16-17).

7. Він був першим грішником, і в ньому була знайдена несправедливість (беззаконня) (Єзекіїля 28:15-16, 18; 1 Івана 3:8).

8. Він не встояв у правді. Він сам себе ошукав (Івана 8:44).

9. Він став неправдомовцем і душогубом (Івана 8:44).

10. Він – джерело всіх гріхів і втілення «таємниці беззаконня». Він – справжній антихрист (2 Солунян 2:7; Буття 3:1-6). Він був першим відступником, і через нього згрішили інші ангели на небі.

11. Йому було дозволено зберігати дану Богом мудрість, яку він спотворив і за допомогою котрої він обманює людство сьогодні (Єзекіїля 28:17-18; Якова 3:15).

12. Врешті-решт, він буде знищений вогнем (Єзекіїля 28:18; Матвія 25:41). Багато дослідників вважають, що його падіння сталося ще до створення людини, коли він був вигнаний від безпосередньої присутності Бога і впав на землю, спричинивши там хаотичний стан, описаний в Бутті 1:1-2 (Ісаї 45:18; Єремії 4:23-26).

**В. Його сутність**

Імена персонажів в Біблії тісно пов’язані з природою, сутністю і призначенням тих, кому ці імена давали. Це стосується численних імен Бога, інших персонажів та багатьох імен сатани. Наступні біблійні імена і титули сатани виявляють природу, сутність і призначення цього скинутого архангела. Ім’я і значення подаються разом із доречним біблійним посиланням.

1. **Сатана** – супротивник, ненависник, опонент, ворог. Вживається в Біблії приблизно 52 рази (1 Хроніки 21:1; Йова 1:6, 23-25; 2 Коринтян 2:11).
2. **Диявол** – обвинувач, обмовник, пліткар. Він зводить наклепи на Бога і людей. Вживається близько 35 разів (Матвія 4:1, 13:39, 25:41; Івана 8:44; Ефесян 4:27, 6:11; Євреїв 2:14; Якова 4:7; Об’явлення 12:10).
3. **Змій** – чарівник, обманщик, провісник лукавості і мудрості, перекрученої для злих діл (Матвія 10:16; 2 Коринтян 11:3; Якова 3:15; Буття 3:1-14; Об’явлення 12:9; Ісаї 27:1).
4. **Дракон** – великий змій-спокусник. Це ім’я говорить про розпусну, звірячу сутність і лютість сатани (Ісаї 51:9; Єзекіїля 29:3, 32:2; Об’явлення 12:3-17, 13:2, 4, 11, 16:13, 20:2).
5. **Вельзевул** – князь дияволів. Походить від «Вельзевул, пан мух, бог гнійної купи». Цей язичницький бог вважається володарем всіх злих духів (2 Царів 1:2; Матвія 10:25, 12:24, 27; Марка 3:22; Луки 11:15-19).
6. **Бог цього віку** (Луки 4:6; 1 Івана 5:19; 2 Коринтян 4:4; Галатів 1:4; 2 Солунян 2:3-4).
7. **Князь цього світу** – князь світової системи (Івана 12:31, 14:30, 16:11).
8. **Князь, що панує в повітрі** (Ефесян 2:2, 6:12).
9. **Люцифер** – зірниця, ранкова зоря, світлоносний, сяючий (Ісаї 14:12).
10. **Белійяар** – негідний, зіпсований, беззаконний (1 Самуїла 30:22; 2 Коринтян 6:15; 1 Самуїла 10:27; 2 Самуїла 23:6).
11. **Ворог** – ненависник, ворожий (Матвія 13:39).
12. **Звабник** – спокусник (Матвія 4:3; 1 Солунян 3:5; 1 Хроніки 21:1; 1 Коринтян 7:5).
13. **Лукавий** (Матвія 13:19, 38:39; 1 Івана 3:12, 5:18-19).
14. **Ангел світла** (Луки 10:18; 2 Коринтян 11:13-15).
15. **Обвинувач братів** – той, хто проти; хто звинувачує інших у злочинах (Об’явлення 12:10; Йова 1:6-7; Захарія 3:1).
16. **Антихрист** – той, хто проти Христа. Дух антихриста (1 Івана 2:18-22, 4:1-4; 2 Івана 7).
17. **Супротивник** – ворог (1 Петра 5:8).
18. **Душогуб** – убивця, руйнівник життя (Івана 8:44).
19. **Неправдомовець** (Івана 8:44).
20. **Грішник** (1 Івана 3:8).
21. **Аваддон або Аполліон** – руйнівник (Об’явлення 9:11).
22. **Рикаючий лев** (1 Петра 5:8).
23. **Вовк** (Івана 10:12).
24. **Злодій** – той, хто краде підступно (Івана 10:10; Луки 8:12).
25. **Нечестивий** – згубний, злий (Матвія 13:19).
26. **Птахолов** – той, хто ловить у пастку і тенета (Псалмів 91:3).
27. **Владика темряви** (Матвія 12:26-29; Дії 26:18; Колосян 1:13).
28. **Ангел безодні** (Об’явлення 9:11).
29. **Левіятан** – велика водяна тварина (Ісаї 27:1).
30. **Син погибелі** (2 Солунян 2:1-12).

**Г. Його діяльність**

Більшість із коментарів Писання щодо діяльності сатани посилаються на його силу і роботу, сконцентровану на обмані. Треба розуміти, що діяльність сатани, особливо щодо дітей Божих, Бог обмежує. Це чітко видно з переживань Йова та нападів сатани на нього, його родину і майно (Йова 1-2; Луки 22:31; 1 Коринтян 5:5; 1Тимофія 1:20). Хоча сатана – могутній, розумний, знаючий і сильний, однак він не всемогутній, не всезнаючий і не всесильний. Він також не всюдисущий, він у Бога на ланцюгу і може пересуватися і впливати на людство лише настільки, наскільки йому дозволяє Бог.

Діяльність сатани можна згрупувати у сім основних пунктів:

1. **Спокуса.**

Писання показує, як сатана спокушає Христа, віруючих та людство в цілому. Він є спокусником (Матвія 4:1-11; Марка 1:13; Луки 4:1-13; 1 Коринтян 7:5; Івана 14:30; 1 Івана 5:18).

1. **Гріх.**

Сатана першим збунтувався проти божественної влади (1 Івана 3:8; Ефесян 2:2).

1. **Обман.**

Обман – це найбільша сила сатани. Обман був його першою зброєю в Едемі і буде його зброєю останнього дня у спробах обманути народи землі (Буття 3:1-4, 13; 2 Коринтян 2:11, 11:3, 13-15; 1 Тимофія 2:14, 3:7, 5:15; Івана 8:44; 2 Солунян 2:9-10, 12:9; 20:2-10; Ефесян 6:11; Дії 5:3; 1 Івана 2:22, 4:1-6; 2 Івана 7; 2 Тимофія 2:26; Об’явлення 2:9, 24, 3:9).

1. **Обвинувачення.**

Сатана постійно звинувачує святих, але віруючий має дякувати Богу за те, що в нього є Захисник – Ісус Христос, Який заступається за нього (Об’явлення 12:10; Йова 1:2; Захарія 3:1-2).

1. **Страждання.**

Сатана шукає можливості, щоб уразити фізично і духовно (1 Коринтян 5:5; Луки 13:16; 2 Коринтян 12:7).

1. **Протистояння.**

Сатана і його сили ведуть велику духовну війну проти Бога і Його Царства (1 Хроніки 21:1; Дії 10:38; Об’явлення 2:10, 12:13, 17, 13:7; 1 Солунян 2:18; 1 Петра 5:8; Об’явлення 12:4; 2 Тимофія 2:25-26).

1. **Смерть.**

Смерть – це найбільший прояв сили сатани, але Ісус подолав смерть воскресінням (Євреїв 2:14; Юди 9; 1 Івана 3:12; Івана 8:44).

**Д. Його підробки**

Людина за своєю природою релігійна. Вона була створена для поклоніння. Якщо людина не поклоняється істинному, живому Богу силою Святого Духа, то вона, як правило, вдається до фальші, приймаючи за посередництвом злих духів іншу форму релігії і поклоніння богу цього світу. Задля цього сатана створив наскрізь фальшиву релігію. Коли він сказав: «Я буду, як Бог (Ісаї 14:12-14), він не мав на увазі, що буде як Бог у сутності і святості, але він захотів стати як Бог у сенсі незалежності. Він хотів бути Богом, щоб йому поклонялися як Богу. Тому сатана створив конкуруючу релігію – повну імітацію всього, Ким є Бог і що Він робить. Сатанинські імітації Бога можна побачити в наступному переліку підробок.

1. Сатана має трон (Об’явлення 2:13).
2. Сатана має глибокі доктрини (Об’явлення 2:24; 1 Тимофія 4:1; 1 Коринтян 2:10).
3. Сатана має синагогу (Об’явлення 2:9, 3:9).
4. Сатана має свою трапезу (1 Коринтян 10:21).
5. Сатана має людей, які приносять жертви на його вівтарі (Повторення Закону 32:17; 1 Коринтян 10:20).
6. Сатана має фальшиву чашу (1 Коринтян 10:21).
7. Сатана навчає людей своєї доктрини (1 Тимофія 4:1).
8. Сатана прикидається ангелом світла (2 Коринтян 11:14).
9. Сатана має своїх посланців – демонів і людей (2 Коринтян 11:13).
10. Сатана має царство (Матвія 12:26).
11. Сатана чинить фальшиві чудеса, знамення і дива (Об’явлення 6:14; Вихід 7:8-12).
12. Сатана має фальшивих апостолів, пророків і вчителів (2 Коринтян 11:13-14; 2 Петра 2:1; Марка 13:22; Матвія 13:38).
13. Сатана має місто Великий Вавилон – на противагу місту Бога, Нового Єрусалима (Об’явлення 17:5).
14. Сатана також має розпусну церкву, як підробку Нареченої Христа (Об’явлення 17:5).
15. Сатана і його демони шукають поклоніння (Левит 17:7; Повторення Закону 32:17; 2 Хроніки 11:15; Псалмів 106:37; 1 Коринтян 10:20; Об’явлення 9:20; Матвія 4:8-10).
16. Сатана має свого фальшивого христа, який конкурує з Божим Христом (1 Івана 2:18-22).
17. Сатана копіює об’явлення Божества у своїй сатанинській трійці: звірина (антиотець); антихрист (антисин); неправдивий пророк (антидух) (Об’явлення 13, 16:13-14; Івана 5:43).
18. Сатанинська «таємниця беззаконня» – це фальсифікована «таємниця благочестя» Бога (2 Солунян 2:7; 1 Тимофія 3:16).
19. Сатана хоче перебувати в людських тілах як у храмі через своїх демонічних духів, як Бог бажає перебувати в людях Своїм Духом (Івана 13:27; 1 Коринтян 6:19).
20. Сатана накладає печатку з ім’ям на чола своїх послідовників, що є підробкою Божого імені на чолах Його людей (Об’явлення 13:16, 7:1-3).

**Е. Його покарання**

Бог міг знищити сатану і грішних ангелів тієї ж миті, коли вони збунтувалися. Проте через Свою нескінченну мудрість Він дозволив, щоб гріх продовжував свій страшний шлях як засвідчення всім про його руйнівний плід. З Божого всеохоплюючого плану видно, що Він розправляється із сатаною прогресивним способом. Розрізняють сім кроків у суді над сатаною:

1. У момент, коли диявол згрішив, його викинули з раю, із третього неба, де найвідчутніше присутній Бог (Ісаї 14:15; Єзекіїля 28:16; Луки 10:18).
2. Він був засуджений в Едемі, земному раї, коли схилив Адама і Єву до гріха (Буття 3:14-15). Він перебуває під безповоротним і вічним прокляттям Бога.
3. Христос переміг його на Голгофському хресті (Івана 12:31, 16:11; Євреїв 2:14; Івана 3:8).
4. Церква перемогла сатану і його сили, оскільки вона визволяє полонених людей, які перебувають під його контролем (Марка 16:15-20; Дії 26:18; Римлян 16:20).
5. Він і його ангели будуть скинуті з неба на землю під час великого горя наприкінці віку. Це відбудеться внаслідок війни ангелів на небесах (Єзекіїля 28:17; Ефесян 2:2, 6:12; Об’явлення 12:4-13).
6. Він буде скинутий з землі в безодню на тисячу років під час другого приходу Христа (Об’явлення 20:2-3).
7. Він буде звільнений з безодні на короткий час, після чого буде вкинутий в озеро вогняне і сірчане на вічні віки (Об’явлення 20:10; Ісаї 14:15, 27:1; Матвія 25:41). Вічне покарання для сатани буде таким самим, як і для всіх його сил і всіх людей, котрі вибрали служити йому в земному житті.

**III. ЗЛІ ДУХИ – СЛУГИ САТАНИ**

Під владою сатани перебуває велика кількість злих духовних істот. У Писанні вони називаються ангелами, владами, початками, начальствами, світоправителями темряви, нечестивими духами і демонами (1 Петра 3:22; Ефесян 1:21, 3:10, 6:12; Римлян 8:38; Тита 3:1; Колосян 1:13, 2:5, 10; Даниїла 10:13, 20-21; Луки 22:53). Ці титули вказують на те, що в царстві сатани існують різні ранги і щаблі влади. Хоча багато дослідників вважають, що всі вони стосуються одних і тих самих творінь, все ж таки, очевидно, що в Писанні показана відмінність між скинутими ангелами і демонічними духами.

**А. Скинуті ангели**

У царстві темряви є ангели, які виконують обов’язки посланців сатани (Псалмів 78:49; Об’явлення 12:7-9; Римлян 8:38). Очевидно, коли сатана був скинутий, велика кількість ангелів була скинута разом з ним, надавши перевагу волі сатани над волею Бога. Про них в Писанні говориться як про скинутих ангелів. Можливо, була скинута одна третина ангелів, згідно з підтекстом в Об’явленні 12:4.

Петро говорить, що Бог не помилував окремих ангелів, що згрішили, і скинув їх до пекла (грецькою «тартар»; 2 Петра 2:4). Юда також розповідає про ангелів, які залишили свій початковий статус і нині скуті в кайданах темряви (Юди 6). Деякі ангели зв’язані і утримуються в різних місцях землі, а деякі ангели на волі (Об’явлення 9:14-15; 2 Петра 2:4) і можуть являтися, як ангели світла (2 Коринтян 11:14-15). Сатану та його ангелів, врешті-решт, скинуть з неба архангел Михаїл і його ангели (Об’явлення 12:7-9). Святі також будуть судити ангелів (1 Коринтян 6:3). Насамкінець диявол і його ангели будуть скинуті в вогняне озеро (Матвія 25:41; 2 Петра 2:4; Юди 6).

ПРИМІТКА: Дослідники розійшлися в поглядах щодо окремого гріха ангелів, згаданих у посланнях Петра і Юди, а також щодо часу, коли це сталося. Це наступні дві теорії:

1. Ці ангели впали разом із сатаною, не захотівши залишатися у становищі та обов’язках, які для них визначив Бог. Возвеличившись через гордість, вони стали на бік сатани в його бунті. За цей гріх ангели були скинуті у тартар і нині чекають на день суду, після якого їх разом з їх лідером вкинуть до вічного вогняного озера (2 Петра 2:4; Юди 6; Матвія 25:41).
2. Ці ангели були «синами Божими» і жили разом з «дочками людськими». Це призвело до народження незвичайних нащадків – велетнів (на івриті «велетень» звучить як «нефілім», що означає «скинутий»; Буття 6:1-4, Чисел 13:1-33). Вважається, що це про них йдеться в 2 Петра 2:4 і Юди 6, а стан, який ангели не зберегли, і житло, яке вони покинули, – це небо; вони зійшли на землю і прийняли людські тіла, щоб чинити огидні гріхи.

Головний аргумент проти другої теорії полягає в тому, що Ісус сказав, що ангели не женяться і не виходять заміж (Луки 20:35-36; Матвія 22:30; Марка 12:25). Прихильники першої теорії пояснюють, що «сини Божі» буди синами Сифа, нащадками з праведного племені, які оженилися на «дочках людських», що походили від неправедного Каїна.

Студенту варто звернутися до праць, в яких докладніше розглядаються обидві теорії. У цьому тексті достатньо наголосити, що окремі ангели, все-таки, згрішили, і оскільки це сталося, то вони зв’язані в тартарі і чекають великого суду біля білого престолу, тоді як інші злі ангели перебувають на волі і чинять свої діла на землі.

**Б. Демонічні духи**

Розрізняють три основні погляди щодо походження демонів:

1. Це ангели, які скинуті разом із сатаною, і одні з них зв’язані, а інші ще залишаються на волі (Псалмів 78:49).
2. Це безтілесні духи істот, які жили перед расою Адама, або ж схожі творіння, що були скинуті тоді ж, коли сатана і його ангели.
3. Це духи незвичайних нащадків ангелів (сини Божі) і допотопних жінок за часів Ноя (Буття 6:1-6).

Хоча в Біблії ніде конкретно не згадується про їх походження, усе ж зазначається, що це реальні істоти, які можуть мислити, діяти і говорити, а особливо прагнуть проявити себе через людей. Відмінність між демонами і скинутими ангелами полягає в тому, що скинуті ангели не прагнуть поселитися в тілі людини, а демонічні духи прагнуть. Вони можуть вселятися у тварин, проявляючи свою руйнівну сутність (Марка 5:1-20; Матвія 8:29; Івана 13:27).

Два слова, які найчастіше вживаються в Новому Заповіті стосовно демонів, – це «дияволи» і «духи». Грецьке слово «даймон» (або «даймоніон») перекладається як «диявол» або «дияволи» (Марка 1:34, 16:17; Луки 9:1, 10:17; Якова 2:19; 1 Коринтян 10:20-21; Матвія 9:33-34). Грецьке слово «пнеума» перекладається як «дух» і вживається щодо Святого Духа, людського духа чи злих духів. Необхідно пам’ятати, що диявол лише один, але існує велика кількість демонічних духів, які схожі за сутністю і природою. Усі ці злі духи перебувають під владою сатани.

Писання говорить стосовно демонічних духів наступне:

1. **Це реальні особистості.**

Демонічні духи мають всі властивості реальних осіб. Вони володіють як волею, так і розумом і діють згідно зі своєю грішною натурою (Матвія 8:29-31; Луки 4:35, 41; Якова 2:19).

1. **Це духовні істоти.**

Як Бог є духовною Істотою, так само сатана, ангели і демони є духовними істотами. А значить, вони невидимі і безтілесні, проте часто виявляють свою сутність і характер через людські тіла (Матвія 8:16; Луки 9:38-42, 10:17, 20).

1. **Це слуги сатани.**

Пішовши за сатаною в його бунті, вони стали його слугами і зобов’язалися виконувати його накази. Вони зробили свій вибір, ставши на бік сатани, і з власної волі стали рабами його волі (Матвія 12:22-30).

1. **Вони численні**

Одного разу демон зізнався Ісусу, що його ім’я – «легіон», бо «нас дуже багато» (Марка 5:9; Луки 8:30; Матвія 12:26-27). Як Бог у Своєму розпорядженні має легіон добрих ангелів, так і сатана має легіон демонічних духів.

1. **Вони зображені символічно**

Так само, як Бог і Його Царство пізнаються завдяки багатьом символам, сатану з його силами символізують різні речі. Кожен символ виявляє якийсь аспект їхньої природи:

**а.** як дичина в повітрі (Матвія 13:4, 19)

**б**. як нечисті птахи в клітці (Об’явлення 18:1-3)

**в**. як нечисті жаби (Об’явлення 16:13-14)

**г.** як сарана з безодні (Об’явлення 9:1-10)

**д.** як армія коней і вершників із лев’ячими головами і гадючими хвостами, за допомогою яких вони знущаються над людством (Об’явлення 9:16-19)

**е.** як змії і гадюки (Луки 3:7)

**В. Їх сутність**

Під контролем сатани перебувають багато різних демонічних духів, а їхні імена означають їх злодіяння – такі самі, як і їхнього керівника. За своїм характером демони повністю морально розбещені, хоча їм властиві різні ступені нечестивості (Матвія 12:22-30).

1. **Дияволи** – злі духи або слуги диявола (Левит17; Повторення Закону 32:17; Марка 1:34, 16:17).
2. **Злі духи** (Суддів 9:23; 1 Самуїлова 16:14, 23; Луки 7:21, 8:2; Дії 19:12-13; Матвія 15:23; Дії 5:16; Повторення Закону 32:17).
3. **Нечисті духи** – ця назва вживається 21 раз, щоб описати їх нечисту природу (Захарія 13:2; Матвія 10:1, 12:43; Марка 1:23-27, 9:25; Дії 8:7; Об’явлення 16:13, 18:2).
4. **Німі духи** (Луки 11:14; Марка 9:17; Матвія 9:32-34).
5. **Сліпі та німі духи** (Матвія 12:22).
6. **Глухі та німі духи** (Марка 9:25).
7. **Духи неправди** (1 Царів 22:22-23; 2 Солунян 2:9-12).
8. **Дух немочі** (Луки 13:11).
9. **Дух ворожбитства** – дух Пітона або ворожіння (Дії 8:9, 16:16).
10. **Дух підступний** – релігійні духи, які приносять фальшиві доктрини, доктрини диявола (1 Тимофія 4:1).
11. **Духи божевілля** – духи епілепсії і самогубства (Матвія 17:15-18; Марка 9:14-29).
12. **Духи антихриста** (1 Івана 4:3).
13. **Дух блуду** (Осії 4:12).
14. **Дух світу** (1 Коринтян 2:12).
15. **Дух помилки** (1 Івана 4:6).
16. **Дух страху** (2 Тимофія 1:7).
17. **Дух збочення** (Ісаї 19:14).
18. **Дух, якого викликають** (1 Самуїлова 28:7-8).

**Г. Їх діяльність**

Діяльність демонічних духів як слуг сатани найкраще підсумована в Івана 10:10: «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити». Ці духи атакують людство духовно, морально, розумово, фізично та емоційно. Далі подаємо перелік речей, які демони чинять під контролем сатани.

1. Вони **противляться** Божим служителям (Матвія 13:19; 2 Коринтян 4:4).
2. Вони **перекручують** Слово Боже і шукають перешкоди для Євангелія (1 Солунян 2:18).
3. Вони **утримують** своїх полонених (2 Тимофія 2:26; 1 Тимофія 3:7).
4. Вони **засліплюють** розум невіруючих (2 Коринтян 4:4).
5. Вони **сіють кукіль** між пшеницею (Матвія 13:39).
6. Вони **зваблюють** людей. Грецьке слово «планос» перекладається як «звабити» і говорить про тих, хто блукає, немов волоцюга, і до того ж шахрує і вводить людей в оману. Злі духи намагаються звести з правильної дороги, звабити, спокусити, розбестити, обманути й переманити (1 Тимофія 4:1; Марка 13:22; 1 Івана 2:26). Звабливі духи можуть спонукати людей до одержимості хибною ідеєю чи доктринальною невідповідністю.
7. Вони **турбують** людей (1 Самуїлова 16:14). Єврейське слово «турбувати» означає «робити боязким, наляканим, жахати». Це говорить про збентеження розуму, про стан розгубленості, неспокою і стурбованості (1 Хроніки 10:13-14).
8. Вони **пригнічують** людей (Дії 10:38). Грецьке слово «катадунастео» означає «застосовувати владу до когось, пригнічувати, утискувати тіло або розум».
9. Вони **докучають** людям. Грецьке слово «паско» характеризує особу, яка переживає, головним чином, болісні відчуття, враження, емоції, пристрасті і страждання. Слово «докучати» також вживається у значенні «насміхатися, непокоїти, набридати» або «страждати в руках іншого, потерпати, переносити біль» (Матвія 15:22, 17:15; Луки 6:18; Дії 5:16).
10. Вони **зв’язують** людей (Луки 13:16). Грецьке слово «део» означає «зв’язувати, обмежувати, прив’язувати» (головним чином, мотузками). Жінка в Луки 13 була зв’язана артритом, і її потрібно було розв’язати в фізичному тілі (треба брати до уваги, що хоча фізичні хвороби і можуть виникати через демонів, але зазвичай це не так).
11. Вони **обманюють** людей (Об’явлення 12:9; Матвія 24:4-5, 11, 24).
12. Вони **оволодівають** людьми. Грецьке слово «даімонізомай» означає «бути під владою демонів» («бути розлюченим або одержимим»). Одержимість – це контроль зсередини, коли злий дух заволодіває особою. Одержимість підвладна демону, який контролює людину, увійшовши в неї, і керує її здібностями, як йому до вподоби. Випадки одержимості спричиняють божевілля, параліч, німоту, сліпоту і дають здатність ворожити. Демони шукають нагоди оволодіти, наскільки це можливо, тілами людей чи тварин. Для них нестерпно бути «неодягненими», безтілесними духами (Матвія 4:24, 8:16, 28-34, 9:32-33, 12:22, 15:21-28; Марка 1:32, 5:1-20, 7:24-30, 9:14-29; Луки 4:33-35, 8:26-40; Дії 8:7, 16:16). Справжній народжений згори віруючий не може бути одержимий демонами, тому що Дух Святий живе в дусі віруючої людини.
13. Вони **знущаються** над людьми (Об’явлення 9:1-11, 16:13-14). Їх знущання діють, як болюче жало сарани.
14. Вони **вдаряють в лице** (2 Коринтян 12:7). Це означає «бити удар за ударом, бити кулаком, ляскати, вести бійку».
15. Вони **протистоять** людям (Захарія 3:1-3). Тобто виступають проти, суперечать, діють, як ворог, проти когось.

**Д. Їх покарання**

Писання засвідчує, що суд над злими духами відбувається паралельно із судом над сатаною. Він поступовий, а кульмінація настає в один і той самий час. Їх засудження включає все їхнє буття: вони переможені і роззброєні (Колосян 2:15); підкорені Христу (1 Петра 3:22); непомилувані, кинуті в пекло; зв’язані кайданами темряви, залишені на день суду для кари (2 Петра 2:4); залишені навіки в кайданах під темрявою для суду великого дня (Юди 6); скинуті додолу на землю разом із сатаною (Об’явлення 12:9); скинуті у вічний вогонь (Матвія 25:41).

**ОКУЛЬТНІ НАУКИ**

**А. Практика окультних наук**

Хоча, як правило, людина не надто зважає на цю істину, вона часто свідома того, що в духовній сфері спостерігається багато активності. Будучи відокремлена від Бога через гріхопадіння, людина протягом віків прагнула пізнати невидимий духовний світ. Тому сатана й забезпечив їй контакт з духовним світом через різного роду заняття спіритизмом та окультизмом. Усі окультні науки – це сатанинські сфальсифіковані форми спілкування. Останнім часом, коли посилюється діяльність Святого Духа, сатана також нарощує активність завдяки дії демонічних духів, щоб підробити працю Святого Духа і протистояти Йому. Тому окультні науки можна поділити на дві групи: ті, які конкретно згадані в Біблії, і ті, що стали знаком сьогодення.

1. **Маги** (Буття 41:8; Вихід 7:11). Це ті, хто складає гороскопи (малює магічні лінії або кола), чародійники, віщуни, астрологи.
2. **Мудреці** (Вихід 7:11). Твердили, що мають надприродну мудрість від невидимого світу.
3. **Ворожбити** (Повторення Закону 18:10; Дії 16:16). Віщують за допомогою жереба або магічного сувою.
4. **Ворожбити по хмарах** (Повторення Закону 18:10). Затуманюють, діють непомітно, займаються чаклунством, провіщають події за хмарами.
5. **Проводять** через вогонь (Повторення Закону 18:10; Левит 18:21). Дітей посвячували Молоху через спалення в вогні.
6. **Чаклун** (Повторення Закону 18:10). Свистун, шептун, той, що бурмоче чари та магічні заклинання.
7. **Відьма** (Повторення Закону 18:10). Чарівниця (Галатів 5:2; Вихід 22:18; Левит 20:27; 2 Хроніки 33:6). Нашіптує заклинання, займається магією.
8. **Заклинатель** (Повторення Закону 18:10). Чаклує, ворожить.
9. **Хто викликає** духів. Викликає демонів (Повторення Закону 18:10). Віщує (Левит 20:27; Повторення Закону 18:11; 1 Хроніки 10:13; Ісаї 8:19-20, 19:3, 29:4). Безпосередньо спілкується з демонами, уособленими духами, які знають про життя померлої людини і обманюють живих.
10. **Чорнокнижник** (Повторення Закону 18:11). Знавець, фокусник, провісник. Спроможний доставляти інформацію за допомогою контактів з духами (Левит 19:31, 20:6, 27; 1 Самуїлова 28:3, 9; 2 Царів 21:6, 23:24).
11. **Некромант** (Повторення Закону 18:11). Викликає померлих, щоб запитати поради або щоб отримати інформацію.
12. **Астрологи**. Звіздарі, які складають місячні прогнози (Ісаї 47:13). Астрологи, які вивчають зорі, щоб передбачати події на землі.
13. **Віщуни** (Ісаї 2:6; Даниїла 2:27). Передрікають майбутні події за появою хмар.
14. **Чарівники**
15. Старий Заповіт – Вихід 7:11; Даниїла 2:2. Маги, які практикують приховані вміння. Нашіптують заклинання, чаклують.
16. Новий Заповіт (грецькою мовою «фармакеус» – звідси слово «фармацевтика») – Об’явлення 9:21, 18:23, 21:8, 22:15. Чаклують ліками, виробляють і використовують ліки.

**Список сучасних окультних наук**

Слово «окультний» означає «прихований, захований» або «таємні речі». В Ісаї 2:6 говориться про Ізраїль, який зі сходу наповнився східними релігійними філософіями й окультними науками. Те саме, як видно, відбувається сьогодні.

1. **Астральна проекція** – часткове або повне відокремлення душі і її переміщення.
2. **Ворожіння** – ворожіння за допомогою тлумачення прикмет.
3. **Привид** – поява безтілесного духа чи примари.
4. **Амулет** – річ, яка нібито має чарівну силу.
5. **Астрологія** – ворожба, основана на ймовірному впливі положення сонця, місяця, зірок і планет.
6. **Аппорт** – поява і/або зникнення фізичних об’єктів.
7. **Автонаписання** – слова, написані неусвідомлено.
8. **Кривавий пакт** – договір з сатаною, підписаний кров’ю підписанта.
9. **Чорна меса** – проводиться на честь диявола.
10. **Заклинання або чародійство** – використання магії, спроби скористатися силою духів:

**(а)** ясне слухання – духовна здатність чути голоси, яких зазвичай не чути

**(б)** ясна чутливість – духовна діагностика хвороб ненауковим методом

**(в)** ясновидіння – розпізнавання речей, яких не можна уявити.

1. **Шабаш** – збіговисько відьом: шість відьмаків, шість відьом і один головний жрець.
2. **Магічний кристал** – ворожіння за допомогою кулі, дзеркала, кристала.
3. **Космологія** – вивчення будови всесвіту.
4. **Ворожіння на картах** – ворожіння за допомогою карт таро.
5. **Хіромантія** – визначення долі за лініями на руці.
6. **Заклинання** – у некромантії.
7. **Ворожба** або ворожіння.
8. **Екзорцизм** – вигнання духів.
9. **Епістемологія** – наука про знання.
10. **Ектоплазма** – невідома речовина, яка виходить з тіла медіума.
11. **ЕСС** – екстрасенсорне сприйняття, відчуття поза фізичними п’ятьма чуттями (смак, дотик, нюх, зір, слух), що дає знання.
12. **Фетиш** – духовне втілення в натуральні об’єкти: каміння, дерево, ляльку тощо.
13. **Гностик** – людина чи група людей, які вірять, що лише вони мають правильні і точні знання і дані.
14. **Агностик** – ні за, ні проти віри в Бога; людина ніколи не може знати, довести чи спростувати існування Бога.
15. **Гіпноз** – навіювання або введення в транс.
16. **Гороскоп** – результат спостереження за часом. Астрологія, вивчення розташування зір при народженні людини, за якими прогнозуються події її життя.
17. **Ворожіння на воді** – ворожіння за допомогою розглядання образів у воді.
18. **Гепатоскопія** – аналіз печінки чи окремих жертовних тварин і пояснення значення побаченого як інструкції до використання.
19. **Заклинання** – заклинання чи чари, які використовуються як частина магічного ритуалу.
20. **Інкуб** – демон чоловічого роду, який вступає в статеві зносини з людьми.
21. **Сукуб** – демон, який набуває образу жінки з метою вступити в сексуальні стосунки.
22. **Кабала** – містичний закон, який ґрунтується на окультному тлумаченні Старого Заповіту.
23. **Левітація** – здіймання фізичних тіл у повітря (літаючий стіл); надприродна сила, яка долає силу тяжіння.
24. **Магія** – волхви, магічний, маги. Клас священиків Мідії і Персії, які приносили жертви, пояснювали сни і прикмети, були знайомі з тогочасним і стародавнім мистецтвом спіритизму.
25. **Чаклунство** – метод заклинання, чари і чаклування.
26. **Маніфестація** – з’явлення демона.
27. **Медитація (шкідлива)** – пасивний стан розуму, відкритий для духовних сил, фальшивка, приховане «я» в єстві, що само себе робить спасителем.
28. **Месмеризм (гіпнотизм)** – по суті, зцілення хвороб чарами або ритуалами.
29. **Обізнаність розуму (динаміка**) – новий і вищий рівень усвідомлення в стані пасивності.
30. **Медіум** – окультист, у тілі якого перебувають духи.
31. **Метафізика** – вчення про розуміння і порядок духовного світу, сила за межею фізичних п’яти чуттів.
32. **Нумерологія** – окультна наука, яка надає значення цифрам для передбаченні долі.
33. **Дощечка для спіритичних сеансів** – дощечка з буквами алфавіту як інструмент для спілкування з духами померлих.
34. **Прикмета** – вартий уваги випадок або вчинок, що визначає майбутні події.
35. **Оракул** – «місце для віщування». Об’явлення або послання від надприродних сил через медіума.
36. **Онтологія** – вивчення сил поза п’ятьма чуттями, на рівні духовного існування.
37. **Парапсихологія (PSI)** – спеціальне вивчення демонічної активності.
38. **Психографія** – використання дощечки в формі серця і дощечки для спіритичного сеансу, щоб отримати духовне послання.
39. **Маятник** – віщунська конструкція для ворожіння, для виявлення місцезнаходження невидимих об’єктів.
40. **Палмістрі** – ворожіння за допомогою вивчення ліній, форм тощо на руці людини.
41. **Пірамідологія** – містичні сили, які пов’язуються з моделями піраміди.
42. **Психоаналіз (психіка)** – автописання, самогіпноз, видіння, сни, стан трансу тощо.
43. **Психокінез** – пересування об’єктів за допомогою розуму чи шаблону думок; «розум над матерією». Психіка – похідна від розуму.
44. **Френологія** – ворожіння (аналіз) на основі опуклостей і структури черепа.
45. **Парапсихологія** – галузь психології, яка займається дослідженням психічних феноменів – таких, як ясновидіння, екстрасенсорика, телепатія і т. ін.
46. **Передбачення** – передбачення послідовності подій, які неможливо припустити на основі знань.
47. **Феномен** – подія або явище, які зазвичай вважаються екстраординарними за походженням.
48. **Реінкарнація** – віра в те, що живі істоти з безсмертними душами перероджуються в інші живі істоти, що душа після смерті повертається на землю в іншому тілі.
49. **Ворожба з допомогою жезла** – кидання жезла в повітря і тлумачення прикмет залежно від того, яким чином він падав і приземлився.
50. **Стигмати** – криваві (але не обов'язково) рани.
51. **Сеанс** – зібрання спіритистів або спіритуалістів.
52. **Сатанізм** – поклоніння або релігійна вірність сатані. Сатанинські церкви.
53. **Чаклунство** – вид магії, коли намагаються керувати духами або спрямовувати їх:

**(а)** спіритизм – віра в те, що феномен медіумів спричинений духами;

**(б)** спіритуалізм – спіритизм у релігійному контексті.

1. **Стіхоманія** – ворожіння за допомогою довільного тлумачення книг або Біблії.
2. **Трансміграція** – доктрина індуїзму, наближена до реінкарнації, згідно з якою душа мертвих може повернутися на землю в тілі слимака, краба, мурахи, людини та інших істот.
3. **Телепатія** – форма екстрасенсорики. Грецьке слово означає «вплив крізь відстань». Читання думок і спілкування з іншими об’єктами на відстані, яке включає читання думок.
4. **Транс** – форма екстрасенсорики. Грецьке слово означає «стан, в якому свідомість та всі природні чуття зупиняються», а душа стає сприйнятливою лише до конкретного видіння.
5. **Переселення** – процес переходу духа з одного тіла в інше.
6. **Талісман** – віщування за допомогою магічних дій.
7. **Чарівник** – той, хто посвячений чорній магії або чаклунству.
8. **Відьма** — чоловік або жінка, які використовують окультні сили для злих чи добрих, за їх власним розумінням, результатів.
9. **Чаклун** – відьма, віддана чорній магії, яка уклала пакт з дияволом.
10. **Йога** – фізичні вправи, створені для можливості отримати контроль над процесами в тілі людини.
11. **Зодіак** – уявний небесний пояс на небі, який включає шлях сонця, місяця і планет і налічує 12 плеяд.

Ці та інші такого роду речі – це сфери діяльності демонів. Методи можуть бути різними, а цілі в полі зору однакові – спілкування з духовним світом за допомогою надприродних засобів. Усі ці речі призначені для того, щоб людина здобула знання, які неможливо отримати звичайними, природними способами.

**Б. Застереження щодо окультних наук**

Біблія недвозначно застерігає і засуджує всіх, хто причетний до окультного світу. Коли людина не здатна відповідати Святому Духу, через Якого відбувається спілкування з Богом, вона зазвичай відповідає злим духам і контактує з богом цього світу – сатаною. Усі такого роду спілкування Боже Слово забороняє, і вони потрапляють під божественне осудження (Левит 19:31, 20:6; Повторення Закону 18:10). Багато елементів окультизму – це сатанинські підробки дії і прояву Святого Духа. Бог діє через Свого Духа y надприродній сфері, і так само сатана створює фальсифікації через дії злих духів. Мета, яку переслідує цими фальшивками сатана, – обман і поневолення. Чудеса, здійснені Духом Божим, призначені спонукати людей увірувати. Чудеса від сатани служать для того, щоб обдурювати людей (Вихід 7:8-25, 8:1-19).

Віруючий не повинен дозволити себе ошукати. Бог дав конкретні методи, за допомогою яких можна перевірити походження надприродного явища. Писання ясно говорить, що не можна вірити всілякому духу, треба перевіряти і випробовувати їх (1 Івана 4:1).

Наведемо божественні методи для перевірки духів:

1. Духів треба перевіряти Словом Божим. «До Закону й свідоцтва! Як вони (духи) не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої!» (Ісаї 8:19-20).
2. Проголошене духом повинно сповнитися (Повторення Закону 18:21-22).
3. Духа треба перевіряти визнанням істинності приходу Христа в тілі, Його втіленням у Церкві, яка є Його Тілом (1 Івана 4:2-3).
4. Духів перевіряють за плодами, які вони приносять (Матвія 7:19-23).
5. Духів розпізнають за допомогою розпізнавання духів як дару Святого Духа – так можна виявити, який дух діє (1 Коринтян 12:7-10; Дії 16:16-18).

З Божої точки зору контакт із духовним світом через окультизм – це принесення «чужого вогню» (Левит 10:1), спалення «чужого кадила» (Вихід 30:9) і поклоніння «чужим богам» (Псалмів 81:9). Божий суд за пошук людиною демонічних сил може передбачати дозвіл для занять окультизмом, щоб відкрилися двері для демонічної одержимості.

Кожна людина, яка займалася окультизмом, повинна щиро покаятися в цьому гріху, очиститися кров’ю Христа і вголос відректися від заняття окультизмом. Така людина мусить навчитися залежати від Слова і Духа Божого. Якщо вона одержима демоном, то її звільнення має звершитися через вигнання нечистих духів. І якщо людина не покається в цьому жахливому гріху і не отримає повне звільнення від демонічних сил, вона буде вкинута в вогняне озеро на вічні віки разом із дияволом і злими духами, яким вона служила в цьому житті (Матвія 19:5; Об’явлення 53:12).

**V. ПЕРЕМОГА ХРИСТА**

Господь Ісус Христос, здолавши сатану з усіма його силами, зробив цю абсолютну перемогу доступною всім віруючим. Він – Господь над усіма початками та силами. Він – Той «сильний», Який переміг. Сатана був позбавлений своєї влади, і Христос поділяє Своє надбання з Церквою (Луки 11:20-22; Псалмів 19:5; Ісаї 53:12).

Перемогу Христа видно в трьох сферах: в Його житті, Його смерті і Його воскресінні.

**А. В Його досконалому житті**

Одна з найвизначніших доктрин християнської віри – той факт, що Господь Ісус Христос переміг і підкорив сатану і його злих демонів у двох основних аспектах. Він переміг сатану особисто, у трьох основних спокусах у пустелі, а також, як наш Представник на Голгофі, Своєю смертю, похованням, воскресінням і вознесінням.

Ісус мав випробування в пустелі в трьох сферах людського буття – сферах духа, душі і тіла, і в трьох сферах гріха – таких, як хтивість тіла, хтивість очей і гордість життєва (Матвія 4:1-11; Луки 4:1-13; 1 Солунян 5:23; 1 Івана 2:15-16). Як останній Адам і друга Людина, Він піддався нападам і спокусам сатани і довів Свою цілковиту перевагу над ворогом. Сатана спокусив першого Адама в цих самих сферах (Буття 3:1-6). Перший Адам не встояв і тим привів усіх своїх ненароджених нащадків під владу сатани, у царство гріха, хвороб і смерті. У пустелі диявол намагався завоювати владу над останнім Адамом, Ісусом Христом. Він був спокушений в:

1. **Тілі** – хтивість тіла (Луки 4:2-4).
2. **Душі** – хтивість очей (Луки 4:5-8).
3. **Дусі** – гордість життєва (Луки 4:9-12).

Отже, Він був спокушений у всіх моментах, як і ми, проте не згрішив (Євреїв 1:18, 4:15). Хоча перший Адам був переможений, останній Адам став Переможцем. Він переміг Словом Божим. Христові треба було здобути особисту перемогу над сатаною, перш ніж Він здобув представницьку перемогу в інтересах усіх віруючих. Під час Його земного служіння влада Христа над гріхом, хворобами, смертю і демонами ґрунтується на потрійній перемозі над спокусою.

Будучи Головою раси нового творіння, Христос Своїм життям особисто переміг сатану. Перемігши диявола для Себе, Він переміг його для Своїх людей. Жоден демонічний дух не може протистояти Його досконалому життю і Його силі.

**Б. В Його заступницькій смерті**

Перемога Христа над спокусами в пустелі була звершена задля Нього Самого. Перемога на Голгофському хресті була звершена заради нас. Ця перемога, власне, розпочалася ще в Гетсиманії (Луки 22:53) і завершилась на хресті (Колосян 2:14-15; Івана 12:31, 16:11). На хресті Він знищив начальства та владу, виставивши їх на посміховисько, торжествуючи над ними.

Колосян 2:14-15 (переклад Веймонта): «І відкинув Він від себе ворожих князів і правителів, і тілесно виявив їх як Своїх підкорених, коли хрестом Він торжествував над ними».

Колосян 2:14-15 (розширений переклад): «Бог роззброїв начальства і влади, які воювали проти нас, і сміливо виставив їх перед усіма, торжествуючи над ними у Собі і на хресті».

Отже, Христос здобув цілковиту перемогу над силами сатани, виставивши їх як переможених і полонених, над якими Він у славі торжествував Своєю смертю на Голгофі. Коли Ісус помер і воскрес, Він переміг сатану у п’яти аспектах:

1. Він переміг його як родоначальника гріха (1 Івана 3:8; 2 Коринтян 5:19-21).
2. Він переміг його як родоначальника хвороб (Ісаї 53:4; Матвія 8:16-17; 1 Коринтян 6:19-20; Дії 10:38).
3. Він переміг його як родоначальника смерті (Євреїв 2:13-14; Об’явлення 1:18).
4. Він переміг його як володаря царств цього світу (Матвія 4:8-10; Об’явлення 11:15).
5. Він переміг його у сфері небес, підкоривши влади і начальства на небі і на землі (Ефесян 1:19-23, 4:8-10, Филип’ян 2:9-11).

Перемога на хресті утвердила Ісуса Господом всього (1 Петра 3:22). Усе перебуває тепер під Його ногами (Ефесян 1:22-23). Він дійсно є Тим «сильним Чоловіком», Який завоював сатанинський палац, роззброїв його і тепер ділиться надбанням Своєї перемоги з Церквою, Своїм Тілом.

**B. В Його воскресінні і вознесінні**

Перемога Христа над сатаною стосується не лише Його особистої перемоги в пустелі і Його представницької перемоги на Голгофі – вона також включає і перемогу, яка буде виявлена в Небесному Царстві (Луки 10:18; Йова 1:6-12, 2:1-7; Об’явлення 12:9-12; Колосян 2:10; Ефесян 1:19-23, 7:2; Євреїв 4:12-14).

Гріх приніс розлад не тільки на землі, але й на небі. Там, на небесних місцях, сатана кидає свої звинувачення на адресу святих, але завдяки воскресінню, вознесінню і возвеличенню Господа Ісуса, що перебуває по правиці Всевишнього на висоті (Євреїв 8:1-2), ми маємо досконалу Людину, Переможця сатани і його демонічних сил, Який представляє нас на небі. Писання проголошує, що всі правителі, сили і влади коряться Йому (1 Петра 3:22; Ефесян 1:21-23, 3:9-10; Матвія 28:19-20). Він тепер має повну владу як на землі, так і на небі. Віруючий може радіти повною перемогою Христа над усім сатанинським царством темряви. Усі вони скорені. Усі переможені. Усі вони підкоряються Йому. Бог зробив Христа Головою для Церкви. Він царюватиме, доки не покладе всіх Своїх ворогів під ногами Своїми (Псалмів 110:1-2; 1 Коринтян 15:25-26). Те, що Христос зробив на Голгофі, звершене для Бога і для Його Церкви.

**VI. СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ**

Про призначення Боже для Церкви говориться в Ефесян 3:10-11: «Щоб тепер через Церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа». У Римлян 16:20 Павло говорив церкві у Римі, що Бог «потопче незабаром сатану під ваші ноги». Бог має намір використовувати Церкву, Тіло Христа, щоб підпорядковувати сатану її владі. Христос делегував Свою владу Церкві.

1. Він передав Свою владу 12 апостолам (Матвія 10:1-8; Луки 9:1; Марка 3:15, 6:7, 13).
2. Він передав владу 70 учням (Луки 10:18-19).
3. Він передав владу Церкві загалом і віруючим зокрема (Марка 9:38-39, 16:15-20; Дії 19:13-18; Матвія 24:14; Луки 22:26-30).

Проголошувати Євангеліє Царства – значить проповідувати Слово, зцілювати хворих і виганяти демонів. Велике Доручення передбачає проповідь Євангелія з цими ознаками. Сам Господь наказав Церкві, яка є Його Тілом, продовжувати Його служіння на землі (Дії 1:1, 26:18; Луки 4:18-20, 24:47-49; Матвія 28:19-20). Книга Дій апостолів демонструє силу цього Євангелія, яке виголошується на основі повної перемоги Христа над усіма силами ворога.

Особисто перемігши сатану, Христос делегував Свою владу Церкві, давши їй взірцевий приклад. Церква отримала повноваження і право використовувати Його ім’я і продовжувати служіння Христа на землі. Служіння Церкви узагальнюється в повелінні Господа апостолу Павлу: «Я тебе посилаю відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими» (Дії 26:18).

**VII. ВІРУЮЧИЙ І ЦАРСТВО ТЕМРЯВИ**

Віруючий повинен усвідомлювати своє становище, свою відповідальність, знати своє поле битви і володіти духовною зброєю, якою Бог забезпечив його для повної перемоги над силами зла. Віруючий не може бути лякливим (2 Тимофія 1:7) чи необізнаним щодо сатанинських підступів, але він має використовувати духовну зброю, отриману завдяки перемозі Христа (2 Коринтян 2:11, 10:4-5).

Новий Заповіт говорить віруючому про його утвердження в Христі. На підставі того, що говорив і робив Ісус Христос і Ким Він є, віруючий непохитно стоїть на засадах перемоги. Так само, як Ізраїль повинен був боротися за землю обітовану, віруючий повинен вести духовну війну, щоб заволодіти обітницями Божими (Ісуса Навина 1:2-3, Повторення Закону 1:8). Христос, як Небесний Ісус Навин, уже переміг нашого ворога, щоб ми йшли до перемоги, яка вже здобута. Це можна усвідомити лише на досвіді, визнавши своє цілковите ототожнення з Христом.

**А. Становище віруючого – законне.**

1. Ми заховані в Христі (Ефесян 1:3-7). У Христі ми стали учасниками Божої істоти (2 Петра 1:4).
2. Ми – нове створіння (2 Коринтян 5:17; Галатів 6:15).
3. Ми – у Царстві світла (Колосян 1:13-14; Римлян 8:38; Дії 26:18).
4. Ми посаджені на небесних місцях з Христом (Ефесян 1:3, 2:2-8, 6:12).

**Б. Відповідальність віруючого – досвід.**

1. Віруючий має жити, перемагаючи гріх плоті і не даючи сатані жодних підстав звести його (Івана 14:30, розширений переклад; Івана 16:31; Римлян 6:7-8; Ефесян 4:27; Галатів 5:22-23).
2. Віруючий має берегти себе в любові Божій, щоб лукавий не міг доторкнутися до нього (1 Івана 4:17-18, 5:18).
3. Віруючий має покоритися Богу, щоб протистояти дияволу (Якова 4:7; 2 Коринтян 2:11).

**В. Поле битви віруючого – особистість.**

Сатана намагається нападати на віруючого у трьох сферах його буття. Він нападає на тіло і душу, щоб досягти дух (2 Петра 2:11). Власне, це і є духовна боротьба. І якщо віруючий визнає своє становище в Христі і виконає свої обов’язки, сатана не матиме підстав впливати на нього (1 Солунян 5:23; Івана 16:31, розширений переклад Нового Заповіту).

Розглянемо, як сатана може впливати на три сфери буття людини.

**1. Дух.**

Якщо віруючий – це храм Божий, тоді його дух – це «святеє святих» або «найсвятіше місце». Це Боже внутрішнє святилище. Дух народженого згори віруючого перероджений, оправданий, і в ньому перебуває Дух Святий. Вони єдині з Духом Святим (1 Коринтян 6:17; Римлян 8:16; Івана 3:1-5). Істинно народжений згори віруючий не може бути одержимий демонічними духами. Святий Дух приходить у дух віруючого, щоб привести його в повну єдність з Богом через Христа і щоб там не залишилося місця для перебування демонів.

**2. Душа.**

Душа представляє святиню Божого храму і поєднує розум, волю і почуття. Душа повинна бути відновлена Словом Божим. У Римлян 12:1-2 написано, що віруючий мусить перемінитися «відновою свого розуму». Розум, волю і почуття потрібно привести в повну гармонію з Духом і Словом Божим.

Саме в сфері душі віруючий може бути відкритий для «вогненних стріл» ворога. Пригнічення, депресія, страх, сумніви, злі думки, емоційні і розумові муки, сатанинські звинувачення і обман – це ті «вогненні стріли», які треба розпізнати, яким треба зуміти протистояти і які потрібно загасити за допомогою Божої духовної зброї. Боротьба за розум – це основна сфера конфлікту (2 Коринтян 10:3-5; Матвія 15:19-20; Приповісті 23:7).

Важливо розпізнавати три джерела походження всіх думок. У Євангелії від Матвія 16:15-23 знаходимо чіткі приклади цих джерел: думки людини або власні думки (вірші 13-14), думки від Бога (вірші 15-17) і думки від сатани або демонічних духів (вірші 21-23). Віруючий повинен розрізняти джерело походження своїх думок, повинен навчитися не приймати думок, які суперечать Слову і Духу Божому. Ніхто не в змозі зупинити «вогненні стріли», які посилаються на них, але їх можна загасити Словом Божим. Людина може зодягнути шолом спасіння, щоб захистити свій розум.

Гріх увійшов у розум, коли змій спокусив Єву (1 Коринтян 11:3). Петро дозволив думкам від сатани увійти в його розум (Матвія 16:22-23). Юда прийняв думки про зраду Ісуса, які прийшли від диявола (Івана 13:2, 27). Отже, розум потребує оновлення (Римлян 12:1-2), і віруючий повинен прагнути мати розум Христа (Филип’ян 2:5-8). Він повинен привчити свій розум думати про божественні речі (Филип’ян 4:8-9). Хтивий, тілесний розум має бути розіп’ятий (Колосян 1:21, 2:18; Римлян 8:7-9; Ефесян 4:17-23).

Будь-які уявлення і думки, які повстають проти розуму Христа, треба відкидати і полонити на послух Христу (2 Коринтян 10:3-5).

**3. Тіло.**

Тіло представляє зовнішній двір храму Божого (1 Коринтян 6:19-20). Його здібності проявляються в п’яти чуттях – таких, як слух, зір, смак, нюх і дотик. Тіло – фізична частина людини, через яку вона спілкується з навколишнім світом. Атаки ворога тут спрямовані на апетити та інстинкти, які Бог вклав у людину. Інші «вогненні стріли», які атакують тіло людини, – це хвороби, недуги і немочі. Духи можуть вражати тіло віруючого, тому він повинен звернутися до Слова Божого і використовувати духовну зброю, яку дав Бог, щоб їх перемогти.

**Г. Духовна зброя віруючого – практичність.**

Господь дав Церкві, і віруючому зокрема, духовну зброю, яку робить міцною Бог. Це не тілесна зброя, вона походить з Господнього арсеналу (Єремії 50:25; 2 Коринтян 10:3-5).

**1. Слово Боже**

Необхідно знати Слово Боже (Івана 8:32-34). Щоб користуватися своїми законними правами і привілеями, ми повинні знати Слово Боже. Сила сатани криється в обмані і ґрунтується на необізнаності Божого народу, тому народ часто гине через брак знань. Власне, Слово Боже просвітлює наше неуцтво. Ісус вживав слово («написано»), щоб перемогти сатану в його спокусах (Матвія 4:1-10; Псалмів 119:130; Ефесян 1:15-22, 6:17; 1 Івана 2:12-14; Об’явлення 12:11; 2 Коринтян 2:11).

**2. Ім’я Ісуса**

Ісус надав віруючому легальне право використовувати Своє ім’я. Його ім’я представляє нашу силу і владу. Він стоїть за Своїм іменем. Немає вищої влади. Сила не в нас, а в Тому, Чиє ім’я ми носимо (Матвія 10:1-8; Луки 9:1, 10:17-20; Марка 3:15, 6:7, 13, 16:17; Дії 16:18; Филип’ян 2:9-11; Івана 16:23-24, 14:13-15).

**3. Христос у тобі**

Через нове народження Дух Святий перебуває у віруючому. Більший Той, Хто у віруючому, а ніж той, хто у світі (1 Івана 2:14, 4:4, 17; Галатів 4:6; Колосян 1:27; Ефесян 1:17-23; Івана 1:12; 1 Коринтян 6:17).

**4. Кров Христа**

Безгрішна і чиста кров Ісуса – це очисна сила проти гріха, шо діє в віруючій людині (1 Івана 1:5-6). Кров Христа – це основа нашого відкуплення. Це наше виправдання, яке береже нас чистими перед Богом (Римлян 3:25; Об’явлення 12:11).

**5. Сила Святого Духа**

Віруючий, сповнений Святим Духом, отримав оснащення для боротьби з ворогом і протистояння йому. Ісус виганяв демонів силою Святого Духа. Як Людина, Він повністю покладався на Духа (Матвія 12:28). Святий Дух, що перебуває в нас, – це Бог: всемогутній, всезнаючий, всюдисущий і могутніший за всіх інших духів у світі (Дії 1:5, 8; Луки 24:49).

**6. Дари Святого Духа**

Ще одна духовна зброя – це дар розпізнавання духів. Це захисний дар, бо він дає Церкві можливість розрізняти, який дух діє у надприродних проявах (1 Коринтян 12:9-11; 1 Івана 4:1-3; Ісаї 8:19-20).

**7. Повна зброя Божа**

Бог забезпечив віруючих усією зброєю, необхідною для духовної війни. Важлива кожна складова цієї духовної зброї (Ефесян 6:10-18; Римлян 10:6-17, 13:12; 2 Коринтян 6:7).

Саме за допомогою духовної зброї, яку Бог дав Церкві, усi віруючі можуть вправно вести війну і бути частиною непереможної Церкви, яку не здолають ворота пекла (Матвія 16:18-19).

**Розділ 8**

**ДОКТРИНА ЛЮДИНИ**

|  |
| --- |
| Писання ясно вчить, що перша людина була прямим наслідком творчої дії Бога. Як шедевр творіння, людина була створена за образом і подобою Бога, тристоронньою істотою, яка має дух, душу і тіло. Бог створив людину, щоб вона спілкувалася з Ним, щоб була Його образом і подобою, поділяла Його функцію володіння і була плідною, розмножуючись. І хоча втручання гріха, на перший погляд, підірвало Божу ціль для людини у творінні, проте ця ціль буде досягнена через відкуплення. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**I. ТЕОРІЇ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ**

**A. Атеїстична еволюція**

**Б. Теїстична еволюція**

**B. Теїстична теорія створення**

**II. ХТО ТАКА ЛЮДИНА**

**A. Людина - створена істота**

**Б. Людина – залежна істота**

**B. Людина** – **розумна істота**

**Г. Людина** – **моральна істота**

**Д. Людина** – **любляча істота**

**Е. Людина** – **триєдина істота**

**III. БОЖЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ**

**A. Спілкування**

**Б. Характер**

**B. Діяльність**

**Г. Відтворення**

**І. ТЕОРІЇ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ**

Наука, яка займається вивченням людини, називається антропологією. Це слово походить від двох грецьких слів: «антропос», що означає «людина», і «логос» – «слово, розмова». Одна з найголовніших сфер розбіжностей – неминуче питання про походження людини. Людство прагне знати, звідки воно походить і куди йде. У цьому розділі стисло розглянемо три теорії походження людини.

**А. Атеїстична еволюція**

Атеїстичні еволюціоністи притримуються теорії спонтанної генерації, за якою всі форми тваринного життя розвивалися з примітивніших форм. Еволюційна теорія, зокрема, вчить, що клітинна матерія розвинулася в форми життя, а далі – у риб, птахів, тварин, людиноподібних мавп і нарешті – у людину.

Це лише теорія, а не доведений факт – через «втрачену ланку» на певних етапах, яку не було знайдено. Теорія еволюції побудована на припущеннях, а література, яка правдиво показує її, багата на використання таких виразів, як «можливо», «пропонуємо», «мабуть», «це може бути», «припускаємо», «ймовірно», «це можна було б припустити». Атеїстична еволюція ґрунтується на виживанні найбільш пристосованих організмів, але вона не пояснює походження початкових. Теорія не змогла пояснити походження матерії і життя, оскільки вона заперечує Бога як Автора матерії і Джерела всього живого.

**Б. Теїстична еволюція**

Ця теорія також вважає, що вищі форми життя розвинулися з нижчих, а нижчі форми життя створив Бог. Вона правдива лише частково, у тій частині, яка визнає Бога Творцем частини творіння. Проте вона так само частково неправдива, тому що Біблія вчить про створення видів, а не про їх еволюцію. Усі риби, птахи, тварини і люди були створені в певному порядку, для відтворення «за родом своїм», а не розвивалися в інші – вищі форми. Рептилія може відтворювати тільки рептилію, кінь може відтворювати лише коня, мавпа може народжувати лише мавпу, а не людину.

**В. Теїстична теорія створення**

Ця теорія дотримується біблійного факту, що Бог – Джерело життя, Автор і Вседержитель усіх форм життя – Той, Хто створив все для відтворення «за родом своїм». Бог створив небеса і землю, всесвіт і галактики (Буття 1:1). Бог створив архангелів і ангельське воїнство (Колосян 1:16-17; Об’явлення 4:11). Бог створив риб морських, птахів небесних, тварин польових і різних живих істот (Буття 1:21-15; Івана 1:1-3). Завершальним процесом творіння була людина, вінець Божого творіння на цій землі (Буття 1:26-31).

Перша людина була прямим наслідком творчої дії Бога. Людина – це божественно створена істота, вінець слави і шедевр творіння Бога. Єдність людства вказує на творчу дію Бога у створенні первісного подружжя – чоловіка і жінки (Дії 17:26; Римлян 5:12, 19; 1 Коринтян 15:21-22; Євреїв 2:16). Усі народи походять від однієї крові, тому що всі були «в Адамі», коли він був створений. Єдина правильна відповідь на запитання щодо походження людини – це Божа відповідь, викладена в Біблії. Людина – це створена істота.

**II. ХТО ТАКА ЛЮДИНА**

Псалмоспівець, бачивши славу небес, запитав: «… що є людина» (Псалмів 8:4, 144:3; Йова 7:17-18; Євреїв 2:6). Нижче наведені відповіді на це важливе питання.

**А. Людина** – **створена істота**

(Буття 1:26-28, 2:7; Йова 33:4; Об’явлення 4:11; Псалмів 139:14-16, 104:30; 1 Коринтян 11:9; Ісаї 45:12). Бог сказав: «Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою...» (Буття 1:26). Є два слова, використані в історії творіння в Книзі Буття, на які варто звернути увагу. Це слова «створений» і «зроблений» (Буття 1:26, 2:1-3). Слово «створити» означає «зробити щось з нічого, привести до існування». Слово «зробити» означає надати вигляду чи сформувати, як гончар формує глиняний посуд. Таким чином, дух і душу людини Бог створив (Захарія 12:1), а тіло її Бог зробив (Буття 2:7). Людина – створена істота. І своїм існуванням вона зобов’язана Богу, Творцю і Вседержителю всього.

**Б. Людина** – **залежна істота**

Той факт, що людина зобов’язана своїм існуванням Творцю, робить її залежною істотою. Вона не існує само по собі і тому не може бути незалежною. Усвідомлюючи це чи ні, вона повністю залежить від Бога – кожним своїм подихом. Це в Богові ми «живемо, рухаємося і існуємо» (Дії 17:23-31).

**В. Людина** – **розумна істота**

Людина – це істота, яка може думати, має інтелект, уяву і здатність висловлювати свої думки за допомогою мови. Це значно вище від можливостей тваринного світу, який є просто творінням звички та інстинкту (Буття 2:15, 1:26-28, 11:6, 8:21; Ісаї 1:18; Матвія 16:7; Йова 35:11; Римлян 1:21).

**Г. Людина** – **моральна істота**

Бог створив людину із волею та здатністю вибирати. Саме це робить людину моральною, а тому і відповідальною істотою. Так само і ангелів Бог створив істотами із волею та правом вибору. Отже, Бог створив людину з правом вибору. Людина була створена не як робот або машина чи безвольна істота. Бог бажав створити істоту, яка б охоче і вільно спілкувалася із Ним. Для цього потрібна була людина із волею.

Дехто заперечує факт волі людини, проте Писання це підтверджує, часто звертаючись до волі людини із закликом зреагувати на Божу волю. Треба визнати, що воля людини ослаблена через гріх, але, все ж таки, вона продовжує існувати. Хоча воля людини підвладна її грішній природі і лихому серцю, вона може відповідати на вплив Святого Духа. Це не означає, що людина може спасти себе – це робить Бог, але людина може відповідати на Божий заклик.

Наступні тексти з Писання ілюструють, як Бог звертається до волі людини (Івана 1:12-13, 7:17; Євреїв 3:7-8, 15, 4:7).

Бог вклав в людину совість, яка забезпечила їй почуття моралі, щоб відрізнити добро від зла. Совість означає «усвідомлення самого себе відповідно до відомого закону добра і зла». Тварини не мають такої властивості. Хоча людина була створена у стані невинності, чистоти і справедливості, вона була несвідома щодо гріха. У такому стані чистоти її совість була бездіяльною до часу, коли вона згрішила. У момент прогріху людини її совість запрацювала, а думки почали осуджувати та виправдовувати її.

Стронг у «Систематичній теології» (с. 497) так говорить про моральні властивості людини: «Такі властивості, як інтелект, почуття і воля разом із своєрідною здатністю розрізняти і спонукувати, ми називаємо совістю». Інтелект робить людину спроможною розрізняти добро і зло; почуття закликають її вчинити те чи інше; а воля вирішує розв’язок. Совість включає всі ці властивості. Вони застосовують Божий моральний закон до людини.

А. А. Хоудж в книзі «Основні принципи теології» (с. 285) зазначає: «Совість, як і всі інші властивості душі, недорозвинена в дитині і дуже недосконало розвинена в неприборканій людині; і більше того, після довгої звички не зважати на її голос і порушувати її закони грішна людина дуже часто в законному порядку поступається тілесній байдужості; її совість на певний час залишається прихованою. Але, безсумнівно, вона ніколи не руйнується. Совість не можна знищити, і це те, що викликає муки в людини, як «черв’як, що не вмирає» в геєні вічній (Марка 9:46-48; Ісаї 66:24).

Совість помильна, тому що знання людини були зіпсовані через гріх, вона не є досконало здоровою основою для прийняття рішень. Совість не є досконалим моральним мірилом. Тіссен у своїй книзі «Лекції із систематичної теології» (с. 229) пише: «Єдине істинне мірило совісті – це Слово Боже, викладене Святим Духом» (Івана 8:9; Дії 24:16; Євреїв 9:14; Римлян 2:15; 1 Коринтян 8:7; Тита 1:15; 1 Тимофія 4:2). Святий Дух мусить привести совість у відповідність із непохитним Словом (Римлян 9:1; дивись пункт про совість в розділі «Доктрина гріха»).

**Д. Людина – любляча істота**

Фактично, тут ми підходимо до справжньої мети і причини створення людини. Бог є любов, а любов повинна мати не лише об’єкт любові, але й те, що відповідає взаємністю на цю любов (1 Івана 4:16-19). Створений всесвіт з усією його славою не може відповідати на любов Божу. Нерозумне творіння не може радіти чи відповідати на Божу любов. Якщо Бог, що є любов’ю, бажає такого творіння, яке Він зможе наділяти Своєю любов’ю, тоді це творіння мусить мати здатність відповідати взаємністю. Інакше творіння було б нечуйним, неприхильним, безвольним і не принесло би Богу ніякого задоволення. Відповіддю на поклик Божого серця було створення людини. Людина – істота вольова і розумна, здатна вибирати любов. Людина була створена через любов, заради любові і для взаємної любові. Без такої любові серце людини залишається порожнім і пустим.

**Е. Людина – триєдина істота**

Розрізняють дві основні теорії щодо сутності людини.

**1. Дихотомічна теорія**

Ця теорія вважає, що людина двоїста, двостороння істота і складається з духа/душі (ці два терміни є синонімами і взаємозамінні) і тіла.

**2. Трихотомічна теорія**

Ця теорія вважає, що людина – троїста істота і складається з духа, душі і тіла. Дух і душа відрізняються, але вони неподільні і живуть у фізичному тілі. З усього видно, що це найбільше відповідає Писанню.

Бог – Триєдиний у Своїй суті, і так само людина, яка була створена за подобою і образом Бога, триєдина і складається з духа, душі і тіла (1 Солунян 5:23; Євреїв 4:12; Буття 2:7; 1 Коринтян 2:14-3:4). Це три центри сумління всієї особистості людини.

На івриті і в грецькій мові існують три різні слова щодо триєдиної сутності людини.

**На івриті**: 1. «Руах» – дух.

2. «Нефеш» – душа.

3. «Бетен» або «гешем» – тіло.

**Грецькою**: 1. «Пнеума» – дух.

2. «Псюхе» – душа.

3. «Сома» – тіло.

Розглянемо триєдиність людини, яка передбачає наявність трьох центрів сумління в її сутності.

**а.** **Дух** – частина людини, яка усвідомлює Бога, яка здатна знати Бога. Коли Бог створив людину, Він сформував у ній дух (Захарія 12:1). Отже, Бог є Богом всіх духів (Числа 16:22, 27:16; Євреїв 12:9). Дух – це внутрішня частина людини, здатна поклонятися Богу, Який є Духом (Івана 4:24). Дух ще називають світильником Господнім (Приповісті 20:27; Йова 32:8; Еклезіястова 3:19-21, 12:7; 1 Коринтян 2:11). Інтуїція, свідомість і спілкування – це властивості духа.

Коли людина згрішила, її дух втратив зв’язок із Богом. Цей зв'язок можна відновити тільки через відродження. У народженні згори саме дух людини народжується знову, або оновлюється. «Що народилося з Духа, є дух» (Івана 3:1-6, 20:22; Римлян 8:16; Тита 3:5; Єзекіїля 11:19-20, 18:31, 36:25-27; Колосян 3:10; Псалмів 51:10; Малахії 2:16). Дух віруючого, з’єднуючись із Господом, стає єдиним зі Святим Духом (1 Коринтян 6:17).

**б**. **Душа** – частина людини, яка усвідомлює себе, яка здатна пізнавати себе. Мойсей у своїй розповіді про створення описує, як Бог формував тіло людини з пороху земного, а потім вдихнув у людину «подих життя», точніше – «подих життів» (Буття 2:7).

Людина отримала дух і душу, коли Бог вдихнув подих у її сформоване з землі тіло. Подих життів включає життя духа і життя душі. Після цього перша людина стала живою душею (1 Коринтян 15:45-47; Об’явлення 6:9-10). Душа – центральна або посередницька частка людини, яка з’єднує дух і тіло разом у триєдине ціле. Вона може впливати на дух і на тіло через своє центральне положення.

Існують три теорії щодо походження душі.

**Теорія попереднього існування** вважає, що всі душі існують раніше і входять в людське тіло в певний момент після зачаття. Проте в Писанні немає ніякого підтвердження цієї теорії.

**Теорія креаціонізму вчить,** що Бог створює кожну душу через певний час після зачаття; що людина отримує від батьків лише тіло, а душу – від Бога. Проте біблійне відкриття і людський досвід показують, що грішна природа Адама, батьківські риси характеру і зовнішності спостерігаються в кожній народженій дитині.

**Теорія традиціоналізму** вважає, що людство було створене «в Адамі» у плані душі і тіла, які є результатом природного відтворення. Ця теорія найбільше відповідає Слову Божому. З Біблії ясно, що все людство було представлене «в Адамі», і коли він згрішив і впав, усе людство впало разом з ним. Писання і людський досвід вказують на наявність гріховної природи та характерних особливостей батьків в їх нащадках. Адам, як перша душа, з’явився на світ у результаті Божої творчої сили. Усі наступні душі почали існувати завдяки співпраці Творця і батьків. Бог є «Отцем духів» (Євреїв 12:9), а душа і тіло приходять від батьків згідно з законами людської репродукції. Це і є та думка, яка збалансовує погляди на створення і успадкування.

Традиціоналізм притримується погляду, що душа передається від батьків, і це видно в батьківських рисах характеру дитини. Бог не створює безгрішну душу кожного разу, коли народжується дитина, і не існує душі попередньо, але Бог дає дух, а душу і тіло дитина отримує від своїх батьків через закони природного відтворення. Це пояснює наявність в дітях грішної натури і рис характеру від батьків (Йова 10:8-12, 14:14; Псалмів 51:5, 58:3, 139:13-16; Івана 3:6; Ефесян 2:3; Еклезіястова 1:5).

Розглянемо вживання слова «душа» в Писанні і різні його асоціації.

**1. Воно вживається щодо людей в цілому.**

Загальне вживання слова «душа» стосується людей. Коли ми кажемо «присутні 70 душ», то маємо на увазі, що присутні 70 людей. Нижче наведені деякі місця з Писання, які ілюструють це: Буття 12:5, 46:15, 18, 22-27; Вихід 1:5; Ісуса Навина 10:28-39; Дії 2:41-43, 7:14; 1 Петра 3:20; Об’явлення 20:4; Єзекіїля 22:25-27. Отже, коли Бог вдихнув в людину подих життя, вона стала живою душею, а точніше – живою людиною (Буття 2:7).

**2. Інколи воно вживається замість слова «дух».**

Іноді слова «душа» і «дух» взаємозамінні і вживаються як синоніми. Саме через це декотрі дослідники вважають людину двоїстою істотою і підтримують дихотомічну теорію. У тілесному воскресінні дитини під час служіння Іллі, як говорить Писання, повернулася душа дитини (1 Царів 17:17-23). У тілесному воскресінні дитини під час служіння Христа, згідно з Писанням, «їй дух повернувся» (Луки 8:49-56). У Посланні до євреїв йдеться про померлих віруючих як про «духів удосконалених праведників» (Євреїв 12:23). В Об’явленні говориться про «душі під жертовником» на небі, які молять Бога про помсту (Об’явлення 6:9-11). Коли ми розуміємо, що дух і душа відрізняються, але не поділяються, тоді взаємозамінність чи вживання цих двох слів як синонімів не викликає жодних непорозумінь. Наведені тексти з Писання ілюструють це твердження. У тілесному воскресінні душа дитини не могла вернутися без духа, а дух – без душі. Духами на небі є душі, а душі є відкупленими духами.

**3. Воно вживається для позначення властивостей душі.**

Три головні властивості душі – це розум, воля і почуття. Саме тому можна твердити наступне:

**Бог має душу**. Хоч Бог – це Дух, про Нього говориться як про Того, Хто має душу, і Його душа побивається за людьми. Дух і душа асоціюються з Богом; розрізнені, але нероздільні (Левит 26:11; Ісуса Навина 10:16; Ісаї 1:14; Євреїв 10:38).

**Христос має душу**. Декілька разів Писання говорить про душу Христа (Псалмів 16:10; Дії 2:27-31; Ісаї 53:11-12; Івана 12:27; Матвія 26:38). Як досконала і довершена Людина, Христос має дух, душу і тіло. Розум, воля і почуття Христа повністю єдині з Богом-Отцем.

**Людина має душу**. Писання стверджує не тільки те, що людина має душу, а й те, що людина є живою душею. Людина – це дух, душа і тіло (1 Солунян 5:23; Євреїв 4:1). Слово «душа» вживається в Біблії стосовно людини близько 400 разів. Людина – духовна істота, але водночас вона має душу з розумом, волею і почуттями.

**Тварини мають душу**. Слово «несеш» на івриті означає «душа», це слово також перекладається як «живе творіння» і тлумачиться як «душа тварини». Воно вживається в Слові Божому стосовно звірів декілька разів (Буття 1:21, 24, 2:19, 9:10, 12, 15-16; Левит 11:46, Еклезіястова 12:7). Проте існує значна різниця між душею тварини і душею людини. Життя душі людини проявляється в її розумі, волі, почуттях, а також у тілесних інстинктах. Людська душа тепер грішна. Душа тварини не має гріха. Тварини не мають духа, вони не можуть знати Бога і спілкуватися з Ним. У них немає совісті, і вони не можуть грішити, а тому не є відповідальними перед Богом. Людина була створена за подобою і образом Божими, а тварини – ні. Кров людини для Бога цінніша, ніж кров тварини. Одна з найголовніших відмінностей між людиною і твариною – та, що людина має дух і здатна пізнавати Бога, вона – моральна істота, яка має свідомість, вона відповідальна і повинна звітувати перед Богом. Тварини ж цього не мають. Тварини не можуть народитися згори, вони не можуть ходити з Богом, любити Бога чи поклонятися Йому свідомо, як це може робити людина, створена на образ Божий. Людина також має здатність до аморальних вчинків. Звірі цього не мають.

**4. Асоціюється з іншими частинами людської сутності.**

**(а) Дух, душа і тіло.** Це показове для всієї особистості людини (1 Солунян 5:23; Євреїв 4:12).

**(б) Дух і душа.** Це показове для вічної і невидимої частини людського буття, включаючи частину, яка усвідомлює Бога, і частину самопізнання людини з розумом, волею і почуттями (Ісаї 57:15-16).

**(в) Дух і тіло.** Це включає і частину, яка усвідомлює Бога, і чуттєво-свідому частини людини (Даниїла 7:15; 1 Коринтян 14:14).

**(г) Тіло і душа**. Це говорить про самосвідому і чуттєво-свідому частини людини (Матвія 10:28; Луки 12:4).

**(д) Душа і кров**. Йдеться про душу, яка перебуває в крові (Левит 3:17, 17:11; Ісаї 53:10, 12). Кров є джерелом і носієм фізичного життя. Серце – це помпа, за допомогою якої кров несе життя в усі органи тіла. Кров людини стала місцем нищення, хвороб, недуг і смерті. Кров означає життя людини, тому Бог міг взяти кров Ісуса, дорогоцінну і непорочну, для того, щоб звершити примирення за гріхи людей. Кров має цінність. Кров тварин менш цінна, ніж кров людини (Буття 9:6). Кров мучеників цінна для Бога (Матвія 23:35; Об’явлення 6:9-10; Буття 4:10; Євреїв 12:24; Йова 24:12). Кров Христа має безмежну цінність, тому що це кров Божа (1 Петра 1:19; Євреїв 9:12). Отже, коли душа і кров в Писанні поєднані разом, то це говорить про життя душі в крові, тобто воно передається кров’ю, даючи людині свідомість фізично. Під час смерті кров гине, а душа з її властивостями продовжує існувати.

**(е) Душа, серце, розум і сила**. Душа, серце, розум і сила вживаються для того, щоб виявляти людські властивості (Матвія 22:37; Марка 12:30; Повторення Закону 6:11, 4:29).

**5. Воно вживається стосовно людської душі.**

Душа людини має такі властивості, як розум, волю та емоції.

**(а)** Розум включає думки, уяву, розуміння, пам’ять, здоровий глузд та інтелект. Серце і розум у Біблії поєднані одним значенням. «Бо як у душі своїй людина обраховує, такою вона є» (Приповісті 23:7). Саме з серця виходять думки (Марка 7:20-23). Йдеться про серце не як фізичний орган, а як властивість душі (Псалмів 46:2; Єзекіїля 27:25-27; Вихід 15:18, 23:9; Матвія 12:39-40; Буття 6:5, 8:21, 17:17; Повторення Закону 4:9, 29, 39; 2 Царів 10:30-31).

**(б)** Воля спроможна робити вибір і приймати рішення. У Біблії серце і воля також поєднані (1 Хроніки 29:9; Вихід 35:5, 29; Псалмів 9:11).

**(в)** Емоції включають добрі або погані почуття, які виникають внаслідок доброї чи поганої поведінки або доброго чи поганого ставлення. Почуття радості (Ісаї 65:14), захоплення (Дії 2:46), болю (Приповісті 25:20), горя (Псалмів 14:1, 102:4), гніву (Приповісті 23:7) і страху (Єремії 32:40) – усі зосереджені в душі.

**В. Тіло**

Це чуттєва або ж світосприймаюча складова людини, яка має дар знати і сприймати речі з навколишнього світу. Бог створив і сформував тіло людини із земного пороху, як гончар формує глиняну посудину (Буття 1:26-27, 2:7, 3:19; Йова 10:9; 1 Тимофія 2:13). Тіло – це фізична складова людини, як фізичними є тіла тварин.

Писання подає наступні визначення та інформацію про людське тіло.

**1. Людське тіло** – **дім** (2 Коринтян 5:1). Як дім будують для того, щоб там хтось жив, так само й людина була створена, щоб у ній жив Дух Божий. Ісус говорив про нечистих духів, які прагнуть перебувати в тілі людини як у домі (Матвія 12:43-45).

**2. Людське тіло** – **скинія** (2 Коринтян 5:1-4; Івана 1:14; 2 Петра 1:13). Скинія – це намет. Тіло Христа, як і наші людські тіла, ототожнюється з наметом. Це підтверджує той факт, що ми – мандрівники. Під час фізичної смерті намет розбирається і розкладається, а дух і душа відходять.

**3. Людське тіло – храм** (Івана 2:21; 2 Коринтян 5:19; 1 Коринтян 3:16, 6:19-20; 1 Царів 8:27-28). Тіло Христа ототожнюється з храмом. І так само тіло віруючого. Воно має бути місцем перебування Божого Духа, Який навчає істини про храм (Ефесян 2:21-22). Ми повинні віддавати це придбане тіло Господу і підтримувати храм чистим, охайним і святим для Його перебування (1 Коринтян 6:20: Римлян 12:1; Євреїв 10:22).

**4. Людське тіло – піхви** (Даниїла 7:15 – як натяк). Людське тіло ототожнюється з піхвами, в яких дух перебуває, як меч. Під час смерті меч духа виймається з піхв, а піхви розпадаються.

**5. Людське тіло земне** (1 Коринтян 15:47; Псалмів 103:14; Буття 2:7, 3:19).

Перший Адам мав звичайне земне тіло, яке було приготоване для нього. Воно було створене з пороху земного і після смерті знову повертається в порох. Людське тіло має такі ж складники, що й земний порох. Уся його субстанція і все, що належить йому, походить з землі.

**6. Людське тіло – це тіло приниження** (Филип’ян 3:21; Йова 19:25-27). У Посланні до филип’ян про тіло говориться як про грішне тіло. Дослівно – як про «тіло нашого пониження». Це особливо справедливе з моменту гріхопадіння людини. Гріх піддав тіло людини хворобам, немочам, вадам, тлінню, нищенню і смерті (1 Коринтян 15:33). Людство зітхає в цьому земному і приреченому на смерть тілі (2 Коринтян 5:2). Воно дійсно є тілом нашого пониження, і через це Бог дав Ізраїлю суворі закони щодо управління і збереження в чистоті життя в тілі, як це особливо видно в Книзі Левит.

**7. Людське тіло керується почуттями.** Тіло, будучи інструментом душі і світосприймаючою складовою людини, керується п’ятьма чуттями: зором, слухом, нюхом, смаком і дотиком. За допомогою цих п’яти дарів людина пізнає навколишній світ, спілкується з людьми і підтримує свій фізичний і розумовий стан.

У відповідний час Бог звільнить тіла віруючих від тління й смерті і зробить їх подібними до прославленого тіла Христа (Филип’ян 3:21; 1 Солунян 4:15-18; 1 Коринтян 15:51-57; 2 Коринтян 5:1-5).

Бог повелів людині знайти своє призначення, щоб підтримувати в належному стані дух, душу і тіло згідно зі Словом і Духом Божим. Будь-яке порушення чи розбещеність у цих сферах людського буття призведуть до хаосу. Людину сторив Бог, створив для Себе і для того, щоб вона була наповнена Ним. Без Бога людина не знайде ні цілі, ні призначення в житті. Тоді вона стає самовпевненою, розчарованою, егоїстичною, збентеженою і почувається в постійному духовному, психологічному і фізичному вакуумі. Людина, яка знаходить у своєму житті повноту і довершеність, – це людина, яка знає Бога. Божа ціль в тому, щоб уся сутність людини була відкуплена. Спасительна сила вдосконалює дух людини, очищує і звільняє її розум, волю і почуття і, врешті-решт, визволяє її тіло.

**III. БОЖЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ**

Бог все робить цілеспрямовано. Він діє за певною метою. Старанна продуманість і планування – характерні ознаки всіх Його діянь. Наступні тексти з Писання говорять про Божі цілі:

Ісаї 14:26 – Бог має цілі, які стосуються всієї землі і всіх народів на ній.

Ісаї 14:24, 27 – якщо Бог вирішив щось зробити, ніхто не зможе Його зупинити.

Ісаї 46:11 – Бог прослідковує і виконує Свої задуми.

Римлян 8:28 – Бог закликає нас звершувати Його плани.

2 Тимофія 1:9 – Божі цілі були визначені до створення світу, вони зосередженні в Христі і є засобами Його милості.

Ефесян 1:9-11 – Наша доля зумовлена Його цілями (наше життя було попередньо сплановане для виконання).

Ефесян 3:9-11 – Божа вічна ціль зосереджена на Церкві.

Усі наміри Бога походять від Його Особи. Те, що Він робить, відповідає тому, Ким Він є. Сутність Його Особистості визначає сутність того, що Він робить. З усіх визначень Бога в Біблії, напевно, найбільш всеохоплюючим є визначення «Отець». Батьківське серце Бога спонукує Його мати сім’ю, для якої Він зміг би бути Отцем. Його цілі легко пояснюються, якщо зосередитись навколо саме цієї думки.

Єдиний шлях, яким людина може знайти призначення в житті, – це дізнатися, задля чого вона була створена, і здійснити це. Даремно використовувати пилу для забивання цвяхів чи автомобіль – для того, щоб літати, це недоцільно за законом призначення. Так і людина, яка живе не за цілями, які передбачив Бог, зазнає лише розчарування і краху. Людина повинна намагатися пізнати саме ті цілі, які Бог мав на меті, коли творив її, і досягати їх. Біблія показує Божу ціль для людини, яка в підсумку має чотири складові: спілкування; характер; діяльність; відтворення.

**А. Спілкування**

Першою ціллю, задля якої Бог створив людину, була ціль спілкування. Бог- Отець бажав мати сім’ю, дітей, з якими Він би ділив життя в особистому знайомстві. Через усе Писання простежується Боже бажання про спілкування і зв’язок з людиною. З моменту, коли Бог шукав Адама в «раю, як повіяв денний холодок», Бог шукав спілкування з людиною (Буття 3:8). Проте гріх, який змусив Адама ховатися від Бога, відтоді продовжує перешкоджати стосункам людини з Богом (Ісаї 59:1-2). І лише в Новому Заповіті Божа ціль спілкування з людиною повністю досягнута. Тепер Бог перебуває в кожному віруючому, роблячи спілкування завжди доступним (Івана 14; 16-20, 23).

**Б. Характер**

Друга ціль, задля якої Бог створив людину, – це відтворення Його природи і характеру. Бог-Отець прагнув, щоб Його діти були схожі на Нього у своєму єстві. Він хотів, щоб люди мали Його «образ і подобу» (Буття 1:26). Характер – основна думка у слові «образ». В Євреїв 1:3 про Ісуса говориться як про «образ істоти» Особистості Його Отця. Грецький переклад слова «образ» у цьому вірші звучить як ХАРАКТЕР, і це слово, від якого походить англійське слово «характер». Бог прагне, щоб людина була учасником Його божественної істоти (2 Петра 1:4-7), відповідала образу Його Сина (Римлян 8:28-29) і змінювалася Духом на Його образ (2 Коринтян 3:18, 4:4). Оскільки характер став зіпсованим (через непокору), це зруйнувало зв’язок людини з Богом, і тому необхідно, щоб характер людини змінився, відновився і наслідував характер Бога. Грішні й егоїстичні риси в природі людини повинні перемінитися на святу, люблячу і саможертовну природу Бога.

**В. Діяльність**

Третя причина, задля якої Бог створив людину, – щоб з кимось розділяти Свої функції в керуванні світом. Бог-Отець бажає, щоб Його діти брали участь у сімейному бізнесі. Він призначив, щоб людина була не лише кимось (характер), але і щоб вона щось робила (функції). Бог бажав, щоб людина поділяла з Ним владу (Буття 1:26). Щоб вона могла це робити, Бог сказав людині оволодівати, іншими словами, перемогти ворога. (Буття 1:28). У той час єдиним ворогом, якого треба було перемогти, був сатана, і при першій зустрічі людини з ним вона зазнала поразки (Буття 3). Людина втратила свою владу і потрапила в залежність від сатани, гріха, хвороб і смерті. І лише тепер, через Христа, Який все переміг, людина може повернути собі цю владу.

**Г. Відтворення**

Четверта причина, задля якої Бог створив людину, – щоб розділяти з нею Свою творчу силу. Бог-Отець прагне, щоб Його діти множилися в сім’ї. Він сказав Адаму і Єві «плодитися і розмножуватися, і наповнювати землю» (Буття 1:28). Цей текст, без сумніву, говорить про відтворення через природне народження, але є щось вище, ніж просто приводити дітей на світ. Існує фактор відтворення «за його родом». Насіння гріха в Адамі було відтворене в його первородному сині Каїні. Тому стало необхідним нове духовне народження, в якому ті, хто «народився знов», стали Божими дітьми через відкуплення і відтворення за «своїм родом». Ось чому Новий Заповіт закликає нас бути «плідними» (Колосян 1:10; Івана 15:16) і засвідчує, що учні Ісуса «множилися» (Дії 6:1, 7).

Ця чотиригранна Божа причина – як прогресивна, так і взаємопов’язана. Спілкування з Богом дуже важливе для того, щоб відбувся розвиток характеру, а характер – це основа для діяльності, і коли перші три перебувають в належному стані, то відтворення буде звичним результатом. Цей намір Божий щодо людини ніколи не змінювався, але повністю здійсниться через Церкву Ісуса Христа.

**Розділ 9**

**ДОКТРИНА ГРІХА**

|  |
| --- |
| Історія людства і свідомість людини свідчать про існування гріха. Писання показує, що гріх увійшов у світ через сатану і згодом, з падінням Адама і Єви, увійшов в людство. Біблія відкриває, що сутність гріха полягає в самолюбстві і його трагічним кінцем буде смерть, але так само відкриває, що Божий план спасіння у Христі покінчить з гріхом навіки. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**І. РЕАЛЬНІСТЬ ГРІХА**

**А. Творіння це визнає**

**Б. Історія людства це визнає**

**В. Людська логіка це визнає**

**Г. Людське сумління це визнає**

**Д. Досвід людства це визнає**

**Е. Людські релігії це визнають**

**Є. Віруючі це визнають**

**Ж. Писання це визнає**

**ІІ. ТЕОРІЇ СТОСОВНО ГРІХА**

**А. Хибні теорії щодо гріха**

**Б. Теорії лжерелігій щодо гріха**

**В. Інші теорії щодо гріха**

**ІІІ. БІБЛІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГРІХА**

**А. Тлумачення Писання**

**Б. Поняття гріха на івриті**

**В. Поняття гріха грецькою мовою**

**ІV. БОЖИЙ ЗАКОН СТОСОВНО ГРІХА**

**А. Необхідність Закону**

**Б. Порушення Закону**

**V. ПОХОДЖЕННЯ ГРІХА**

**А. Входження гріха у світ**

**Б. Сутність гріха і його троїстість**

**В. Входження гріха в людство**

**VІ. ЗАКОН ГРІХА**

**VІІ. СТИСЛЕ РЕЗЮМЕ ЗАКОНІВ БОГА**

**А. Закон**

**Б. Закон сумління**

**В. Закон діл**

**Г. Закон віри**

**Д. Закон Десяти заповідей**

**Е. Закон гріха і смерті**

**Є. Закон Духа життя**

**Ж. Закон праведності**

**З. Царський закон любові**

Доктрина про гріх називається гамартіологія – ця назва походить від двох грецьких слів: «гамартія», що означає «гріх» і «логос» – «слово». Отже, гамартіологія – це біблійне вчення про гріх, його походження, визначення, прояви і остаточний кінець.

На певні запитання щодо походження гріха людина не може дати відповіді. Слово Боже до Ізраїлю у Повторенні Закону звучало так: «Закрите те, що є Господа, Бога нашого, і відкрите – наше та наших синів аж навіки, щоб виконували всі слова цього Закону». Людина має задовольнятися тією межею істини щодо доктрини про гріх, яка розкрита в Писанні, і не намагатися дізнатися більше, розуміючи, що Бог Свого часу дасть відповідь на ці запитання.

**І. РЕАЛЬНІСТЬ ГРІХА**

Очевидно, що не все добре із всесвітом – як із землею, так і з її населенням. Джерело всього хаосу, дисгармонії і незгоди у світі можна простежити до існування гріха.

Візьмемо до уваги кілька доказів існування гріха.

**А. Творіння це визнає**

Уся природа свідчить про те, що в ній щось неправильно. Контраст між життям і смертю, гармонією і дисгармонією, красою і потворністю, світлом і темрявою свідчить про існування гріха. Планета Земля і сили природи, здається, відвернулися від людства. Інколи благословення, а інколи – руйнування; виглядає, що природа двояко налаштована стосовно людини. Земля, яка мала бути благословенням для людей, наче перебуває під тягарем якогось прокляття. І це дійсно так, бо коли гріх увійшов у людство, уся природа занепала і відвернулася від людини (Буття 3:17, 8:22).

**Б. Історія людства це визнає**

Короткий огляд історії людства з її хаосом і безладдям, війнами і кровопролиттям, духом ненависті та вбивствами, пожадливістю, моральною зіпсованістю і гнобленням вказує на те, що з націями на землі щось негаразд. Звідки походять війни і суперечки між народами? Відповідь знаходимо в існуванні гріха (Якова 4:1-4).

**В. Людська логіка це визнає**

Відкинення реальності існування гріха в людстві суперечить усякій логціці. Людина розуміє, що з нею самою щось не те. Немає гармонії, а всередині її єства панує розлад. Це зумовлено фактом існування гріха. Освічений інтелект буде намагатися відкинути реальність гріха, але в глибині своєї сутності кожна людина усвідомлює, що, навіть роблячи добро, вона буде грішною (Римлян 7:14-21). Людина поводиться неправильно, тому що вона неправедна. Кожен, хто хоча б на дещицю інтелектуально чесний, визнає, що гріх – реальний.

**Г. Людське сумління це визнає**

Це тісно пов’язане з людською логікою, але сумління – наступний свідок факту існування гріха. У момент, коли людина робить щось погане, її сумління докоряє їй, а думки починають засуджувати або виправдовувати її (Римлян 26:14-15). Закон сумління надає достатньо свідчень про реальність гріха.

**Д. Досвід людства це визнає**

Читаючи в Писанні про жахливі гріхи – як-от у Римлян 1:21-32 і Марка 7:20-21 – у світлі сучасних новин можна бачити достатньо свідчень практичного прояву гріха серед людей. Скрізь панують аморальність, злочин, насильство, збочення і всі форми беззаконня. Гріх прагне проявляти себе, а розбещеність суспільства в сучасній цивілізації – доказ реальності гріха. Писання говорить, що він пошириться останніми днями (Матвія 24:12; 2 Тимофія 3:1-5).

**Е. Людські релігії це визнають**

Кожна нація вірить у бога чи богів. Майже всі народи розвинули якусь форму релігії, у тому числі священство і жертвоприношення для умиротворення. Вони прагнуть задобрити богів, тому що мають внутрішнє відчуття гріха і усвідомлення потреби в спокутуванні. Власне, сама релігія є ще одним свідком реальності гріха. Проте лише правдиве християнство в Особі Христа має Божу відповідь на проблему гріха.

**Є. Віруючі це визнають**

Віруючий, який визнає Христі як свого Господа і Спасителя, стає краще обізнаним щодо реальності гріха. Після спасіння людина починає усвідомлювати дію двох законів, що протистоять один одному: закону гріха і смерті і закону духа життя. Павлові слова в Римлян 7 підтверджують цей факт. Жоден віруючий не стає безгрішно досконалим, але він усвідомлює, що гріх – це реальність, тому йому треба очищатися і перемагати гріх за допомогою Слова і Духа Божого (Римлян 3:20, 7:7-25).

**Ж. Писання це визнає**

Найвищим апеляційним судом є Слово Боже. Біблія проголошує універсальність гріха: у Божих очах всі люди грішні і потребують спасіння (Псалмів 14:1-3, 53:1-3; Римлян 5:12). «Всі згрішили і позбавлені Божої слави». (Римлян 3:23). Писання показує, що у всесвіті діють дві головні таємниці, і всі інші таємниці, про які йдеться в Слові Божому, їм підпорядковані. Ці дві таємниці називають «таємницею благочестя» і «таємницею беззаконня» (1 Тимофія 3:16; 2 Солунян 2:7). Отже, добро і зло, світло і темрява, благочестя і беззаконня діють у всесвіті. Усі створені істоти, ангельські і людські, мають зробити свій вибір і стати на бік однієї з цих таємниць. Їх вибір навіки вирішить їхню долю.

**ІІ. ТЕОРІЇ СТОСОВНО ГРІХА**

Правильна концепція щодо гріха абсолютно необхідна для правильного розуміння практично всіх інших біблійних доктрин. Це фундаментальне питання в теології. Образно кажучи, настає «ланцюгова реакція» у фундаментальних доктринах відкуплення. Хибні концепції святості Бога виникають із хибних концепцій гріха, що веде до браку усвідомлення гріховності та відсутності покаяння.

Що таке гріх? Помилкові переконання і відповіді на це запитання впливають на наше розуміння і досвід щодо відкуплення. Фактично, буде видно, що ті, хто додержуються хибних теорій про гріх, також додержуються хибних теорій щодо Христа і Його заступницької роботи як Спасителя від гріха.

**А. Хибні теорії щодо гріха**

**1. Атеїстична теорія**

Відкидаючи існування Бога, атеїзм опосередковано відкидає існування гріха. Якщо немає Бога, проти Якого можна згрішити, то немає й гріха; а якщо немає ні Бога, ні гріха, тоді людина не відповідає за себе чи за свої вчинки. Саме з цієї причини люди сьогодні намагаються відкинути факт існування Бога і знищити всі біблійні істини.

**2. Детерміністична теорія**

Ця теорія вважає, що вільна воля людини є маренням, тому що людина не може стриматися від того, що вона робить, добре це чи погане, і тому не може бути винною. Це фаталістичний погляд, який намагається виправдати людину і її вчинки.

**3. Еволюційна теорія**

Ця теорія вважає, що гріх не є гріхом, але з огляду на те, що людина еволюціонувала протягом незліченних віків від риби до птахи, тварини, мавпи і до людини, гріх – це тільки тварина в нас. Теорія стверджує, що людина – це звичайна тварина, яка має тваринні інстинкти, і поведінку відповідно до цих тваринних нахилів не можна назвати гріхом. Теорія ігнорує біблійну істину про те, що людина – моральна істота, яка була створена за образом і подобою Бога і яка вища за тварин.

**4. Гедоністична теорія**

Корінь слова «гедоністичний» означає «насолода». За цією теорією людина вільна робити все, що приносить їй насолоду і дарує задоволення. Це філософія самовираження, яка проголошує: якщо ти в чомусь відчуваєш насолоду, то роби це. Виправдання гріха з нібито позитивного філософського погляду стало дуже популярним у сучасному суспільстві.

Усі ці теорії можуть привести людину до розбещеності її сумління і, врешті-решт, до його спалення через звичку раціонального пояснення гріха (Євреїв 11:25; Тита 1:15). Як тільки людина спалює своє сумління, вона опиняється поза засудженням гріха з боку Святого Духа (1 Тимофія 4:2).

**Б. Теорії культів щодо гріха**

Фальшиві культи намагаються просувати теорії, які відкидають, перекручують або мінімізують доктрину гріха. Чи то світські, чи фальшиві релігійні філософії – усі вони є спробами грішних і обдурених людей виправдати гріх або знайти йому вибачення, зробити людину легковажною і безвідповідальною перед Богом за себе і за свої вчинки (2 Тимофія 3:13).

Нижче наведені судження щодо гріха, зібрані з праць різних релігійних культів.

1. **Християнська наука**

Християнська наука говорить, що «людина не здатна грішити, що гріх – це помилка смертного мозку. Людина тільки думає, що гріх є, а коли її мислення виправлене, тоді гріх не буде існувати. Гріх, хвороба і смерть – це не реальність, це ілюзія. Людина не може грішити, оскільки її сутність походить від Бога, і вона не володіє ні власною енергією, ні енергією, яку б вона не одержала».

1. **Спіритизм**

Спіритизм вважає, що «людина ніколи не зазнавала падіння. Як усе є, так правильно. Зла не існує. Зло є добрим. Немає значення, яким буде шлях людини, добрим чи поганим, це шлях божественного провидіння і долі. Неправда насправді є істиною; вона займає законне місце у творінні, вона є необхідністю».

1. **Расселізм**

Расселіти (або свідки Єгови) щодо гріха кажуть наступне: «Смерть, припинення існування – це розплата за гріх. Під час тисячолітнього царства дух воскресне і буде мати ще одну можливість отримати вічне життя. Тепер людина вмирає не за свої гріхи, а за гріх Адама, отже, в Адамі всі помирають. Час, коли кожна людина повинна померти за власний гріх, це час тисячоліття чи день повернення».

1. **Теософія**

Теософія вчить: «Будь-яка думка, добра чи погана, залишає свої відбитки в мисленні і знов з’являється як тенденція в майбутній реінкарнації. Утекти від черговості причини і наслідку неможливо. Наше минуле повинне само себе виробити. Дух людини переселяється, а її добра чи погана поведінка визначає, яке тіло дух отримає в кожному наступному народженні. Єдиний шлях звільнитись від гріха – це повністю загубитися в медитації».

1. **Унітарність**

Унітарність вчить: «Не існує ні гріха, ні хвороб, ні смерті. Бог, який все бачить і все розуміє, не бачить ніякого зла, тому що зла немає. І колись ми чітко побачимо нереальність та марність появи зла, якому через неправильне розуміння людина приписує суть і дійсність. Гріх не в змозі демонструвати нашу божественну природу. Я не звинувачую світ або себе в тому, що маю пожадливі прагнення і чуттєві апетити, тому що все є Бог. Гріхи попередників жодним чином не можуть відображатися в нас».

1. **Мормонізм**

Мормонізм навчає: «Адаму було необхідно скуштувати заборонений плід, бо інакше він не пізнав би добро і зло і не мав би смертних нащадків».

У світлі цих концепцій, які суперечать біблійному об’явленню про доктрину гріха, не дивно, що всі згадані вище теорії мають також хибні погляди щодо Христа і Його праці задля примирення.

**В. Християнські теорії**

Інші теорії, які запропонувала людина, – це суміш істини та помилок. Вони зосереджені навколо приписування гріха всьому людству. А. Г. Стронг у своїй праці «Систематична теологія» (с. 597-628) пропонує шість основних поглядів щодо звинувачення гріха та його радикальних наслідків.

**1. Теорія Пелагія** – теорія природної невинності людини.

Пелагій був англійським ченцем, який народився приблизно в 370 р. Він навчав, що гріх, скоєний Адамом, подіяв тільки на нього самого. І вважав, що кожну людську душу безпосередньо створив Бог – створив невинною і вільною від розпусних тенденцій, характерних для Адама. Далі він вчив, що Бог притягне людину до відповідальності лише за гріховні вчинки, які вона скоїла свідомо. Пелагій тлумачить Римлян 5:12 – «… прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили», що це, мовляв, стосується лише фізичної смерті, що приходить на людей після того, як вони згрішать, як Адам.

Цей погляд відверто суперечить Писанню, як буде показано в підрозділі про універсальність гріха. Писання вчить, що всі народжуються в гріху і зодягаються в беззаконня і що ця грішна природа успадкована від Адама (Римлян 5:12; Псалмів 51:5; Йова 14:4).

**2. Теорія Армінія** – теорія добровільно набутого розбещення.

Арміній був голландським професором (1560-1609). Його теорію ще називають семіплагіанізмом. Арміній вважав, що людина через гріхопадіння Адама дійсно народжується позбавленою праведності і здатності досягнути її. Проте людина не винна за гріх Адама, вона відповідальна тільки за свої власні, свідомо вчинені гріхи. Римлян 5:12: «… прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» він тлумачить як страждання людини від наслідків гріха Адама. І з цієї причини Бог, відповідно до Своєї природи, зобов’язаний посилати Святого Духа до людей, щоб протидіяти злим тенденціям, успадкованим від гріхопадіння Адама.

Ця теза, однак, безпідставна, тому що Писання говорить, що «в Адамі» всі згрішили, через це всі народжуються грішними і винними, і що Бог не зобов’язаний спасати людину. Фізична смерть – це кара за гріхи. Будь-який спасительний вплив Духа Святого на грішну людину цілком залежить від добровільної милості.

**3. Теорія Нової школи** – теорія неосудного розбещення.

Ця теорія дуже схожа на теорію Армінія. Вона заявляє, що хоча всі народжуються зі схильністю до гріха, людина відповідає тільки за власні вчинки. За цією теорією, гріх Адама не приписується людям, гріхом є тільки їхні власні переступи відомого закону. Смерть – це не кара для людини, а наслідок незадоволення Бога гріхопадінням Адама. Римлян 5:12 пояснюється таким чином, що «духовна смерть прийшла на всіх людей, тому що всі люди, фактично, особисто згрішили».

Теорія також вчить, що кожна душа створюється під час народження, а через те, що воля при народженні не має моральних характеристик, їй не потрібен вплив Святого Духа для того, щоб робити правильний вибір. Власне, ця остання фраза відрізняє цю теорію від теорії Армінія. Однакові спростування можна застосувати до обох теорій.

**4. Федеральна теорія** – теорія засудження внаслідок завіту.

Згідно з Тіссеном, який дотримувався Стронга (с. 262), цю теорію створив Коккейс (1603-1669), професор з Голландії, а повністю розвинув її ще один голландець – Франсіс Тарретін (1623-1687).

Теорія стверджує, що Бог уклав завіт з Адамом як федеральним головою всього людського роду, обіцяючи йому та його нащадкам вічне життя через послух, а смерть і розбещення – у разі, якщо він не коритиметься. Через те, що Адам згрішив, усі його нащадки грішні. Бог засудив усіх людей через гріхопадіння Адама. Згідно з теорією, кожна душа, створена Богом, отримує зіпсовану і гріховну природу як кару за гріх Адама.

Однак ця теорія ігнорує праведний і справедливий характер Бога, заявляючи, що Він безпосередньо створює кожну людину із зіпсованою природою, яка веде її до гріха.

**5. Теорія опосередкованого звинувачення** – теорія засудження за розбещення.

Цю теорію висунув такий собі Пласеус (1606-1655), професор у Франції. Спочатку він вчив, що гріх Адама жодним чином не передався його нащадкам, проте після того, як ця теорія була засуджена, він змінив думку, заявивши, що всі люди народжуються фізично та морально розпусними, і саме це є джерелом усякого гріха в людині. Він вважав, що фізичне розбещення походить від Адама через природне розмноження, а душа, яку безпосередньо створив Бог, стає грішною в момент її з’єднання з тілом. Римлян 5:12 він тлумачив як заяву, що всі грішать тим, що мають гріховну природу.

Цей погляд також суперечить Біблії, адже відкидає той факт, що всі були в Адамі і згрішили, коли він згрішив, тому то й підпали під осуд, розбещення та кару смерті в особі Адама (свого федерального голови).

**6. Теорія Августина** – теорія природного верховенства Адама.

А. Г. Стронг (с. 619) зазначає, що цю теорію вперше запропонував Августин (354-430), головний опонент Пелагія, хоча основна теза цієї теорії відома ще в працях Тертуліана. Реформатори загалом притримувалися саме цієї точки зору, вважаючи, що гріх Адама був відразу переданий усім його ненародженим поколінням через органічну єдність усього людства, яке було «в Адамі». Усе людство перебувало в ньому, у його лоні, як ще ненароджене. Воля Адама була волею всього людства. Як федеральний голова і представник людського роду, він вчинив так, як вчинили би ми всі у подібних випробуваннях. Отже, Римлян 5:12 означає, що «… прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» або «у ньому (в Адамі) всі згрішили». Це означає фізичну, духовну і вічну смерть завдяки природному верховенству Адама. Принцип представницького верховенства також видно в Євреїв 7:9-10, де Левій сплатив десятину «в Авраамі» як ще ненароджений, перебуваючи в його лоні, а Авраам є представницьким головою вибраного народу. Те саме правильно і щодо верховенства Адама.

Теорія природного верховенства найбільш наближена до Писання і дає нам найчіткіше розуміння про перворідний гріх. Вона об’єднує окремі істини, які можна знайти в інших релігійних теоріях. Гріх Адама – це безпосередня причина і підстава розбещення, вини і осуду всього людського роду. Отже, замість того, щоб кожен був засуджений особисто, всі були засуджені в Адамі, у їх природженому голові. Усі згрішили в ньому і тому підпали під вину та суд.

Ця тема глибше розвинута в наступних підрозділах цього розділу.

**ІІІ. БІБЛІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГРІХА**

**А. Біблійне визначення**

Шість основних текстів з Писання дають визначення гріха і розглядають зародкову форму первородного гріха сатани і Адама.

1. **Безглуздий замір**

Приповісті 24:9 – «Замір глупоти – то гріх». Коли сатану і Адама зацікавила думка про те, щоб стати, «як боги», це було справді немудро, і власне, сама ця підступна думка була гріхом.

1. **Порушення Закону**

1 Івана 3:4 – «Гріх – то беззаконня». Тобто гріх – це порушення Закону. Порушувати – означає «переступати», «переходити за заборонену смугу». Адам також порушив Закон Бога.

1. **Неправедність – це гріх**

1 Івана 5:17 – «Усяка неправда – то гріх». Неправедність або несправедливість – це гріх. Адам повівся несправедливо стосовно Бога і людини, продавши себе сатані.

1. **Не чинити добро – це гріх**

Якова 4:17 – «Отож хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх!». Сатана знав, що таке добро, але не чинив його. Адам знав, що таке добро, але не чинив його. Обидва знали закон Бога і знали, що приємне Йому.

1. **Чинення добра може бути гріхом**

Приповісті 21:4 – «… оранка безбожних – це гріх» (Біблія короля Якова. **– Прим. перекладача**). Оранка вважалася шанованою, доброю справою в культурі Сходу. Проте Писання проголошує, що той, хто не має належних стосунків з Богом, не може робити нічого доброго чи прийнятного в Божих очах. Грішник не може робити нічого, крім гріха. Навіть благодійні і релігійні справи, вчинені на користь інших, можуть бути гріхом. Самої праведної спроби Адама затулитися фіговим листям було недостатньо. Ісая сказав: «… вся праведність наша – немов поплямована місячним одіж, і в’янемо всі ми, мов листя» (Ісаї 64:6). Ще один приклад цього – праведність фарисеїв (Матвія 23:13-33; Филип’ян 3:4-9).

1. **Невірство – це гріх**

Римлян 14:23 – «Що не від віри, те гріх». Адам і Єва знали добру і досконалу волю Бога, але, все ж, згрішили. Вони не повірили слову Бога, а натомість повірили слову змія. Вони поміняли віру в Слово Боже на невірство.

**Б. Поняття гріха на івриті**

На івриті різні слова позначають поняття гріха. Відзначимо основні чотири слова, які вживаються в Старому Заповіті.

**1. Гріх** – «хаттат» – «злочин», іноді «гріховність за звичкою», «покарання цієї гріховності», «випадок», «жертва», «спокутування». Ще означає «схибити», «згрішити», «втратити», «нестача» (Левит 14:2-3, 25-35; Псалмів 32:5, 51:2-5; Ісаї 53:10, 12).

**2. Провина** – на івриті «павсах» або «пехшах». Це слово має значення: «втеча від правосуддя», «зловживання», «віровідступництво», «чвари або повстання (суспільне, моральне або релігійне)». Перекладається ще як «ображати», «бунт», «повстання», «правопорушення» (Вихід 34:7; Числа 14:18; Псалмів 19:13, 32:1; Ісаї 53:8; Даниїла 9:24).

**3. Беззаконня** – на івриті «авон» або «авовн». Означає «збоченість», «зло», ще перекладається як «поводитися недоречно», «згинатися», «скривити», «чинити беззаконня», «перекручувати», «проступок» (Псалмів 52:3, 103:3, 10; Левит 16:21, 22; Ісаї 53:5, 11; Даниїла 9:24).

**4. ІІравопорушення** – на івриті «ашам», означає «бути винним» або «проступок», а також «приношення за гріх». (Левит 6:2, 5-6, 7:1-7).

**В. Поняття гріха грецькою мовою**

У Новому Заповіті вживаються дев’ять різних слів на грецькій мові, які означають «гріх», і кожне з них має свій певний відтінок значення.

1. **ГАМАРТІЯ** – це слово в Новому Заповіті вживається 174 рази і завжди перекладається як «гріх» або «гріхи» (лише в 2 Коринтян 11:7 – як «злочин»). Дослівно воно означає «промахнутися» або «намагатися досягти результату, що знаходиться за межами можливостей». У Новому Заповіті воно стало загальним терміном для слова «гріх», що стосується як внутрішнього принципу гріха, так і його зовнішнього прояву. (Матвія 1:21, 26:28; Луки 11:4, 24:47; Івана 1:29, 8:34; Дії 2:38; Римлян 3:20, 5:12, 6:10-23, 8:2, 14:23; 2 Коринтян 5:21; Якова 1:15, 4:17; 1 Івана 1:9, 5:17).

2. **ГАМАРТЕМА** – це слово в Новому Заповіті вживається тільки чотири рази і завжди перекладається як «гріхи» або «гріх». Відрізняється за значенням від попереднього слова тільки тим, що його значення обмежене до зовнішнього прояву гріха. Таким чином, воно вказує на фактичний акт непослуху Божому Закону (Марка 3:28, 4:2; Римлян 3:25; 1 Коринтян 6:18).

3. **ПАРАКОЕ** – це слово вживається лише п’ять разів у Новому Заповіті. У формі іменника перекладається як «неслухняність» тричі, а його форма дієслова перекладається як «нехтувати слуханням» двічі в Матвія 18:17. Дослівно воно означає «погано слухати» і, найімовірніше, стосується відмови слухати, коли говорить Бог, або, можливо, засвідчує, що Його голос погано чути. І те й те виявляє байдужість стосовно Слова Божого (Римлян 5:19; 2 Коринтян 10:6; Євреїв 2:2).

4. **АНОМІЯ** – це слово в Новому Заповіті вживається 15 разів і завжди перекладається як «беззаконня» (лише у 2 Коринтян 6:14 – «неправедність» і в 1 Івана 3:4 – «порушення Закону»). Дослівно означає «беззаконня» і в Новому Заповіті вживається так само, як слово у пункті №1, і стосується як внутрішньої опозиції серця Божому Закону, так і зовнішнього прояву порушення Закону (Maтвія 7:23, 23:28, 24:12; Римлян 4:7, 6:19; 2 Солунян 2:7; Тита 2:14; Євреїв 1:9, 8:12, 10:17).

5. **ПАРАНОМІЯ** – це слово вживається тільки раз у Новому Заповіті і перекладається як «беззаконня». Означає те саме, що й слово у пункті №4, і стосується порушення Закону (2 Петра 2:16).

6. **ПАРАБІСІС** – це слово вживається 16 разів у Новому Заповіті. У формі іменника перекладається як «правопорушник» і «правопорушення» (лише в Римлян 2:23 – «порушувати» і в Римлян 2:2-25 – «порушник»), а форма дієслова перекладається як «переступати» або «переступ». Дослівно воно означає «переступати межу чи кордон». У Новому Заповіті це слово стосується прямої дії порушення Божого Закону. Як і слова в пунктах № 4 і 5, воно вимагає існування Закону, бо якщо не існує окресленої граничної межі, то неможливо й переступити через неї (Матвія 15:2-3; Римлян 4:15, 5:14, Галатів 2:18, 3:19; Якова 2:9, 11; 2 Івана 9).

7. **ПАРАПТОМА** – це слово в Новому Заповіті вживається 23 рази і перекладається як «посягання», «порушення», «злочин», «падіння», «помилка», «гріхи». Дослівно це слово означає «відпасти», «відступатися», «наплутати». У Новому Заповіті воно стосується відхилення чи відступлення від праведності та істини (Матвія 6:14-15; Римлян 5:19; Галатів 6:1; Ефесян 1:7, 2:1; Колосян 2:13; Якова 5:16).

8. **АГНОЕМА** – це слово вживається в Новому Заповіті лише раз і перекладається як «помилки». Дослівно це «нехтування» і стосується гріха неуцтва. Означає розцінювати гріх у максимально поблажливому світлі, не виправдовуючись за це. Воно, головним чином, стосується не гріхів, які стаються, а відкритого і відвертого прояву акту непокори (Євреїв 9:7).

9. **ГЕТТЕМА** – це слово вживається лише двічі в Новому Заповіті і перекладається як «применшувати» в Римлян 11:12 та «помилка» в 1 Коринтян 6:7. Дослівно означає «применшення» або «втрата» і в 1 Коринтян 6:7 вживається в значенні «дефект, вада» (втрата єдності).

Отож ми бачимо, що гріх у Новому Заповіті описується різними поняттями: не влучити в ціль, непослух голосу, недотримання Закону, переступ за граничну межу, відступ від праведності, неуцтво щодо того, що треба знати, применшення того, що має бути повним.

**ІV. БОЖИЙ ЗАКОН СТОСОВНО ГРІХА**

Те, що доктрина гріха і предмет Закону тісно пов’язані, в Писанні очевидне. Власне, про взаємовідносини Закону і гріха Павло говорить у Посланні до римлян, коли мова йде про заборони, які порушили євреї того часу.

Римлян 3:20 – «Законом бо гріх пізнається».

Римлян 7:7 – «Я не пізнав гріха, як тільки через Закон».

1 Івана 3:4 – «Гріх – то беззаконня».

Римлян 4:15 – «Де ж немає Закону, немає й переступу».

**А. Необхідність Закону**

Коли апостол Павло говорив про відносини Закону і гріха в Римлян 7, очевидно, він очікував на якусь реакцію, особливо з боку євреїв, які багато знали про Закон. У віршах з 7 по 11 він заявляє, що саме Закон дав йому знання про гріх: «Я не знав би пожадливости, коли б Закон не наказував: Не пожадай» і далі говорить, що «без Закону гріх мертвий» і що коли заповідь, або Закон Божий, була дана, це призвело до того, що гріх ожив. Іншими словами, якби не було Закону, який можна порушити, то не було б гріха, бо «гріх не ставиться в провину, коли немає Закону» (Римлян 5:13). Павло передбачав реакцію на те, що Закон Божий створить проблему: «Що ж скажемо? Чи Закон то гріх? Зовсім ні!» (Римлян 7:7). Далі він додає, що Закон святий, праведний, добрий і духовний (Римлян 7:12, 14).

Отже, проблема полягає не в Законі Божому, а у творінні, яке його порушує. Бог не є автором гріха, і Йому не треба, щоб гріх існував задля Його прославлення. Усе це вказує на те, що існує абсолютна необхідність Закону як у всесвіті, так і у творінні – чи то ангельському, чи людському.

**1. У всесвіті**

Бог – Творець і Законодавець всесвіту (Якова 4:12; Ісаї 33:22). Бог створив світи із задумом, щоб вони керувалися відповідними орбітальними законами. Весь космос керується законами Бога. Без них настав би абсолютний хаос, було би зіткнення світів. Порядок і гармонія у всесвіті можуть існувати тільки тоді, коли планети будуть рухатися орбітами згідно з волею Божою. Без законів всесвіт буде хаотичним. Звісно, планети бездушні і безвольні, тому вони повинні перебувати під суверенною волею Бога і підкорятися Його незмінним законам.

**2. У творінні**

Бог – також Творець ангелів і людини. Що стосується космосу, то в Бога з цим немає проблем, тому що це бездушне і безвольне творіння. Бог розмістив планети у всесвіті, щоб вони рухалися по орбітах Його волі згідно з універсальним законом. Перший закон всесвіту – це порядок, який створює гармонію. Бог знає, що світи не повстануть проти Його закону і Його суверенної волі для них. Але коли Бог вирішив створити ангелів і у відповідний час – людину, Він не міг створити їх без волі, тобто безвідповідальними творіннями. Бог є любов, і Він бажає віддати Себе творінню, яке б могло зробити вибір і свідомо відповідати взаємністю. Отже, Бог вирішив створити істоту з волею, яка б мала владу вибирати, істоту моральну, а отже, відповідальну. А. Г. Шерлінг у своїй книзі «Походження гріха і його характеристики» (с. 7-12) дає наступні коментарі щодо гріха, які ми тут подаємо в стислій, організованій формі.

**а.** Моральна істота – це «вільна істота, створена за образом і подобою Бога». Якщо вона не вільна, вона не була б тоді створена за Його образом.

**б.** Моральна істота повинна усвідомлювати, що вона вільна. Вона не може бути вільною, якщо вона цього не усвідомлює.

**в.** Моральній істоті має подобатися користуватися цією свободою і діяти самостійно, іншими словами, їй має подобатися шукати і досягати того, чого вона бажає, шукати свого власного, особистого задоволення без обмеження. Вона не може мати цієї свободи без бажання користуватися нею, тобто чинити так, як їй подобається.

**г.** Проте чи можна моральній істоті, яка усвідомлює свою свободу, дозволити бездумно чинити так, як їй подобається? Звичайно ж, ні! Бо тоді кожен, хто діє за своїм власним уподобанням, буде робити все для себе, і проявів самостійної волі буде стільки ж, скільки існує окремих особистостей, кожний діятиме для себе, не турбуючись про загальний добробут. У результаті виникнуть некеровані і страхітливі сутички, змагання, розбрат і страждання. Сам всесвіт прийде до морального краху.

**д.** Отже, єдиною гарантією гармонії і щастя у всесвіті є підпорядкування волі всіх індивідів контролюючій волі Бога.

Таким чином, ми бачимо абсолютну необхідність Божого контролю над моральними істотами з волею, тому Бог і дав їм закон або закони, які б запобігали можливим сутичкам між самими людьми, а також появі хаосу у всесвіті. Бог, керуючись самою природою Своєї особистої сутності і через абсолютну необхідність підтримувати порядок і гармонію у всесвіті, повинен був помістити моральне творіння з волею під певний закон. Бо інакше всі створені істоти були б беззаконними, ставши законом для самих себе. Закон можна визначити як «вирішальне правило поведінки для моральних істот».

Якщо Бог – Законодавець, то Він повинен пильнувати за тим, щоб цей закон виконувався під Його владою. Він також повинен засуджувати будь-яке порушення. Якщо Бог має намір дати закон моральним істотам із волею, тоді яким повинен бути цей закон? Відповідь така: це закон Його особистого буття, закон любові. Власне, це і є закон Божого буття. Сам Бог, Законодавець, керується законом самовідданої любові. Тому творіння повинні керуватися тим самим законом, який поєднує в собі подвійні вимоги: любити Бога-Творця і любити інших істот як самих себе.

Під Божим керівництвом Божий закон вимагає добровільного і безумовного підпорядкування вільної моральної істоти. Він передбачає, щоб творіння відмовилося від своєї незалежності в діях і покорило свою волю Божій волі. Це включає самозречення, пошуки не своїх власних, але Божих шляхів і волі, і нагородою за це будуть вічне життя і вічна радість. Для того, щоб існувала гармонія між створеними істотами зокрема і у всесвіті загалом, треба, щоб всі підпорядкували свою волю єдиній контролюючій волі Творця. Це означає прийняти обмеження закону любові, який є законом Божого буття. Це означає зректися власної волі, погодившись на ведення і керівництво Божої справедливої, святої і люблячої волі.

Отже, Бог створив спочатку ангелів, а потім людину. Обидві групи істот були створені з волею, і кожна має право вибору. Вибір був простим: або власна воля, або Божа воля; незалежність або залежність; любов до Бога або любов до себе; самовдоволення або самозречення; бунт або покора; Закон або беззаконня; добро або зло.

**Б. Порушення Закону**

У світлі абсолютної необхідності закону як для всесвіту, так і для створених істот зрозуміло, що будь-яке порушення закону буде гріхом. Бог, Законодавець, виходячи з необхідності, дав Своїм творінням закон, щоб ним керуватися. Закон також мав би діяти як обмежувач для істот із волею в їх стосунках з Самим Богом та іншими вільними істотами. Мова закону така: «Ти повинен» або: «Ти не повинен».

Отже, коли Бог створив ангелів, Він створив їх духовними істотами, вільними, моральними творіннями, які мають право вибору. Вони можуть вільно вибирати, підпорядкувати свою волю Божій волі або здійснювати свою волю для власної волі з її наслідками. Єдиним законом, або заповіддю для ангелів був закон люблячого послуху Божій добрій і досконалій волі. Можливо, закон Бога для ангелів міг звучати так: «Ти повинен люб’язно коритися добрій і досконалій волі Бога, твого Творця» або словами з Матвія 4:10 – «Господеві Богові своєму вклоняйся і служи Одному Йому!». Порушення цього буде гріхом, «бо гріх то беззаконня», і цей принцип правильний і щодо закону для ангелів, і щодо закону для людей (1 Івана 3:4).

**V. ПОХОДЖЕННЯ ГРІХА**

**А. Входження гріха у світ**

Апостол Яків, розглядаючи зародження гріха, вказує на деякі важливі факти щодо походження всього зла. Принцип, який він висунув, застосовується як до ангелів, так і до людей. Він допомагає відповісти на такі запитання, як: «Хто спокусив Люцифера?» і: «Спокуси Люцифера прийшли зсередини чи ззовні?».

Якова 1:13 – «Випробовуваний (а ми можемо справедливо додати «ангел»), хай не каже ніхто: Я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого Він Сам не спокушує». Отже, Бог не спокушував і не міг спокушувати ангелів або людей на гріх. Це б порушувало Його моральні риси. Бог не створював і не узаконював гріха. Він не схвалює цього і не провокує Своє творіння на гріх. Висувати такого роду звинувачення проти Бога – означає нападати на Його святість і моральні риси.

Писання ясно показує, що першими створеними моральними істотами були ангели і що Люцифер та його ангели були першими грішниками. Гріх, таким чином, зародився на небі серед ангелів. І згодом прийшов на землю у вигляді спокусника, сатани.

**1. Люцифер – найперший грішник**

В образі царів Тиру і Вавилону ми маємо опис Люцифера, який, згідно з думкою більшості дослідників, став дияволом (Ісаї 14:12-14; Єзекіїля 28:11-19).

Це пророцтво, як ми бачимо, має двояке застосування. Мова, яка ведеться тут, не може повною мірою стосуватися земного царя, як-от царя Тиру чи царя Вавилону. Такий принцип біблійного тлумачення проходить через всю Біблію. У Бутті 3:14-15, де Бог розмовляє зі змієм, Він також розмовляє з дияволом, який ховається за змієм. Змій в Едемі став рупором і посудиною змія-диявола. Текст з Матвія 16:16-23 ілюструє цю саму істину. Коли Ісус звернувся до Петра, Він говорив з сатаною, який ховався за словами Петра. Так і в Ісаї, і в Єзекіїля Бог, говорячи про царів Тиру і Вавилону, також має на увазі князя, який ховається за цими земними князями, – сатану. Отже, ці пророцтва мають двояке застосування. У наведених нижче текстах ми знаходимо опис Люцифера до його падіння – він записаний у вигляді плану:

**а**. його називають Люцифером, що означає «досвітня зірка, сяючий, носій світла»

**б.** його називають сином ранку через його сяйво

**в.** він був сповнений краси і мудрості. Ніщо не могло приховатися від нього

**г.** він був в Едемі, Божому садку

**д.** коштовне каміння прикрашало його, як кольори – веселку

**е**. його служіння лежало у сфері музики – мистецтво гри на сурмах і бубнах було закладене в нього з дня його створення

**є**. він був помазаним херувимом і охоронцем біля Божого престолу

**ж**. він був на Святій Божій горі, займаючи високу посаду на небесах як створена істота

**з**. він ходив вверх і вниз посеред вогняного каміння, вогню Божої святості

**и**. він був досконалим на всіх своїх дорогах від дня, коли був створений.

Отже, ця ангельська істота – Люцифер – був обдарований мудрістю, світлом і красою. Він був керівником у служінні поклоніння. Був помазаним херувимом і охороняв престол Божий. Він був створений моральною істотою з волею і залежною сутністю, був створений для Божої слави і задоволення.

Саме в цьому створеному архангелі виникла «таємниця беззаконня» (2 Солунян 2:7). Як це трапилося? Який гріх скоїв Люцифер? Яка причина падіння Люцифера? Хто спокусив його згрішити? Чи створив Бог Люцифера для того, щоб той став дияволом? Шукаючи відповіді на ці запитання, треба визнати, що окремі відповіді Бог залишає Собі (Повторення Закону 29:29), але в Біблії виявлено достатньо, щоб до певної міри нас просвітити. Єзекіїля 28:15 говорить нам, що князь Тиру був досконалим в усьому від дня свого створення, поки в ньому не знайшлося беззаконня. Інші тексти Писання також говорять про диявола як про грішника.

1 Івана 3:8 – «Диявол грішить від початку».

Єзекіїля 28:16 – «І ти прогрішив...»

Івана 8:44 – «Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді».

Зло виникло в серці Люцифера. Він є автором та ініціатором всякого гріха, початком гріха, уособленням гріха, найпершим і справжнім грішником. Таємниця беззаконня почала діяти у всесвіті з цього скинутого архангела. Люцифер зіпсувався у всій своїй природі і сутності і став дияволом. Багато імен вживається для опису занапащеної природи цього архангела, що читаємо в розділі «Доктрина сатани і демонологія».

Як занапащена духовна істота, що грішить у палаючому світлі Божої святості, він став тим, хто не підлягає викупу. Хоча його мудрість і краса, які йому дав Бог, спотворилися і викривилися, Бог не позбавив його від них. Мудрість, яку він мав, стала земною, чуттєвою і диявольською (Якова 3:15).

Бог не створив цього архангела для того, щоб він став дияволом. Бог не створив грішну істоту, але Він створив істоту з волею, яка мала право вибору і стала грішною через вибір. Коли Бог каже в Ісаї 45:7: «Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю, Я Господь, Який робить це все», то Він не має на увазі, що це Він був Творцем гріха і беззаконня. Тлумачити Біблію так – означає звинувачувати Бога як засновника гріха і нападати на Його моральні риси. Бог не може і не буде робити того, що не відповідає Його праведному характеру. Слова «недоля», вжите в Ісаї 45:7, і «нещастя» – в Амоса 3:6 стосуються саме покарання, яке Бог посилає на грішників, котрі порушують Його закони.

**2. Природа гріха Люцифера**

З’ясувавши, що першим грішником на небі був Люцифер і що таким чином гріх ввійшов у всесвіт, тепер докладніше розглянемо природу його гріха. Сутністю гріха є зосередженість на собі. Походячи з цього джерела, його прогресія трояка; її також можна назвати троїстістю гріха, який складається з гордості, зажерливості, або пожадливості, і свавілля, спрямованих проти Божої волі.

**А. Гордість**

Значення слова «гордість» – «надмірна самооцінка», «зарозумілість, «марнославство, самозвеличення» або «бути піднятим у диму». Протилежні риси характеру – покірність, скромність, смирення і лагідність.

Наведемо декілька текстів із Писання, де йдеться про гордість і, як її результат, падіння.

Приповісті 16:18 – «Перед загибіллю гордість буває, а перед упадком бундючність». Без сумніву, це стосується сатани і його скинутих ангелів.

Приповісті 18:12 – «Перед загибіллю серце людини високо несеться, перед славою ж скромність».

Ісаї 14:12 – «Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная зоре».

Луки 10:18 – «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка».

Пророк Єзекіїль говорить про гордість і самовпевненість – Єзекіїля 28:1-l9. У віршах 2, 4-5, 17 він згадує про серце Люцифера, яке «піднялося» через багатство і красу. У віршах 2, 6, 9 мова йде про те, що він «підніс» себе, щоб бути богом, щоб сісти на троні Бога і поставити своє серце нарівні з серцем Божим. Гордість перетворила цього архангела на диявола. Для Люцифера краса, мудрість і помазання, які дав Бог, стали спокусою – він почав жадати поклоніння, яке належить винятково Богові. Він споглядав себе і все зосередив тільки на собі. Це відверто контрастує зі Словом, Ісусом Христом, Який зійшов з небес, впокорив Себе до смерті на хресті і був «піднесений», щоб виконати волю Отця на Голгофі (Івана 3:14, 8:28, 12:32). Після цього Він був прославлений. Люцифер прагнув піднестися, але був скинутий. Ісус принизив Себе і був піднесений.

**Б. Зажерливість і пожадливість**

Пожадливість – це незаконне або непомірне бажання, синонім до слова «зажерливість». З неї походила спокуса Люцифера. Гордість призвела до незаконного бажання домагатися чогось, що було заборонене. Павло поєднав пожадливість і зажерливість у Римлян 7:7: «… але я не пізнав гріха, як тільки через Закон, бо я не знав би пожадливости, коли б Закон не наказував: Не пожадай», посилаючись на десяту заповідь (Вихід 20:17). Бог заборонив усякому ангелу поклонятися будь-кому, крім єдиного Бога і Творця. Ангели повинні з любов’ю виконувати волю Бога і спрямовувати поклоніння до Нього. Люцифер зажадав поклоніння і хвали, які належали лише Богу (Псалмів 103:19-22; Об’явлення 4:11, 5:11-14). Це було непомірне бажання Люцифера. Історія довела цей факт. З його випробувань Христа, а також у Книзі Об’явленні видно, що диявол бажає поклоніння. Він сказав Христу в Матвія 4:9 після того, як показав Йому славу царств цього світу: «Це все Тобі дам, якщо впадеш і мені Ти поклонишся!». Ісус відповів, що всі істоти були створені, щоб поклонятися Господу Богу і служити Йому Одному (Матвія 4:10; Об’явлення 13:11-18).

Люцифер оголосив про своє хтиве бажання, коли сказав: «Уподібнюсь Всевишньому» (Ісаї 14:14). Він зажадав стати на місце Бога і прагнув поклоніння, яке належало Богу. Вважається також, що Люцифер повстав проти Слова, вічного Сина, коли Отець сказав у Євреїв 1:6: «І нехай Йому вклоняться всі анголи Божі». Люцифер позаздрив місцю і поклонінню, які були дані Слову, зажадав посісти Його місце і піднявся проти Слова. Саме з цієї причини Слово впокорило Себе і взяло на Себе тіло, щоб знищити першого грішника і весь гріх (Івана 1:13, 14-18; Євреїв 2:14-16).

**В. Свавілля**

Якщо гордість веде до пожадливості, то пожадливість веде до свавілля. Гордість і непомірне бажання Люцифера спонукали його обернути волю, яку йому дав Бог, проти Божої волі і змінити її на свавілля. Вчинок Люцифера був свідомим вчинком волі, що характерне для кожного гріха.

Пророк Ісая, говорячи про падіння Люцифера, перераховує п’ять виражень свавілля (Ісаї 14:12-14):

**я** зійду на небо

**я** поставлю престол свій вище зір Божих

**я** сяду на горі зборів на кінцях північних

**я** підіймусь вище хмар

**я** уподібнусь Всевишньому

Розглянемо докладніше, що містять у собі цих п’ять «я» сатани.

**(1) Самопіднесення**

«Я зійду на небо». Зійти – означає «йти вверх», бути піднесеним з нижчої сфери до вищої сфери.

**(2) Самозвеличення**

«Я поставлю престол свій вище зір Божих». Це значить встановити своє місце вище інших ангельських зір і зайняти посаду керівника.

**(3) Сходження на престол**

«Я сяду на горі зборів на кінцях північних». Сходження на престол на горі зборів означає бажання досягти поклоніння з боку інших ангельських істот. Мається на увазі згадка у Псалмів 48:1-2, коли збори Ізраїлеві збирали, щоб поклонятися Господу на горі Сіон, яка міститься на кінцях північних. Сатана згрішив перед самим престолом Бога.

**(4) Незалежність**

«Я підіймусь вище хмар». Це передбачає не лише самопіднесення, але також пошук стану незалежності – бути над хмарами. Усі істоти були створені ще й тому, щоб бути залежними від Бога. Сатана забажав стати незалежним, щоб імітувати і вдавати Бога. Він зрікся залежності від Бога, вважаючи, що може бути незалежним і обходитися без Бога. Проте лише Всевишній є Тим, Хто незалежний і самодостатній. Усе творіння у своєму існуванні залежить від Нього. Залежність від Бога включає віру. Отже, незалежність – це гріх.

**(5) Самообожнювання**

«Я уподібнюсь Всевишньому». Він не хотів бути «як Бог» щодо характеру, але «як Бог» щодо незалежності і прийняття поклоніння від інших істот. З цього часу диявол завжди прагне стати Богом. Він є богом цього світового порядку (2 Коринтян 4:4). Він ув’язнив цей вік тим, що так, як Бог, отримує поклоніння, чого зажди прагнув (Об’явлення 13; Матвія 4:9-10).

Отже, диявол, як створена ангельська духовна і моральна істота із волею, повстав проти Бога-Творця в бунтарській гордості і свавіллі. Але замість піднесення він впав. У пошуках того, що не належало йому по праву, він втратив навіть те, що йому належало. Свавілля стало насінням гріха для всіх гріхів. Усі плоди гріха були в цій формі насіння. Ніяке творіння не може осягнути всього значення цього насіння гріха і його повного розвитку у всесвіті між ангелами і людьми.

Самолюбство – це егоцентризм. Коли власне «я» підноситься, як Бог, це самообожнювання. Замість того, щоб бути богоцентричним, Люцифер став самоцентричним, самокерованим, самовпевненим, зосередженим на собі. Він став уособленням егоїзму. Пишаючись своєю власною красою, мудрістю, помазанням і служінням, він піднявся в гордості, забувши, що отримав це все від Бога. Потім він замахнувся на ще вище становище – на місце Бога. І цим самим спрямував свою волю проти волі Бога – і впав.

**3. Скинуті ангели**

Писання вказує, що інші ангели згрішили з Люцифером. Вони порушили даний їм закон і, як Люцифер, повністю перетворилися на відступників, які не підлягають викупу.

2 Петра 2:4 – «Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду (по-грецьки до «тартару») і передав зберігати на суд».

Юди 6:6 – «І анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, Він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня».

Багато дослідників вважають, що диявол повів за собою третину ангелів, коли згрішив і впав (Об’явлення 12:3-4).

Бог створив усі істоти, архангелів і ангелів, щоб вони виконували Його волю. Божа воля повинна була бути найвищим задоволенням їхнього існування. Бог не створив їх простими машинами, що будуть коритися без причини, без розуму, почуттів і волі. Він створив кожну істоту з волею, здатною обирати, коритися Божій волі чи противитися. Люцифер та його ангели обрали власну волю і цим відкинули волю Бога.

Анголи, які не піддалися волі сатани, але покорилися волі Божій, відомі як «вибрані ангели» (1 Тимофія 5:21). Їх нагородою стала безгрішна досконалість, від якої неможливо відпасти і яка зробила їх навіки безпечними. А диявол і його ангели будуть покарані в озері вогняному на вічні віки (Матвія 25:41; Об’явлення 20:11-15).

Отже, сатана був найпершим грішником, відповідальним за те, що гріх ввійшов у всесвіт. Тоді він очолив бунт ангелів і, врешті-решт, став причиною падіння людини через Адама.

**Б. Входження гріха в людство**

Попередні висновки про входження гріха у всесвіт через ангельський світ допоможуть нам зрозуміти входження гріха в людство, бо це передбачає ті самі фундаментальні принципи.

1. **Створення людини**

Книга Буття розповідає про створення людини як істоти із волею, морально відповідальною і розумною (Буття l:26-28, 2:7, 15-25). І, як зазначено в доктрині про людину, ця істота була створена за образом і подобою Бога; як триєдина істота, яка має дух, душу і тіло. Безгрішність Адама була невипробуваною досконалістю. Він та Єва були поміщені в Едемському саді, ідеальному місці на землі, і безперешкодно спілкувалися зі своїм Творцем.

1. **Випробування людини**

Необхідно було, щоб людина пройшла через випробування, як це було з ангельським творінням. Хоча людина створена з волею, вона повинна була стати під закон Божий, особливо заради людства, яке мало ще з’явитися. Адам і Єва повинні були зробити свій вибір між волею Бога і своєю власною; вибрати залежність від Бога або незалежність; самовідданість або самовдоволення. Тому Бог дав їм один закон, передбачивши покарання за його порушення. Цей закон записаний у Бутті 2:17: «Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!». По суті, це була десята заповідь, яка говорить: «Не пожадай...» (Вихід 20:17).

1. **Спокушання людини**

У Бутті 3:1-6 описана Божа історія про спокушання людини і про входження гріха в людство. Слово «спокушувати» буквально означає «перевіряти, випробовувати, доказувати». Випробування було зосереджене навколо особливого, незвичайного дерева, яке росло в Едемському саду: дерева пізнання добра і зла. Конкретніше мова йшла про послух одній із заповідей Божих, даних у Бутті 2:17. Людині було дозволено їсти з усіх дерев у саду, у тому числі і з дерева життя. Тільки одне дерево було заборонене – дерево пізнання добра і зла. Перед людиною постав вибір: слухняність або непокора волі Бога. Людина знала, що наслідком її вибору буде життя або смерть. Будучи творінням із волею, вона мала право вибору. Текст із Повторення Закону 30:19, звернений до Ізраїлю, цілком міг бути адресований Адамові: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє».

У випробуванні людини Бог дозволив дияволу, найпершому грішнику, спокушати її (Матвія 4:3; 1 Солунян 3:5). Як було зазначено, спокуса Люцифера вийшла з його середини, це гордість, яка призвела до пожадливості, а для людини спокуса прийшла ззовні, це пожадливість, яка призвела до гордості. Треба зазначити, що спокуса не є гріхом. Піддатися спокусі – це гріх.

Далі розглянемо аспекти спокуси людини.

**А. Спокушений у тілі, душі і дусі**

Бог дозволив змієві спокушати Адама і Єву, щоб перевірити, чи вони підтвердять найвищу посвяту своєї волі Божій волі у люб’язній покорі, чи схиляться до власної волі. Спокуса сатани впливала на все людське єство: дух, душу і тіло (1 Солунян 5:23). Впливала іззовні досередини.

1. Спокушання тіла, пожадливість плоті. Дерево було добрим для їжі.
2. Спокушання душі, пожадливість очей. Дерево було приємне для очей.
3. Спокушання духа, пиха життєва. Дерево було створене, щоб зробити людей мудрими, вчинивши їх богами, що знають добро і зло.

Отже, людину у її троїстій сутності спокушали три речі, згадані в 1 Івана 2:15-17. Коли людина впала, то впала тілом, душею і духом, чинячи гріхи тіла, гріхи душі і гріхи духа. Це призвело до тотальної порочності.

**Б. Спокушання до пожадливості, гордості і свавілля**

Люцифер, який був ангельською духовною істотою, спокусився до гріха зсередини. Гріх зародився в ньому, коли він запишався, споглядаючи властивості, які дав йому Бог. Думаючи про себе більш ніж потрібно, він зажадав посісти місце Бога і свідомо виступив проти волі Божої в бунті. Зародження гріха в людині відбулося дещо по-іншому, тому що спокуса згрішити прийшла до неї ззовні. Люцифер спочатку звернувся до зовнішнього боку людського буття, зваблюючи людину домагатися того, що по праву їй не належало. Ця пожадливість призвела до гордості, а потім – до свавілля і виступу проти Божої волі. Таким чином, для Люцифера це були гордість, пожадливість і свавілля, тоді як для людини – пожадливість, гордість і свавілля.

1. **Хтивість або пожадливість**

Спокуси змія були спрямовані на дані Богом внутрішні інстинкти людини. Сатана завжди намагається використати і перекрутити ці основні закони людського буття. Бог дав людині п’ять основних інстинктів:

**(а) закон самозбереження** робить її здатною турбуватися про себе

**(б) закон самозабезпечення** робить її здатною здобувати все, необхідне для життя і самостійної підтримки

**(в) закон самопідтримування** – інстинкт пошуку їжі

**(г) закон саморозмноження** – статевий інстинкт, за допомогою якого людина може бути плідною і розмножуватися на землі

**(д) закон самоствердження**, за допомогою якого людина покоряє і панує на землі

Перша спокуса сатани була спрямована на тіло, коли він показав жінці, що плоди з дерева були добрими для їжі. Це було звернення до бажання плоті, до законного відчуття апетиту, яке дав Бог. І це бажання можна було задовольнити плодами будь-якого іншого дерева, окрім плоду дерева пізнання добра і зла. Отже, спокуса мала на меті викликати в людині пожадливість і прагнення до забороненого плоду (Вихід 20:17; Римлян 7:7). Спокуса була визискуванням або перекрученням інстинкту, який Бог дав як закон людського буття. Змій продовжував спокушувати жінку, щоб вона порушила одну з Божих заповідей.

1. **Гордість**

Спокуса має в собі те, що виникає з надмірного бажання, точніше – з гордості. Заява сатани: «… станете ви, немов боги, знаючи добро і зло» була зверненням до «его», зверненням гордості, використанням закону самоствердження. Сам Люцифер хотів стати «як Всевишній», бути «як Бог»; і тепер його звернення до людини пропонувало стати «наче Боги». Спокуса апелювала до людини, закликаючи набути мудрості і знань, яких у неї не було і які закон Божий забороняв.

1. **Свавілля**

Звабившись закликом змія, людина зробила фінальний крок до незалежної та обміркованої дії волі. І це було головною метою спокуси сатани. Хоча всі спокуси спрямовані на дух, душу і тіло (або на всі складові людського буття ), та в дії гріха свавілля ціллю сатани була дістатися до волі людини. Він хотів, щоб людина повелася свавільно, виступила проти Божої волі і чинила свою волю незалежно від Бога. Сатана не встояв через своє свавілля, не встояв і Адам.

Отже, людина здійснила свою волю; вона обрала шлях непослуху Божій волі, Закону і Божому Слову. Слово Боже – це Його воля, а Його воля є Його Словом. Слово Бога також є Законом. Людина вирішила бути незалежною від Бога, бути себелюбною, бути самою собі законом, обожнювати себе, керуватися свавільністю і, таким чином, обрала смерть для себе і для всього ненародженого людства, що перебувало в її стегнах (Римлян 5:12, 21, 7:14, 24; Псалмів 51:5). Адам не був ініціатором гріха, але згрішив через свідомий вибір. Він був відповіддю на принцип гріха. Місце гріха – у волі.

**В. Спокушання стосовно Закону**

Іншим важливим питанням для вивчення спокушання в Едемі, а також у всіх спокушаннях з тих пір була атака на Закон Божий. Одна з заборон, яку Бог дав людині в Бутті 2:17, була Божим Законом, заповіддю, словом і волею. Спокуса була прямим нападом диявола, «беззаконника», на Закон Бога, якому людина мала коритися. Порушити цей Закон – означало порушити всі закони, як про це говориться в Якова 2:10: «Бо хто всього Закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає». Адам згрішив, коли він і його дружина порушили один Закон. Як написано в 1 Івана 3:4, що порушення Закону – це гріх.

Змій підірвав репутацію Божого Закону, щоб спонукати людину вчинити свавільно. Він повинен був напасти на Закон перед тим, як мати змогу спонукати людину порушити його. Ось які послідовні кроки цього процесу:

(1) Змій вклав сумніви в розум жінки щодо Слова і Закону Божого. Він запитав її: «Чи справді Бог це казав?». Сумнів стосовно авторитету проголошеного Слова – це початок невірства.

(2) Жінка додала до Слова, заявивши, що їм було заборонено доторкатися до дерева.

(3) Жінка також сфальсифікувала Слово, і зруйнувавши його ефективність, коли сказала: «… щоб вам не померти» (порівняйте з Буття 3:3 і 2:17).

(4) Змій збрехав проти Слова, коли сказав: «Умерти – не вмрете».

(5) Змій звів наклеп на Слово нападками на Божі наміри, коли натякнув, що Бог заховав від них привілей стати як боги, щоб знати добро і зло.

(6) Жінка була обдурена, повіривши брехні сатани, а не Слову Божому, і таким чином впала у зневіру (1 Тимофія 2:13-15). Адам згрішив свідомо. Він не був обдурений, тому цей гріх залічений йому за провину як носію насіння всього людського роду (Римлян 5:12-21, 14:23).

**4. Гріхопадіння людини і його наслідки**

Гріх Адама був свідомим вибором, свідомою дією волі проти даного Закону. Це було державною зрадою проти Бога і відкритим бунтом. Гріхопадіння мало наслідки не тільки для Адама, але й для всіх його ненароджених нащадків. Окреслимо найближчі, а також довготермінові наслідки гріхопадіння.

**а. Найближчі наслідки гріхопадіння**

**(1) Втрачена невинність** (Буття 2:25, 3:7)

«І пізнали, що нагі вони». Почуття сорому з’явилося в Адама і Єви після їхнього непослуху. Без сумніву, до падіння вони були зодягнені в шати світла (Псалмів 104:2). Усі відкуплені від гріха будуть мати у вічності прославлене, як у Христа, тіло, яке буде божественними шатами для духа (Филип’ян 3:21; 2 Коринтян 5:1-5).

**(2) Знання добра і зла**

У їх розум прийшло подвійне знання добра і зла. І хоча вони знали і добро, і зло, вони могли творити тільки зло (Римлян 7:18-24). Цікаво зазначити, що дерево пізнання добра і зла, про яке йдеться в Книзі Буття, не згадується в Об’явленні, але там є дерево вічного життя, яке відновив Христос.

**(3) Закон сумління в дії**

У момент гріхопадіння людини почав діяти закон сумління: «Їхні думки, що то осуджують, то виправдовують їх» (Римлян 2:14-15). Сумління породжує вину.

**(4) Закон діл**

Відчуття провини спонукало їх до діл, щоб належним чином постати перед Богом у прохолоді вечора. Вони скріпили фігове листя і зробили опаски, щоб прикрити свою наготу (Буття 3:7).

**(5) Страх Божий**

Гріх та докори сумління змусили їх сховатися від присутності Божої (замість любові гріх приніс страх). Коли Бог прийшов, вони сховалися між деревами саду (Буття 3:8).

**(6) Звинувачення інших**

Коли їх покликав Господь, Адам з Євою сховалися. Бог очікував від них покаяння за гріх. Проте вони обоє почали звинувачувати іншого за гріх. Адам побічно звинувачував Бога: «Жінка, що дав Ти її...» Він звинувачував також жінку: «Жінка подала мені з того дерева, – і я їв». Жінка звинувачувала змія: «Змій спокусив мене, – і я їла». Це була спроба збалансувати свою провину, переклавши її на інших (Буття 3:19-13).

**(7) Зіпсована природа людини**

Коли гріх увійшов у людину, він цілковито зіпсував її дух, душу і тіло. Людина стала повністю розпусною:

**(а) дух людини**

Дух людини, який є світильником Господа (Приповісті 20:27), був укинутий у темряву і втратив стосунки з Богом;

**(б) душа людини**

Душа людини із розумом, волею і почуттями також зазнала впливу. Розум став самоцентричним, почуття – неконтрольованими, а воля відхилилася далеко від Божої (Ефесян 2:1-3, 4:17-19; 2 Тимофія 2:25-27; Буття 6:5, 12; Римлян 1:18-31, 8:7-8). Гріх спричинив незгоду розуму і моралі. Людські почуття занечистилися (Тита 1:15);

**(в) тіло людини**

Тіло людини та його відчуття стали суб’єктом спотворених інстинктів, хвороб і смерті. Замість Божого порядку: дух – душа – тіло все змінилося: людське тіло і душа стали контролювати духа. Тепер у людині діє принцип гріха. Гріх проник у природу людини, хоча ніколи не призначався там бути, що пояснює, чому людина прагне позбутися його. Треба пам’ятати, що гріх не є фізичною річчю, це духовний закон, хоча і виявляється фізично (Галатів 5:19-21; Римлян 8:7; Марка 7:21-23; Буття 6:5; Єремії 17:9). Гріх, як духовний закон усередині людини, хоче проявлятися через гріхи духа, гріхи душі і гріхи тіла.

Треба також зазначити, що сім безпосередніх наслідків належать до довготермінових наслідків гріхопадіння для всього людства.

**б. Довготермінові наслідки гріхопадіння**

Повний ефект гріхопадіння не проявився в Адамі і Єві відразу, але продовжився на їх нащадках, на всьому людському роді. У двох підпунктах ми підсумували довготермінові наслідки падіння для людства.

1. **Гріх перейшов на всіх людей**

Римлян 5:12 чітко пояснює, що через одну людину гріх увійшов у світ і всі згрішили в Адамі. Коли згрішив Адам, усі люди згрішили, бо вони перебували ще в стегнах Адама. Усі стали грішниками в Адамі як родоначальникові і представникові всього людського роду (Римлян 5:19). У цьому розумінні гріх спадковий і загальний. Усі Адамові нащадки народжуються в гріху. Усі народжуються з грішною і розбещеною натурою. Тому всі повинні народитися згори.

Римлян 3:23 – «Всі згрішили, і позбавлені Божої слави».

Римлян 3:9-18; Псалмів 53:1-3 – «Нема праведного ані одного; нема, хто розумів би; нема, хто Бога шукав би, – усі повідступали, разом стали непотрібні».

1 Царів 8:46 – «Немає людини, щоб вона не згрішила».

Галатів 3:22 – «Та все зачинило Писання під гріх».

Ісаї 53:6 – «Усі ми блудили, немов ті овечки».

Римлян 5:12 – «Через гріх одного чоловіка згрішили всі».

(Дивись також: Псалмів 14:1-3, 51:5; Єремії 17:9; Марка 7:21-23; Матвія 15:18-20; Ісаї 1:5-6; Йова 14:4; Ефесян 2:1-5; 1 Івана 1:8-10, 3:8-10, 5:19; Римлян 6:17; 7:14; Івана 8:44).

Адам продав своїх ненароджених нащадків у рабство сатанинського царства темряви, і всі стали дітьми диявола. Всі підпали під прокляття Закону (Галатів 3:10). Хоч кожен гріх, здебільшого, коїться проти Бога (Псалмів 51:4), Адам також згрішив проти всього людства. Порушення Закону з його боку привело все людство під гнів Божий (Римлян 4:15).

Людина стала грішником через перворідний і фактичний гріх. Перворідний гріх успадкований від Адама. Фактичний гріх – це гріх, який людина чинить. Через те, що людина грішна за своєю природою, вона також грішна у вчинках. Вона робить те, що робить, тому що вона така. Вона грішна не через те, що грішить, але грішить тому, що вона грішна. Людина також відповідальна перед Богом за свої гріхи, але не за гріхи своїх попередників (Єремії 31:29-30; Єзекіїля 11:21, 18:4, 20).

Просування гріха, як це видно в Люцифера і в Адама, стало активним і в людині. Гріх почався в Люцифері зсередини – саме гордість призвела до пожадливості і свавілля; а в Адамі він почався ззовні – саме пожадливість призвела до гордості і свавілля, тому людина тепер піддається гріху як зсередини, так і ззовні. Тепер всередині грішної людини перебувають самоцентричність і гордість, усередині виникає пожадливість і веде її до звеличення власної волі над Божою волею. Це схоже на прогресію гріха в Люцифері. Але, маючи природу Адама, людина також піддається пожадливості, яка підіймається ззовні і змушує її звеличуватися в гордості і налаштовувати свою волю проти Божої волі.

1. **Смерть перейшла на всіх людей**

І як гріх увійшов у світ через одну людину, так само прийшло і покарання за гріх. Це покарання – смерть (Римлян 3:12-21, 6:23; Буття 2:17). Усі згрішили і всі померли «в Адамі», батькові і представникові людського роду (1 Коринтян 15:21-23, 45:50). Смерть була також чужа для людини. Людина була створена із здатністю жити вічно і не мусила вмирати. Вона мала доступ до дерева життя, але коли гріх став загальним, так само і смерть прийшла на всіх (Буття 3:22).

**в. Божий суд проголошений і приведений в дію**

**(1) Суд над змієм**

Змій був проклятий безповоротним прокляттям. Під час цього проголошення була дана обітниця про визволення через Месію. Насіння жінки повинно стерти голову змія у відповідний час (Римлян 16:20; Луки 10:18; Буття 3:14-15; Об’явлення 20:1-3,10).

**(2) Суд над жінкою**

Страждання та біль при народжуванні дітей та влада чоловіка над нею – такий вирок був проголошений для жінки (Буття 3:16; 1 Тимофія 2:13-15).

**(3) Суд над чоловіком**

Суд, проголошений над чоловіком, передбачав, що він потітиме від важкої праці, щоб заробити собі на існування, поки смерть не спіткає його (Буття 3:17-19).

**(4) Суд над землею**

Земля була проклята терниною і осотом. Замість того, щоб квітнути, як сад Едемський, вона зазнала прокляття (Буття 3:17-18; 2:4-6, 15). Це також вплинуло на тваринний світ, який став диким, ворожим і бунтівним щодо верховенства людини.

**(5) Суд над гріхом через смерть**

У Римлян 6:23 говориться: «Заплата за гріх – смерть» (Якова 1:15; Єремії 31:30; Єзекіїля 18:20). Бог сказав Адаму: «У день їди своєї від нього ти напевно помреш». Більш дослівно – «помираючи, ти помреш» (Буття 2:17). Смертна кара торкається трьох аспектів людини:

**(а) фізична смерть** – відокремлення духа від тіла. Смерть почалася в тілі Адама в той момент, коли він згрішив, і здійснилась через 930 років (Еклезіястова 12:7; Буття 2:17; Числа 16:29, 27:3; Псалмів 90:7-11).

**(б) духовна смерть** – відокремлення духа від Бога. Це говорить про мертву в переступах і гріхах людину, яка втратила спілкуванням із Богом (Івана 5:24; Римлян 5:12-21, 8:6; Ефесян 2:1, 5; 1 Тимофія 5:6).

**(в) вічна смерть** – відокремлення духа і душі від Бога навіки в вогняному озері. Смерть – це не припинення існуванням чи повне знищення, але вічне відокремлення від Бога через гріх (Матвія 25:41, 10:28; 2 Солунян 1:9; Євреїв 10:31; Об’явлення 14:11, 20:11-15).

**6) Суд через вигнання з Едему**

Останнім вчинком Бога в історії Буття було рішення, щоб через смерть невинної жертви забезпечити заступницьке покриття і потім вигнати людину з Едемського саду. У воротах Едему Бог поставив херувима з палаючим мечем, який повертався в усі боки, щоб не допустити людину до дерева вічного життя. Саме на цьому місці Бог помістив ознаку Своєї присутності, куди людина може прийти для поклоніння і жертвоприношення. Христос прийде в належний час, знищить гріх, знов відкриє рай для людини, таким чином відновивши їй доступ до дерева життя (Об’явлення 22:14). Гріх відокремив людину від Бога (Ісаї 59:2) і мусить бути засуджений раніше, ніж зможе відновитися досконале спілкування між Богом і людиною.

**VI. ЗАКОН ГРІХА**

У цьому розділі слово «закон» вживається стосовно принципу дії або того, як річ працює (наприклад, закон тяжіння). Отже, ми звернемось до місць Писання, де йдеться про те, як гріх діє. Найкраще біблійне резюме закону гріха міститься в Якова 1:14-15: «Але кожен спокушується, як надиться й зводиться пожадливістю власною. Пожадливість потому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть».

Згідно з описом апостола Якова, розрізняють чотири основні елементи дії гріха. По-перше, існує пожадливість, яка є хибним бажанням людського серця. Далі йде спокуса – зваба, що полює за пожадливістю, яка міститься всередині людини. Коли людина піддається спокусі своєї пожадливості, вона схиляється до скоєння гріха, а гріх, ідучи своїм шляхом, завжди спричинює смерть.

Треба наголосити на важливому елементі у викладі апостола Якова –вживанні репродуктивної мови. Інші автори Біблії також уживають такого роду образність (Псалмів 7:14; Дії 5:4; Івана 14:30; розширений переклад Римлян 7:7). Пожадливість розглядається як жіноча яйцеклітина, яка отримує чоловіче насіння спокуси. Таким чином, коли людина впадає в спокусу, у ній відбувається зачаття гріха. Це зачаття, врешті-решт, веде до народження гріха, який є умисною дією всупереч Божої волі. І, як зауважує апостол Яків, коли це немовля на ім’я «гріх» виростає, воно перетворюється на смерть.

**VII. ЗАКОНИ БОЖІ**

Ставлення Закону до гріха розглядалося в попередньому підрозділі. Проте, підсумовуючи доктрину гріха, було б корисно зробити стисле резюме різних законів, згаданих у Писанні, особливо того, про що говорить апостол Павло у Посланні до римлян. Буде видно, що людина порушила один Закон Божий, і таким чином привела весь людський рід під осудження і смерть. Дія примирення полягає в тому, щоб привести людину до послуху, який Адам втратив, повернути її до гармонії з Законом Бога – Царським Законом люблячої покірливості і вічним життям.

Зазначимо ці закони зі стислою, але доречною приміткою.

**A. Закон** (Римлян 2:12)

Цей вираз часто вживається в широкому, узагальненому сенсі для позначення волі Божої (1 Івана 3:4; Римлян 7:22).

**Б. Закон сумління** (Римлян 2:14-15)

У момент, коли людина згрішила, цей закон почав діяти (Буття 3:7-10). Він також називається законом нашого розуму (Римлян 7:23).

**B. Закон діл** (Римлян 3:27)

Грішне сумління спонукало людину діяти власними зусиллями за законом діл, щоб прикрити себе і виглядати пристойно перед Богом (Буття 3:7-10). Сумління спонукує людину шукати примирення за її гріхи перед Богом.

**Г. Закон віри** (Римлян 3:27)

Приношення жертви, яка забезпечила Адама і Єву шкіряним покриттям, вимагало дії закону віри; віри в заступницьку смерть іншого для того, щоб достойно виглядати перед Богом (Буття 3:21-24).

**Д. Закон Десяти заповідей** (Римлян 7:7)

Це ясно говорить про Закон Божий, який міститься в Десятьох заповідях, даних народу Ізраїлю (Вихід 20). До цього часу Бог мав справу з людьми за законом сумління. Ось чому Павло говорив, що гріх існував у світі від Адама до Мойсея, але Закон прийшов за часів Мойсея, щоб дати більш зрозуміле і повне визначення гріха (Римлян 5:13-14, 3:20, 4:15, 7:7).

Для ізраїльського народу Закон був потрійним:

**1. Моральний закон** (Повторення Закону 4:2-15, 5:6-22)

Десять заповідей на двох кам’яних таблицях були моральним Законом. Фактично, Закон давався тричі. Перший раз його було проголошено народу усно (Вихід 19-20; Повторення Закону 4-5; Євреїв 12:18-20). Потім він був написаний на кам’яних таблицях, які Мойсей розтрощив під час фестивалю золотого тельця (Вихід 32- 34). Заповіді були знов написані на інших таблицях, які були покладені до ковчега свідоцтва під скропленим кров'ю віком (Вихід 34:1-9, 40:20-21). Перші чотири заповіді стосуються взаємостосунків людини з Богом; інші шість – взаємовідносин людей між собою.

**2. Соціальний Закон** (Вихід 21-24; Повторення Закону 31:10-13, 24-26)

Записані в книзі, яка називається книгою Закону, або книгою Заповіту, соціальні закони просто були приписами до застосування морального Закону. Ця книга пізніше була покладена в ковчег свідоцтва.

**3. Обрядовий Закон** (Вихід 25-40; Левит 1-27)

Ці закони також були записані в книзі Закону і містили ритуали свят Господніх, священства, систему жертвоприношень і храмових служінь. Вони також входили до Книги Господа.

Закон дає найповніше і найяскравіше визначення гріха, і в цьому частково полягала причина, чому він був даний. Закон дав людям досконалі, праведні і святі стандарти. Він пояснює гріх. Проте, будучи зовнішнім, Закон міг говорити людині, як чинити, і засуджувати її за невиконання цього, але не міг дати їй сили, щоб виконати це. Отже, він був вжитий, щоб привести людину до Бога у Христі задля відкупительної милості (Римлян 3:20; 1 Івана 3:4; Галатів 3:24; Римлян 7:1-25).

Ретельне вивчення різних переліків гріхів, даних у Новому Заповіті, показує, що вони всі є порушенням Божих заповідей. (Прочитайте і порівняйте наступні тексти з Писання з Десятьма заповідями: Римлян 1:18-31; Марка 7:21-23; Матвія 15:19-20; Ефесян 4:25-32; Об’явлення 22:15; Вихід 20:1-17; Галатів 5:19-21).

**Е. Закон гріха і смерті** (Римлян 7:23, 8:2)

Закон гріха ввійшов у людину тієї ж самої миті, коли вона порушила Божий Закон у серці. Зовнішня дія була лише зовнішнім проявом внутрішнього падіння. Закон смерті став результатом покарання (Буття 2:17).

**Є. Закон Духа життя** (Римлян 8:2)

Це протилежність до закону гріха і смерті. Він був символічно зображений у дереві вічного життя, яке людина втратила, але яке відновлене в Христі силою Святого Духа (Буття 2:9; Об’явлення 2:7, 22:14).

**Ж. Закон праведності** (Римлян 8:4, 9:31)

Цей закон – також протилежність до закону гріха. У Христі Ісусі закон праведності поміщений у людину, щоб перемогти закон смерті і гріха. Наміри Бога полягають у тому, щоб покінчити з гріхом і дати вічну праведність через Христа (Даниїла 9:24).

**3. Царський Закон любові** (Римлян 13:8-10; Якова 2:8-10)

Це найвищий Закон Божої сутності, до якого людину приведе відкуплення. Милість Божа в Христі повертає людину назад до Закону люблячої покори волі Божій. Любов є виконання Закону. Проти любові не існує Закону (Галатів 5:23). Лише в Господі Ісусі Христі є відповідь на проблему гріха. Його спасительна милість розправляється з законом гріха і повертає людину до Закону, від якого вона відійшла.

Гріх є беззаконням, егоїзмом і свавіллям. Але завдяки рятівній силі хреста в Бога будуть люди, які без вагань, добровільно і з любов’ю підкорять свою волю Його добрій і досконалій волі. Бог напише Свої закони в їх серцях, і з гріхом в них буде покінчено. Закон, порядок і гармонія навічно запанують у всесвіті на засадах Нового Заповіту (Євреїв 8:8-13, 13:20; Єремії 31:31-34).

Писання закінчується такими словами: «Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя» (Об’явлення 22:14). Адам втратив дерево життя через порушення однієї заповіді. Та це відновилося через Христа послухом Його заповідям.

**Розділ 10**

**ДОКТРИНА ХРИСТА**

|  |
| --- |
| Писання свідчить, що Господь Ісус Христос є вічним Сином Божим, Який завжди існував з Отцем і Святим Духом, Який через Своє втілення прийняв подобу людини і став Боголюдиною. В одній Особі Христа поєдналися дві природи, людська і божественна, і кожна – у своїй довершеності і цілісності. Вони відмінні, але неподільні, отож Він повністю Людина і повністю Бог. Саме це безгрішне поєднання божественної і людської природ робить Його єдиним правомірним жертвенним Посередником між Богом і людиною. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**I. ВСТУП**

**II. ЄРЕСІ ЩОДО ОСОБИ ХРИСТА**

**A. Ебіоніти**

**Б. Гностики**

**B. Аріани**

**Г. Аполінаріани**

**Д. Несторіани**

**Е. Євтихіани**

**Є. Монофізити**

**III. ОРТОДОКСАЛЬНЕ СУДЖЕННЯ ЩОДО ОСОБИ ХРИСТА**

**IV. ПРОРОЦТВА ЩОДО ІСУСА ХРИСТА У СТАРОМУ ЗАПОВІТІ**

**А. Божественність Христа**

**Б. Людська природа Христа**

**V. ВТІЛЕННЯ ХРИСТА**

**A. Факт втілення**

**Б. Необхідність втілення**

**B. Природа втілення**

**Г. Причини втілення**

**VI. БОЖЕСТВЕННІСТЬ ХРИСТА**

**A. Божественні властивості**

**Б. Божественні імена**

**B. Божественні дії**

**Г. Божественне поклоніння**

**Д. Божественні заяви**

**Е. Божественна спорідненість**

**VII. ЛЮДСЬКА ПРИРОДА ХРИСТА**

**A. Людська природа Христа**

**Б. Безгрішність Христа**

**B. Приклад Христа**

**VIII. ПОСЕРЕДНИЦТВО ХРИСТА. БОГОЛЮДИНА**

**А. Об’явлення у Старому Заповіті**

**Б. Об’явлення в Новому Заповіті**

**B. Підтримуваний баланс**

**I. ВСТУП**

В Євангеліях відкриваються два найголовніші питання стосовно Господа Ісуса Христа. Ці питання поставив Сам Христос – релігійним керівникам Свого часу, а також Пилат – натовпу, який прагнув розіп’яти Ісуса.

Матвія 22:42 – «Що видумаєте про Христа? Чий Він син?».

Матвія 27:22 – «А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос?».

План спасіння людей, який Бог виявив у Христі, залежить від відповіді на ці запитання. Те, як людина вірить в Ісуса Христа, визначає її ставлення до Христа. А це, у свою чергу, визначає вічну долю людини. Біблія проголошує, що Ісус Христос є вічним Сином Божим, Який через Своє непорочне народження, безгрішну людську природу, заступницьку смерть, через поховання і воскресіння приніс досконалу жертву за гріх і тим самим зробив відкуплення можливим для грішної людини. Поза Христом і тим, що Він звершив, немає жодного іншого способу, яким можна наблизитися до Отця (Івана 14:16; Євреїв 7:25).

Доктрина Христа складається з двох основних частин:

1. **Особистість** Христа: Хто Він?

2. **Праця** Христа: що Він зробив?

У цьому розділі розглянемо Особистість Христа, а в наступному – працю Христа. Цілий ряд різноманітних поглядів зосереджений навколо Особистості і праці Христа. Доктрини всіх релігій можна перевірити за їх поглядами на Особистість і працю Христа.

**II. ЄРЕСІ ЩОДО ОСОБИ ХРИСТА**

Зерна всіх основних єресей щодо Особи Христа зародилися в часи ранньої Церкви і розглядалися в Євангеліях і посланнях апостолів. У наш час, фактично, уже немає нових єресей, а всі вони, швидше, є відродженням античних. І саме через ці єресі різні собори отців Церкви збиралися разом, щоб сформулювати доктринальні положення і переконання віри і захистити біблійну христологію.

Далі надаються характеристики найбільш поширених єресей щодо Особи Христа, на яких хибні культи у християнському світі базують своє вчення.

**А. Ебіоніти**

Ебіоніти – це єврейські християни, які жили на початку ІІ століття. Їх назва походить від єврейського слова «ебіон», що означає «бідний», «принижений», «гноблений». Через свою бідність вони вважали себе єдиними істинними послідовниками Христа. Ебіоніти вірили, що єврейські церемонії, дані через Мойсея, обов’язкові для християн. Визнаючи вчення Петра та Якова, вони не приймали послань Павла (дивись Колосян 2:13-17, де відкидається єврейська обрядовість, яка прибита на хресті і вже не обов’язкова для тих, хто вірує в Христа). До свого занепаду в 135 р. вони були поділені на дві течії: фарисейські ебіоніти – наступники юдаїзму часів Павла, та ессейські ебіоніти, які були більш толерантними до необрізаних не єврейських віруючих, що дотримувалися суботи та інших юдейських звичаїв.

Основна єресь ебіонітів стосувалася Особи Христа. Вони відкидали божественність Христа, і не приймали Його надприродного зачаття. Відкидаючи божественність Христа, вони вважали Його звичайною людиною. Вони відкинули Його божественність, тому що вважали, що це суперечить факту, що Бог – один. Вони вчили, що коли б Христос був Богом, це б суперечило монотеїзму – віруванню в те, що існує тільки один істинний Бог. У наш час існують культи, які підтримують цю єресь і відкидають божественність Христа.

**Б. Гностики**

Гностики виникли приблизно в той самий час, що й ебіоніти, однак вони впали в іншу крайність, повністю відкидаючи людську природу Христа. Гностиків також називали «доцетае», що означає «ввижатися» або «з’являтися», тому що саме так вони розглядали Особу Xриста. Здебільшого серед гностиків виділялися три течії, які притримувалися однакових єретичних поглядів на людську природу Христа.

1. «Доцетае» – ця група відкидала реальність тіла Христа, говорячи, що Його тіло було просто примарною з’явою.

2. Гностики – ця група вчила, що Христос мав реальне тіло, але заперечували факт, що воно було фізичним, матеріальним. Вони вважали, що, оскільки тіло спадково гріховне, то тіло Христа не могло бути плотським.

3. Керінтіани – гностик на ім’я Керінтій вчив, що треба відрізняти Ісуса від Христа; що Ісус був простою людиною, сином Йосипа і Марії, а Христос був духом, або силою Бога, яка зійшла на Ісуса під час Його хрещення у річці Йордані. Вони вважали, що Христос покинув Ісуса під час Його розп’яття, залишивши Його страждати і вмирати самого.

Ці гностичні єресі згадуються і розглядаються у Посланні до колосян, 1 Тимофія, 2 Тимофія, 1 Івана, Юди і в Об’явленні (дивись також Івана 20:31; 1 Iвана 5:20, 2:1, 4:1-4; Євреїв 2:14; 1 Тимофія 3:16; Колосян 1:19, 2:9).

**В. Аріани**

Арій був пресвітером в Олександрії у Єгипті. Вчення Арія більше стосується доктрини Бога, ніж Особи Христа. Проте їх не можна повністю розділяти. Аріани вчили, що Христос не існував одвічно і що Він був створеною істотою, а через Нього було створене все інше. У стані створеного Його називали Логос, Син, Однороджений і Початок Творіння Божого (Івана 1:1-3, 14-18; Об’явлення 3:14). Арій вчив, що хоча Син називався Богом, Він не був Богом у повному розумінні цього слова, але був найвищим за всі створені істоти. Він був божественним, але не божеством, а напівбогом – на півдорозі між людиною і Богом. Олександр, єпископ олександрійський, у період 321 – 325 рр. засудив аріанство, і Арій був усунений від усіх церковних посад і причастя. Ця єресь відкидає одвічність і рівність Особи Христа з Отцем і Святим Духом, роблячи Його просто створеною істотою.

**Г. Аполінаріани**

Аполінарій був знаменитим єпископом Лаодикії. Він вважав, що Христос мав справжнє тіло, а душу – тварини і не мав мислячого духа, або розуму. Через те, що було важко пояснити існування двох натур в одній особі Христа, він вчив, що одвічний Син забезпечив духом, або розумом Ісуса Христа. Отже, таким чином, тіло і душа були людською частиною, а одвічний Син був божественною, або духовною частиною Ісуса. Це вчення відкидає цілісність людської природи Христа, заявляючи, що Він має тільки дві частини, а не повну і абсолютну людськість духа, душі і тіла (1 Солунян 5:23). Аполінаріанство було засуджене на Константинопольському соборі у 381 році як єретичне вчення.

**Д. Несторіани**

Несторій, єпископ константинопольський, навчав, що в Особі Христа перебувала подвійна особистість. Він заперечував справжнє єднання божественної і людської природ у Христі, говорячи, що Логос (божественна природа) перебувала в Ісусі Христі (людська природа), роблячи їх двома спорідненими особами. Він представляв Христа як наповнену Духом людину, людину, сповнену Богом, але без істинної божественності і істинної людськості в одній особі. Кирило, єпископ олександрійський, виступив проти вчення Несторія, і Ефеський собор у 431 році засудив і вигнав Несторія.

Крайня форма кенотицизму, яка вчить, що, ставши людиною, Син Божий звільнив Себе від Своїх божественних властивостей і тому, як людина, допускав інтелектуальні огріхи і помилки, близько споріднена з несторіанством.

**Е. Євтихіани**

У 451 р. єресі щодо Особи Христа повернули в інше русло. Євтихій вдався до протилежної Несторію крайності. Він вважав, що Христос мав тільки одну природу і волю, а не дві окремі природи чи волі. Він вчив, що божественна і людська природи так змішалися між собою, що вони буквально утворили третю природу. Це вчення робило Христа ні Богом, ні людиною, але третьою особистістю, яка виникла від змішання двох інших, хоча від них відрізнялася. Це принизило Христа до якогось «гібриду» добродушної людини. Євтихій вважав, що все, що стосувалося Христа, було божественним, навіть Його тіло і людська природа.

**Є. Монофізити**

Євтихіанство розпалося на декілька інших, менших течій, які коротко згадуються далі.

1. Монофізити були одним із відгалужень євтихіан. Вони стверджували, що Христос мав тільки одну природу і одну волю. Таке переконання виникло через складність у намаганні побачити гармонію і відносини між двома природами і волями в Особі Христа. У 680-681 рр. Константинопольський собор засудив цю доктрину і заявив, що Христос дійсно мав дві відмінні сутності, божественну і людську, і через необхідність мав два інтелекти і дві волі. Вони перебували в гармонійній єдності, де людська воля була підпорядкована божественній.

2. Адопціоністи були відгалуженням від євтихіанства, аполінаріанства і несторіанства. Ця єресь вчила, що людська природа Христа була адаптованою. Вони відкидали зачаття і вже довічну людськість Христа.

Перш ніж визначити і пояснити загальноприйнятий погляд на Особу Христа, підсумуємо основні єресі, зазначені вище.

**Ебіоніти** – відкидали божественність Христа.

**Гностики** – відкидали людську сутність Христа.

**Аріани** – вважали, що Христос був створеною істотою.

**Аполінаріани** – відкидали цілісність людської природи Христа.

**Несторіани** – відкидали єдність двох натур у Христі, принижуючи Його до людини, сповненої Богом.

**Євтихіани** – відкидали відмінність двох сутностей Христа, отже, придумували третю, гібридну природу з двох.

**Монофізити** – заперечували дві природи і дві волі в одній Особі Христа.

**III. ОРТОДОКСАЛЬНЕ СУДЖЕННЯ ЩОДО ОСОБИ ХРИСТА**

Через єресі, які вирували навколо Особи Христа, різні церковні собори періодично збиралися і вибивали кредо на ковадлі істини у спробах зберегти і захистити «віру, раз дану святим» (Юди 3). Самі апостоли ніколи не формулювали схожих кредо, але істина була розкидана по всіх їхніх посланнях уривчастими твердженнями. Їх треба зібрати і ретельно вивчити для того, щоб сформулювати символи віри, які б найповніше визначили істину щодо Особи Христа.

Надаємо декотрі з цих символів, які найбільш точно викладають загальноприйнятий погляд на прославлену Особистість Христа. Наведений нижче символ віри був сформульований на Халкедонському соборі в 451 р. Через його теологічну розсудливість надаємо цитату повністю:

«Як послідовники святих отців, ми всі в повній згоді вчимо і сповідуємо єдиного і незмінного Сина, нашого Господа Ісуса Христа, однаково досконалого у Божестві і однаково досконалого у людськості, істинного Бога і однаково істинну Людину, з розумною душею і тілом і з такою ж сутністю стосовно Його божественності, що й Отець, і з такою ж сутністю, як ми, стосовно Його людськості у всьому схожого на нас, окрім гріха, народженого перше всіх віків від Отця, як Бог, а в останні дні народженого (це саме слово) задля нас і нашого спасіння від Діви Марії, матері Бога, як Людина, єдиний і цей Самий Христос, Син, Господь. Єдинороджений з’явився у двох природах, не змішаних, не перетворених, нероздільних і нерозривних. Відмінність цих природ не була жодним чином скасована через єднання, швидше, власність кожної збережена і об’єднана в одну Особу і одну іпостась, ні один не відокремлений і не поділений на дві окремі особи, але залишається єдиним Сином та єдинородженим від Бога, Логосом і Господом Ісусом Xристом» (Роберт Кларк «Бог Христос» с. 41-42).

Генрі Тіссен в «Лекціях з систематичної теології» (с. 286), посилаючись на Стронга, пише: «В одній Особі Ісуса Христа існують дві природи, людська і божественна, кожна з них повна і цілісна, і ці дві природи органічно і невід’ємно поєднані, але не так, щоб з цього виникла якась третя природа. Стисло (використовуючи застарілий вислів) ортодоксальна доктрина забороняє нам ділити особу або змішувати природи».

І далі: «Визволення людей від гріха повинно було статися через Посередника, Який мав поєднати в Собі людську і божественну природи для того, щоб Він зміг примирити Бога з людиною і людину з Богом».

І на завершення – висновок автора тексту:

«Господь Ісус Христос є одвічним Сином Божим, Який найперше існував з Отцем, через Своє втілення і непорочне народження прийняв на Себе тіло Людини і об’явився як Боголюдина. В одній Особі Христа існують дві природи, людська і божественна, відмінні, але неподільні, що робить Христа єдиним істинним Посередником між Богом і людиною. Ісус Христос – безгрішний, досконалий, розп’ятий, похований, воскреслий, Той, Хто вознісся і був прославлений, і Він повернеться удруге в славі і суді». Загальноприйнята позиція стосовно Особи Христа полягає в тому, що Христос – істинний Бог та істинна Людина, і завдяки тому, що в Ньому поєдналися дві природи, Він – досконалий Посередник між Богом і людиною.

**IV. ПРОРОЦТВА СТАРОГО ЗАПОВІТУ ЩОДО ОСОБИ ХРИСТА**

Розглядаючи пророцтва Старого Заповіту стосовно Месії, ми бачимо, що погляди поділилися. Перший погляд наголошував на божественності Христа, коли другий – на людській природі Христа. Єврейські тлумачі Старого Заповіту не могли примирити ці погляди. Вони не могли зрозуміти, як Месія може бути водночас божественним і людським. Тому вони помилилися в тлумаченні і прогледіли Самого Месію, про прихід Якого звіщало їх Писання.

**А. Божественність Христа**

Наступні тези з Писання говорять про божественність Христа, вказуючи, що Відкупитель буде Богом, Який втілився.

1. «Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить... і назвеш ім’я Йому: Еммануїл» (Ісаї 7:14).

2. «Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру» (Ісаї 9:5-9).

3. «... Господь – праведність наша» (Єремії 23:5-6).

4. «З Вифлеема вийде Той, що буде Владика, і віддавна постання Його, від днів віковічних (Михея 5:2).

5. «... яке ймення Його і яке ймення Сина Його, коли знаєш?» (Приповісті 30:4).

6. «Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе породив...» (Псалмів 2:7, 12).

7. «... А про Сина він промовив: «Престол Твій, о Боже, на вічні віки» (Псалмів 45:6; Євреїв 1:8).

**Б. Людська природа Христа**

Наступні тези з Писання вказують на те, що Відкупитель буде Людиною, народженою від жінки. Ці свідчення встановлюють людську природу Месії, так само, як попередні вірші встановили Його божественність.

1. Відкупитель буде з «насіння жінки», яке зітре голову змію (Буття 3:15). Це пророцтво про непорочне народження в таємничій формі.

2. Месія також прийде з наметів Сима (Буття 9:26).

3. Відкупитель буде «насінням Авраама» (Буття 22:18).

4. Відкупитель буде «насінням Ісака» (Буття 26:2-4).

5. Ця обітниця також стосувалася «насіння Якова» (Буття 28:13-14).

6. Месія походитиме з народу Ізраїлю (Числа 24:17-19).

7. Господь також передрік, що пророк «як Мойсей» з’явиться з-посеред братів (Повторення Закону 18:15-18).

8. Месія мав прийти з племені Юди (Буття 49:10-12).

9. Месія мав прийти з родини Єссея (Ісаї 11:1-2).

10. Месія мав прийти з дому Давидового (2 Самуїлова 7:12-14).

11. Обітниця з Писання містила ідею, що «Діва в утробі зачне, і Сина породить... і назвеш ім’я Йому: Еммануїл» (Ісаї 7:14).

12. Цей Месія буде «Людиною», ім’я якої Пагінець» (3ахарії 3:8, 6:10-12; Ісаї 11:1-4).

Усі ці посилання показують, як Бог відокремлював людину; потім народ цієї людини, плем’я з народу, дім з цього племені, діву з цього дому, таким чином зберігаючи генеалогію Месії як Людини.

Пророцтва у Старому Заповіті провіщали, що Месія буде як Богом, так і Людиною і поєднуватиме божественну і людську природи в одній Особі. Безперечно, буде важко примирити дві течії в пророцтвах про Месію, бо як може бути, щоб Відкупитель одночасно був Богом і Людиною? І тільки в Новому Заповіті, у євангельських розповідях про історичне виконання пророцтв, а також у доктринальних відкриттях апостолів у їхніх посланнях ми можемо знайти відповідь на цю загадку і побачити, як Бог примирив ці дві течії.

Чудо втілення – це відповідь Бога на це питання. Кожна людина від створення Адама і Єви – перших батьків зачата від земного батька і народжена від земної матері. Але не у випадку з Месією. Він має народитися від людської матері, від діви. Однак Він не буде зачатий від людського батька, тому що Його Батьком буде Бог. Ця дитина повинна бути «насінням жінки» (Буття 3:15), але також «Сином Божим» від діви (Ісаї 7:14). 1 це знайшло своє славне здійснення у непорочному народженні Ісуса Христа через силу і злиття Святого Духа (Матвія 1:18-23; Луки 1:35).

Модерністи можуть заперечувати непорочне народження, наукові знання можуть не знаходити пояснення цьому, а духовне невігластво може вважати, що це не має ніякого значення, але біблійне значення неможливо переоцінити. Уся біблійна доктрина ґрунтується на факті непорочного народження. Якщо Ісус Христос не народжений непорочно, то Він не є безгрішним, а якщо Він не безгрішний, то Йому Самому потрібен Спаситель. А якщо Він Сам потребує спасіння, то Він не може бути нашим Спасителем, Господом і Царем, і весь план спасіння стає безсилим і зруйнованим. Отже, нам необхідно це розуміти і вірити в фундаментальну вагомість втілення.

**V. ВТІЛЕННЯ ХРИСТА**

**А. Факт втілення**

Усі автори Нового Заповіту свідчать про істинність втілення. Народження Ісуса Христа – це історичний факт, і автори Біблії під натхненням Святого Духа розкривають нам деталі цієї дивовижної події. Слово «втілення» буквально означає «набування Богом тіла людини». Бог набув тіло людини, або зодягнув Себе у плоть під час непорочного народження. Походження Дитини Христа, Христа-Людини, прослідковується до дії Святого Духа. Бог в Ісусі став Людиною, Божество взяло на Себе людську природу. Автор Б. Брюс каже так: «Це не була обожнена людська природа, це був прихід Бога в людську природу. Не людина стає Богом, але Бог стає Людиною».

**1. Історія втілення**

**а. Марія** (Луки 1:26-35; Єремії 31:22).

Ангела Гавриїла було послано до Марії, молодої єврейської дівчини, щоб сповістити про народження Месії. Слово було зрозумілим. Дитя не буде плодом насіння чоловіка, але Святий Дух огорне дівчину і вмістить в її утробу насіння Бога-Отця. Ця Дитина буде безгрішним створінням, Яке народиться завдяки чуду Божому і реакції чистої діви. Нічого нечистого не буде в народженні цієї Дитини. Бог породить безгрішну, досконалу, безсмертну Істоту з грішного, недосконалого і смертного створіння. Це чудо непорочного народження. Це не можна пояснити тільки з людської або природної точок зору. Марія, повна віри, згодилася взяти на себе відповідальність і прийняла виклик бути матір’ю Христа-Дитини (Луки 2:34-35).

**б. Йосип** (Матвія 1:18-25).

Після переліку родоводу Ісуса Матвій змінює шаблон про звичайне походження, сповіщаючи про чудесне народження Христа такими словами: «Народження ж Христа сталося так...» Це розповідь про те, що в Марії народилася дитина від Святого Духа. Родовід Месії вівся по чоловічій лінії, але Месія народився від Марії. Коли Йосип дізнався про вагітність своєї зарученої, він вважав за краще розлучитися з нею і відпустити її, аніж віддати на побиття камінням згідно з Мойсеєвим Законом.

Але ангел Господній прийшов до нього і конкретно сказав, що Дитина буде Сином, Якого треба назвати Ісусом. Що це плід злиття Святого Духа, Еммануїл, що означає «з нами Бог». Вірою Йосип згодився взяти на себе законне піклування про непорочно народжену Дитину, приймаючи свідчення ангела стосовно чистоти його зарученої і повіривши в дивовижний факт непорочного народження.

**2. Особа втілення**

Ісус залишив багато особистих свідчень про Своє власне походження, у тому числі й істину про Своє чудесне народження. Ісус сказав: «Я вийшов від Бога, Я вийшов від Отця… (Івана 16:27, 8:42). Ісус знав, що Він є Господом Давида (щодо Своєї божественності) і Сином Давида (щодо Своєї людської природи) (Матвія 22:42-46; Об’явлення 22:16; Псалмів 110:1). Багато разів Він стверджував, що Бог – Його Отець, і ніколи не казав про Йосипа як про Свого батька (Івана 2:16, 5:17, 18-47, 6:32-40, 8:42). Бог-Отець також свідчив про чудесне народження Свого Сина. Тричі Він промовляв із неба і двічі свідчив про цей факт: «Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав» (Матвія 3:16-17, 17:1-5; Івана 12:27-29). Отже, Бог взяв на Себе відповідальність за те, яким способом народився Його Син. Так Отець визнав непорочне народження.

Ісус знав про Своє одвічне існування з Отцем, про Свою божественність і про Своє непорочне народження як Боголюдини. Відкидати непорочне народження – означає відкидати свідчення Самого Христа, а також свідчення Отця.

**3. Теологія втілення**

Ті, хто відкидає непорочне народження, аргументують це тим, що автори послань ніколи не згадували про цей факт. Насправді це не так, тому що вони ясно говорили як про божественність Христа, так і про Його людську природу, але теологічною мовою. Нижче наведені короткі цитати і виноски як спосіб, яким апостоли підтверджують істину непорочного народження.

**а. Через Павла**

Апостол Павло вживає декілька особливих виразів, що говорять про втілення. Вони свідчать про фундаментальну істину непорочного народження.

**(1)** Ісус Христос, Господь наш був «тілом з насіння Давидового» (Римлян 1:3-4).

**(2)** Як настало виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що «родився від жінки та став під Законом» (Галатів 4:4).

**(3)** У Христі «тілесно живе вся повнота Божества» (Колосян 2:9, 1:19).

**(4)** Велика таємниця благочестя: «Бог з’явився у тілі» (1 Тимофія 3:16).

**(5)** Єдиний Посередник між Богом і людьми – «Людина Христос Ісус» (1 Тимофія 2:5).

**(6)** «А що діти стали спільниками тіла та крові, то й Він став учасником їхнім», щоби спасти людей від смерті і влади диявола (Євреїв 2:14).

**(7)** Бог послав Свого Сина «в подобі гріховного тіла» (Римлян 8:3).

**(8)** Христос походив від отців «тілом» (Римлян 9:5).

**(9)** Хоч Христос був спочатку «в Божій подобі», Він не вважав за захват бути Богові рівним, і прийняв «вигляд раба, і став подібним до людини» (Филип’ян 2:5-8).

**(10)** Коли Ісус прийшов у світ через втілення, Він сказав: «Тіло Мені приготував» (Євреїв10:5). Це тіло було приготовлене і досконало споряджене в Діві Марії для виконання волі Бога. Коли Бог творив Адама, Він зробив тіло з пороху земного (Буття 2:7). Коли Бог творив Єву, Він сформував тіло з ребра Адама (Буття 2:21-22). Усі інші людські істоти отримують своє тіло через природний процес єднання чоловіка з жінкою, але тіло Сина Божого не було створене таким способом, а було приготовлене в утробі Діви Марії Святим Духом (Луки 1:30-33).

**б. Через Петра**

Апостол Петро також через відкриття визнає істину божественності і непорочного народження Христа.

**(1)** Петро визнав, що Ісус Христос – це «Син Бога Живого» (Матвія 16:16). Він був не тільки Сином Людським, як Ісус називав Себе, але й Сином Божим. Ісус підтвердив, що Петро отримав це відкриття від Бога-Отця. Це ще один спосіб визнання непорочного народження і божественного синівства Христа.

**(2)** Христос був призначений стати Агнцем Божим наперед, ще до виникнення світу, але об’явився в останній час для нашого відкуплення (1 Петра 1:18-20). Попереднє існування, втілення і відкуплення – це істини, які Петро виголошує в цьому тексті.

**в. Через Івана**

Іван також підтвердив божественність і людськість Христа.

**(1)** На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Слово було Богом. Слово стало тілом і перебувало між людьми (Івана 1:1-3, 4:9-10, 14-18). У такий спосіб Іван говорить про непорочне народження.

**(2)** Фальшиві пророки відкидають, що «Ісус Христос прийшов у тілі» (1 Івана 4:1-3).

**(3**) Неправдомовці й антихристи відкидають і «не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі» (Івана 7:10).

Усі ці короткі виноски вказують на фундаментальну істину втілення: Ісус Христос – це Бог, Який явився у тілі. Він – Боголюдина. Апостоли у своїх посланнях теологічно підтвердили непорочне народження, як це викладено історично в Євангеліях.

У **Матвія** Ісус представлений як Син Давидів (Ісаї 11:1; Матвія 1:1).

У **Марка** Ісус представлений як Син Людський (Захарія 3:8; Марка 8:38).

У **Луки** Ісус представлений як Син Адамів (Захарія 6:12-13; Луки 3:38).

В **Івана** Ісус представлений як Син Божий (Ісаї 4:2, 7:14; Івана 3:10).

Власне, від факту втілення або непорочного народження залежать істини про попереднє існування Христа, Його божественність, про те, що Він –Спаситель і Господь, про Його воскресіння і весь план відкуплення.

**Б. НЕОБХІДНІСТЬ ВТІЛЕННЯ**

Необхідність втілення визначається двома важливими чинниками. Це падіння й гріховність людини, і Бог, Який дає і виконує заповіт. Бог створив людину на підставі райського заповіту. Те, що Бог – це Бог, Який складає і виконує заповіт, означає, що, як Творець, Він несе відповідальність за Своє творіння (Буття 1:26-28). Коли людина згрішила, Бог за власною волею залишився відповідальним за людину, особливо у сфері відкуплення. Це повинно здійснитися через Новий Заповіт (Єремії 31:31-34). Фактично, цей факт стверджують усі заповіти Бога.

Викладемо це більш конкретно: людина згрішила і тому підпала під кару смерті (Буття 2:16-17). Отже, їй був потрібен хтось, хто зміг би врятувати її від смерті. Проте усі, хто мав народитися від Адамового роду, народяться у гріхах і самі потребуватимуть звільнення від гріха і смерті. Ніхто з Адамового роду жодним чином не зможе спасти брата свого (Псалмів 49:7-8, 51:5, 58:3). Якщо потрібно спасти людину, тоді одна людина має вмерти за іншу, і якщо жодна людина з Адамового роду не може цього виконати, тоді тільки Бог може спасти людину. Але, згідно з Його ж Законом, Бог не може спасти людину як Бог. Йому потрібно було стати Людиною. Падіння людини неминуче привело до того, щоб Бог, Який виконує заповіт, став Людиною для того, щоб повернути людину для взаємовідносин із Ним.

Власне, гріх зробив втілення необхідним. Проте якщо Бог повинен був стати Людиною, то без гріха або осібно від гріха. Інакше Він Сам став би грішним і не зміг би врятувати інших. Відповідь Бога видно в чуді непорочного народження, через яке Бог одягнув Себе в людську плоть і народився у світ від Марії. Але Він не вспадкував грішну і зіпсовану людську природу. Він взяв безгрішну людську природу і поєднав її з божественною природою.

Коли Бог через уста пророка Єремії провістив, що прийдуть дні, коли Він укладе Новий Заповіт із домом Ізраїлевим і домом Юди, Він взяв на Себе зобов’язання вмерти. Це також зробило втілення необхідним, тому що Бог не міг вмерти як Бог, але тільки як Людина (Єремії 31:31-34; Євреїв 8:8-13, 9:15-17; Матвія 26:26-28). Заповіт має силу тільки після смерті людини. Отже, Новий Заповіт не буде мати сили до смерті Заповідача – Ісуса Христа. Підсумуємо сказане:

1. Людина згрішила і тому має вмерти (1 Коринтян 15:21; Римлян 5:12-21; Буття 2:16-17).

2. Тільки людина може померти за людину; але жодна людина, народжена в Адамовому роді, не спроможна на це, тому що всі люди народжені у гріху і зачаті в беззаконні. Ніхто з народжених роду Адамового не є чистим (Йова 14:4, 14, 25:4; Псалмів 51:1-5, 58:3).

3. Лише Бог може визволити людей. Але Бог не може визволити людину як Бог, а тільки як Людина. Тому Бог став безгрішною Людиною через втілення, щоб визволити людей і повернути їх Собі (Галатів 4:4-5; 1 Петра 2:22; 1 Івана 3:5; 2 Коринтян 5:21). Через непорочне народження Бог породив безгрішну Істоту від грішної істоти.

**Б. ПРИРОДА ВТІЛЕННЯ**

Природу втілення виклав Павло у Посланні до филип’ян в семикратному приниженні Христа Божого. Сім кроків приниження Христа зазначені у наступному плані з Филип’ян 2:6-8.

1. Він, бувши в Божій подобі…

2. Не вважав за захват бути Богові рівним.

3. Але умалив Самого Себе.

4. І прийняв вигляд раба.

5. І став подібним до людини.

6. І подобою ставши, як людина, Він упокорив Себе.

7. 1 став слухняний аж до смерті, і то смерті хресної.

Ці сім ступенів приниження Христа можна об’єднати в три основні теологічні поняття: Його божественність, пункти 1-2; Його людська природа, пункти 3-5; Його розп’яття, пункти 6-7.

Коли Павло заявляє, що Христос «умалив Самого Себе», він має на увазі, що Христос спустошив Себе. Маючи «Божу подобу», прийняти «подобу людини» – це був процес самоспустошення. Цей факт називають теорією кенозису. Вираз «умалив Себе» походить від грецького слова «кеноо», що означає «спорожняти». Теологи загалом сприйняли теорію кенозису, згідно з якою Христос дійсно спустошив Себе під час втілення, але існує багато непорозумінь щодо цієї теорії. Найбільш поширені запитання: яким чином Христос відновився? Що включає Його самоприниження? Ставши Людиною, чи перестав Він бути Богом?

**1. Хибні теорії**

**а. Він спустошив Себе від Своєї божественності**

Ця теорія вважає, що Христос через Своє приниження позбувся Своєї божественності і поступився Своїми основними властивостями, коли взяв на Себе людську природу. Це твердження можна спростувати тим, що Ісус завжди був свідомий щодо Своєї божественності. Божественність може поєднуватися з людською природою, але ніколи не може не бути божественністю. Ісус був Богом, Який явився в тілі.

**б. Він спустошив Себе від володіння божественними властивостями**

Ця теорія вважає, що коли Христос став Людиною, Він поступився деякими основними властивостями Божества – такими, як всемогутність, всюдисущність і всевідання. З другого боку, ця теорія вважає, що Христос, ставши Людиною, не позбувся моральних властивостей – таких, як любов, істина, святість і життя. Такі важливі властивості, як самоіснування, незмінність і єдність з Отцем також не були втрачені.

Проте якби Христос поступився окремими божественними атрибутами, що виглядає неможливим, Він остаточно перестав би бути Богом.

**в. Він спустошив Себе від очевидного володіння божественними** **властивостями**

Ця теорія вважає, що Христос не поступився Своїми ні істотними, ні моральними властивостями, а лише діяв так, наче не володів ними. Ця теорія передбачає елемент обману, Який абсолютно не властивий Богу істини.

**г. Він спустошив Себе від використання божественних властивостей**

Ця концепція вважає, що Христос через Своє самоприниження поступився використанням божественних властивостей. Мовляв, Він поступився не володінням Своєю божественною природою і властивостями, а тільки користуванням ними. Проте, за свідченнями Євангелія, Він інколи використовував чи практикував божественні властивості.

**2. Істинні концепції**

Христос, ставши Людиною, не переставав бути Богом і не поступився володінням і користуванням божественними властивостями, чи то істотними, чи моральними. Потрібно наголосити, що Бог не перетворився на людину, а швидше, взяв на Себе природу людини, залишаючись при цьому Богом.

Що ж передбачає Його самоспустошення? Христос відмовився від суверенного використання божественних властивостей. Він відклав набік Своє право діяти як Бог і став залежним від волі Отця в усіх вживаннях, діях і проявах божественних властивостей. Автор А. Г. Стронг у книзі «Систематична теологія» (с. 703) пише так: «Його приниження складалося з постійного підпорядкування з боку Бога-Людини настільки, наскільки Його людська природа була причетна до використання цієї божественної сили, якою вона була наділена завдяки її єдності з божественною, і, як наслідок, з добровільного прийняття випробувань, страждань і смерті».

**а. Христос завжди був Богом**

До Свого втілення Христос був у Божій подобі (Филип’ян 2:6-8). Ставши Людиною, Він не перестав бути Богом. Істина про Його істотну божественність до Його втілення унеможливлює те, що Він міг би перестати бути Богом, ставши Людиною. Ісус Христос був Богом до і під час Свого втілення. Він ніколи не переставав бути Богом. Він вічно Бог, лише що тепер Він взяв на Себе подобу людини. Зодягнувшись у людську природу, Він не поступився Своєю божественністю. І заперечувати це – означає впасти в єресі перших віків і пристати до тих, хто відкидає божественність Христа.

Герберт Локер в книзі «Доктрини Біблії» (с. 45) пише: «Через Своє втілення Христос додав до Своєї уже існуючої божественної природи людську природу і став Боголюдиною. Під час нашого відродження до вже існуючої людської природи додається божественна природа, отже, ми станемо учасниками Божої істоти (2 Петра 1:4). Таким чином, кожний істинний християнин, як і Христос, є божественно-людським».

Цитуючи д-ра Луїса Беркофа, Локер далі зазначає: «Христос має людську природу, але Він не є людською особою. Особою Посередника є незмінний Син Божий. Під час втілення Він не змінився на людську істоту і не перейняв на себе людську особу. Він лише додав до Своєї божественної природи людську природу, яка не стала незалежною особистістю, але стала особистою в Особі Сина Божого».

**б. Христос завжди володів божественними властивостями**

Ставши людиною, Христос не позбавив Себе жодних Своїх істотних і моральних властивостей. Покажемо це наступними свідченнями з Писання:

**(1) Істотні властивості**

**(а) Повсюдність** (Івана 3:13; Матвія 28:19-20, 18:20).

Ісус, будучи Сином Людським, знав, що Він є і на землі, і на небі. Це повсюдність. Тільки завдяки цій властивості Він може перебувати зі Своїм народом усюди і повсякчасно.

**(б) Всемогутність** (Івана 6:36, 14:11, 10:25, 37-38, 15:24).

Дії Ісуса були божественними діями. Окремі дії може робити тільки Сам Бог. Ісус прощав гріхи, заявив про Своє божественне ім’я – «Я є» і застосував творчу силу, яка належить тільки Божеству. Ісус був всемогутнім.

**(в) Всевідання** (Івана 2:24-25, 18:4).

Ісус знав всіх людей. Він також знав все, що є в людині. У Своїй божественності Він був всезнаючий. Ніщо не може заховатися від Його очей.

**(г) Незмінність** (Євреїв 1:12, 13:8).

Ісус Христос Той Самий вчора, сьогодні і навіки. Його характер, любов, і життя незмінні.

**(д) Самоіснування** (Івана 1:4, 5:26, 8:58).

Ісус запропонував людям вічне життя, говорячи, що це життя було в Ньому. Той, хто має Сина Божого, має життя вічне. Це властивість Божества (1 Івана 5:11-13).

**(е) Одвічність існування** (Об’явлення 1:8; Івана 3:16, 5:26).

Ісус – вічний Божий Син. Він дає вічне життя всім, хто увірує в Отця через Нього.

**(2) Моральні властивості**

У Сині Божому проявилися також наступні моральні властивості. Ставши Людиною, Він не позбавив Себе цих моральних властивостей Божества.

**(а) Святість** (Марка 1:24; Об’явлення 4:8; 1 Петра 1:15-16).

**(б) Праведність** (1 Коринтян 1:30; Єремії 23:4-5; Івана 2:1-2).

**(в) Любов** (Івана 3:16; Галатів 2:20; Івана 4:16-19). Ісус Христос був проявом досконалої любові. Сюди належать: великодушність, милість, благодать, співчуття, доброта; і все це – властивості Божої любові (Ефесян 2:47; Тита 3:4-7).

**(г) Вірність** (Івана 14:6; 1 1вана 5:20; Євреїв 2:17). Ісус Христос – це втілення істинності.

Ісус був і є Богом, Який володіє як істотними, так і моральними властивостями Божества. Він володів властивостями Бога, тому що Він був Богом. І, як Боголюдина, Він ніколи не міг перестати володіти всіма властивостями Бога. Ісус був свідомий щодо Своєї божественності і також щодо Своєї людської природи.

**в. Христос, будучи Богом, став залежною Людиною**

Самоспустошення Христа як Бога полягало саме в тому, що Він впокорив Себе і, будучи в подобі Божій, набув вигляду слуги. І хоча Він був Богом і ніколи не переставав бути Богом, у втіленні Він став підвладною, покірною і залежною від Отця Людиною у користуванні Своїми істотними властивостями. За власною вільною волею Він, як Боголюдина, підпорядкував Себе волі Отця у повній залежності від Святого Духа.

Син прийняв обмеження досконалої людини і постійно підпорядковував Свою волю. Йому не треба було страждати від голоду, спраги, втоми, горя, смерті, та Він ніколи не використовував Своїх божественних переваг задля полегшення цих недоліків людської природи.

Така самопокора не була для Нього примусовою, проти Його волі; любов вічного Божества спонукала Його звершити відкуплення грішної людини. Христос із задоволенням виконав волю Отця (Псалмів 40:6-7; Євреїв 10:5-10). Як підлегла і залежна Боголюдина, Він сказав, що нічого не міг робити Сам, а діяв тільки так, як скеровував Отець (Івана 5:30). Отже, Він ніколи не чинив проти волі Отця, а будь-яке використання чи вияв істотних або моральних властивостей узгоджувалися з волею Отця. Як досконала Боголюдина, Він повністю залежав від Святого Духа – в усьому, що говорив і робив.

Підсумуємо:

**(1)** У Своєму спустошенні Він відмовився від слави, сяючої величі і видимого вираження властивостей Божества, які Він мав в Отця (Івана 17:5).

**(2)** У Своєму спустошенні Він відмовився від подоби Бога і перейняв подобу слуги, але не переставав бути Богом. Він зробив це через непорочне народження (Івана 1:14; Филип’ян 2:6-8; 1 Петра 1:16-18).

**(3)** У Своєму спустошенні Він говорив тільки те, що казав Йому говорити Отець (Івана 5:30, 8:28, 35, 12:44-50).

**(4)** У Своєму спустошенні Він робив тільки те, що казав Йому робити Отець (Івана 5:36).

**(5)** У Своєму спустошенні Він використовував тільки ту владу, яку давав Йому Отець (Івана 10:18).

**(6)** У Своєму спустошенні Він добровільно прийняв залежність від помазання і сили Святого Духа (Дії 1:2, 10:38; Луки 4:14-18, 12:38; Євреїв 9:14).

**(7)** У Своєму спустошенні Він відклав суверенне використання Своїх божественних властивостей і використовував їх тільки за волею Отця. Це була самосубординація задля цілі відкуплення. Він ніколи не використовував Своїх божественних переваг з егоїстичними цілями (Івана 14:28, 3:16, 10:18; 1 Коринтян 11:3, 15:27-28).

**Г. ПРИЧИНИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ**

Можна говорити про дев’ять важливих причин для втілення, і всі вони завершуються в Особі і служінні Христа.

**1. Підтвердити обітниці спасіння, дані патріархам**

Бог складав заповіти із патріархами: Адамом, Ноєм, Авраамом, Ісаком і Яковом. Ці заповіти передбачали спасіння як для Ізраїлю, так і для язичників – через насіння жінки, Господа Ісуса Христа. Христос втілився, щоб виконати обітниці, дані праотцям (Римлян 15:8-9; Матвія 1:1; Ісаї 7:14, 9:6-9; Буття 3:15, 22:18; Михея 5:1-2).

**2. Виконати Закон, Псалми і Пророків**

**а. Закон**

**(1) Виконати моральний Закон**

Ісус прийшов, щоб виконати вимоги Закону і задовольнити претензії Божої святості. Було необхідно, щоб людина виконала Закон до того, як вона зможе відкупити тих, хто порушив його. Людина порушила Закон і отримала вирок смерті. Ісус – єдина Людина, Яка досконало дотримала Закон Бога.

**(2) Виконати обрядовий Закон**

Символічні аспекти Закону поєднують служіння у святилищі, священство, жертвоприношення і сезони святкувань. Цей обрядовий Закон символізував прихід священичого служіння Христа. Він прийшов, щоб виконати Закон до кожної йоти і заголовка – у Своїй Особі і Своїх ділах.

**б. Псалми**

Багато псалмів були месіанськими. Вони провіщали страждання Христа і прийдешню славу (1 Петра 1:10-12). Христос прийшов виконати ці пророцтва.

**в. Пророки**

Закон, Псалми і Пророки вказували на прихід Христа, прихід Відкупителя. Вони символічно пророкували про Його особистість і служіння. Ісус особливо наголошував, що Він прийшов виконати все, що вони писали (Матвія 5:17-18; Луки 24:27, 44-46; Галатів 4:4-5; Псалмів 16:8-10, 41:9- 11).

**3. Дати повне об’явлення про Бога-Отця**

Святі і пророки Старого Заповіту давали лише уривчасті об’явлення про Бога і не в змозі були дати повне і досконале об’явлення. І тільки Син Божий, Який був втіленим Богом, зміг це зробити. У Христі Бог зодягнувся в тіло людини. Характерне об’явлення Бога в Новому Заповіті – це об’явлення Отця. Ісус Христос був повним і найчіткішим об’явленням взаємин між Отцем і Сином, приєднатися до яких через нове народження Бог закликає відкуплених (Івана 1:14-18 – розширений переклад, 3:1-5, 14:9, 16:27; Матвія 6:8, 5:45, 11:27; Псалмів 103:13; 1 1вана 3:1-2).

**4. Знищити діла диявола та його царство**

Царство диявола – це царство темряви, і всі його діла походять з цієї сфери. Гріх, хвороби, неміч, смерть і рабство – це справа диявола. Ісус прийшов знищити це все і вивести людей із царства темряви в Царство світла (Івана 3:5, 8, 12:31, 14:30; Римлян 13:12; Ефесян 5:11; Галатів 5:19; Євреїв 2:14-15; Об’явлення 20:10-15).

**5. Прожити досконале, безгрішне людське життя**

Ісус прийшов, щоб прожити досконале й безгрішне життя, яке Бог призначав для людини на землі. Адам втратив таке життя, але Ісус прожив його. Хоча автори Біблії дали непогрішне вчення під натхненням Духа, ніхто з них не був непогрішним у характері. Тільки Ісус не мав гріха і недосконалості у Своєму характері. Він не мав грішної або хтивої людської натури. Тому Він – наш єдиний приклад досконалої Людини (Івана 2:6; 1 Петра 2:21; Матвія 11:29).

**6. Усунути гріх, пожертвувавши Собою**

Кара за гріх – смерть, і єдиний шлях, яким можна позбутися гріха, –смерть жертви. Після падіння Адама Бог запропонував замінну жертву за гріх, доки не прийшов Христос, щоб принести Себе як досконалу жертву. Кожна жертва у Старому Заповіті вказувала на досконалу, одну за всіх жертву Христа. Це було головною метою втілення. Тільки досконала, безгрішна людина могла загладити гріх. Христос завершив і відмінив жертвоприношення тварин (Левит 16:10-22; Ісаї 53:6; Євреїв 2:9-14, 9:26, 10:1-10; 2 Коринтян 5:21; Марка 10:45; 1 Івана 3:5; Івана 1:29, 36).

**7. Привести в дію Новий Заповіт**

Христос прийшов, щоб у Ньому виконалися всі пророцтва Старого Заповіту, у тому числі і всі заповіти. Він прийшов, щоб привести в дію Новий Заповіт, як про це звіщав пророк Єремія. Тільки через смерть заповідача обітниці благословення Нового Заповіту можуть стати дієвими і доступними для всього світу (Єремії 31:31-34; Євреїв 8; Матвія 26:26-28). Новий Заповіт став виконанням усіх попередніх заповітів, він приводить відкуплених людей до цілей заповіту, започаткованого на раді Божества у вічності ще до появи гріха (Євреїв 13:20).

**8. Виконати функції Старого Заповіту**

У Старому Заповіті чотири першочергові посади провістили служіння Христа, яке Він прийшов виконати.

**а. Посада Судді**

Судді були рятівниками і визволителями Божого народу, Ізраїлю. Кожен з них був прообразом і провісником Христа як Судді, Визволителя і Спасителя. їх головне призначення полягало в визволенні Ізраїлю з рабства неволі та ворожого гноблення і повернення до відносин із Господом Богом. Це було і служінням Христа Його народу (Судів 2:14; Неемії 9:27; Івана 4:19-20; Дії 5:31, 17:31; Ісаї 33:22; Об’явлення 20:11-15). Євангеліє від Івана особливо відкриває Христа як Суддю і Спасителя.

**б. Посада Пророка**

Мойсей докладно звіщав про Христа як про Пророка, як про Слово Боже для людини. Пророки Ізраїлю були Божими промовцями для людей. Бог посилав їх, і вони представляли Його людям. Вони провіщали Христа, Який прийде від Бога і представить людині Бога як остаточне Слово, досконале об’явлення Бога людству (Івана 1:17-18; Луки 7:16, 10:16, 13:33; Євреїв 1:1-2, 12:25; Дії 2:22-23, 7:37; Матвія 13:57; Івана 6:14, 7:40; Вихід 4:14-16, 7:1; Повторення Закону 18:15-18).

**в. Посада Священика**

Як пророки представляли Бога людям, так священики представляли людей Богу. Первосвященик Аарон і всі наступні священики як посадові особи були прообразом Христа на Його посаді. Фах, помазання і посвячення священиків для виконання їхніх функцій були прообразом фаху, помазання і посвячення Христа як нашого Первосвященика в Його функціях. Він був священиком не за «чином Аарона», а за «чином Мелхиседека» (Левит 8:23-26, 21:16-24; Вихід 28-29; Євреїв 1:3; Захарія 6:12-13; 1 Самуїлова 2:27-35). Церква також покликана служити за чином Мелхиседека (1 Петра 2:5-8; Об’явлення 5:9-10).

Ця служба суттєво пов’язана із системою жертвоприношень за гріхи. Христос, як Первосвященик, приносячи Себе в жертву, поєднав у Своїй Особі жертводавця і жертву. Він став умиротворенням, Адвокатом, Заступником, Первосвящеником за гріхи людей (Євреїв 2:10, 17-18, 4:15-16, 5:1-5; 1 Тимофія 2:5; Ісаї 53:10-12; Івана 1:29, 36; 1 Івана 2:1-2; Псалмів 110:4).

Христос, як Священик на землі, приніс на вівтар Голгофи Свої власні тіло і кров – як найвищу жертву за гріх. Христос, як Священик на небі, заступається за Своїх власних людей у небесному святилищі. І це ґрунтується на Його воскресінні і вознесінні, символізуючи церемонію великого дня Примирення, як записано в Книзі Левит 16 (Євреїв 7:26-27, 8:1-2, 9:24; Римлян 3:25, 8:34). Євангеліє від Луки особливо відкриває Христа як нашого Священика.

**г. Посада Царя**

Царі Ізраїлю і Юдеї хоча й не були досконалими за своїми характером і вчинками, є прообразом Господа Ісуса Христа, Який буде Царем над царями і Господом над усіма, Сином Давида. Втілення також було виконанням заповіту Давида, в якому обіцяно, що Цар-Месія стане абсолютним Володарем світу (Псалмів 2, 45, 72, 89, 110; Івана 18:36: 2 Самуїлова 7:8-17; Об’явлення 16:3, 19:16). Євангеліє від Матвія особливо відкриває Христа як Царя.

Як Цар-Священик, Ісус поєднав Собою все, закладене в чині Мелхиседека (2 Тимофія 4:18: Єремії 23:5-6; Буття 14:18-19, 17:6, 16; 49:9-10; Євреїв 1:8, 7:1-29; Захарія 6:12, 3:8; Луки 1:30-33; Ісаї 11:1, 9:6-9; Числа 24:17; Матвія 2:2; Івана 1:49; 1 Тимофія 1:17, 6:5).

Ісус Христос поєднав у Собі всі звання, зазначені в Старому Заповіті. Як Суддя, Христос – наш Спаситель і Визволитель від Бога. Як Пророк, Христос – це Слово Боже для нас. Як Священик, Христос – Посередник, Захисник і Заступник від Бога. Як Цар, Христос – наш Володар і Правитель від Бога.

**9. 3авершити план відкуплення в Його другому приході**

Перший прихід Христа через втілення був нічим іншим, як підготовкою до другого приходу Христа. Перший прихід і все, що включає план відкуплення, відкрив шлях для другого приходу. Перший прихід був інавгурацією плану відкуплення, другий прихід буде завершенням цього плану. Під час першого приходу ми були спасенні від вини і покарання за гріх, під час другого приходу ми будемо повністю звільнені з-під влади гріха і від його присутності. Другий прихід завершить те, що було почате під час першого приходу; і один без одного вони не завершені (Даниїла 9:24-27; Римлян 8:18-25; Євреїв 9:27-28; Филип’ян 3:21; 1 Коринтян 15:25-28; 1 Солунян 4:15-18).

**VI. БОЖЕСТВЕННІСТЬ ХРИСТА**

Як було зазначено вище, єресі щодо божественної і людської природ Христа виникли в ранні віки історії Церкви. Маятник гойдався обабіч крайнощів. Проте більше було тих, які відкидали Його божественність, а не Його людську природу. Для запобігання єресі божественність і людськість Христа треба тримати в делікатному балансі, який встановили автори Нового Заповіту.

Вказані нижче місця з Писання підтверджують божественність Христа. Переконливо доказують, що Господь Ісус Христос – Бог, Його божественні властивості, божественні імена, божественні діяння, божественне поклоніння, божественні заяви і божественні взаємовідносини, приписані Йому.

**А. Божественні властивості, приписані Йому**

**1. Істотні властивості**

**а. Одвічність сутності**

Синівство Христа – це вічне синівство у вічному Божестві. Його ім’я СУЩИЙ виражає вічність існування. Ісус знав, що Він існував вічно з Отцем і що Він зійшов з неба (Івана 1:1-3, 6:33, 41, 50-51, 58, 62, 8:56-58, 17:3-5; Приповісті 8:23-31, 30:4; Римлян 1:20; Матвія 3:11, 16:16; Євреїв 7:1-4; Ісаї 7:14, 9:6-9; Об’явлення 1:8, 11; Вихід 3:14; Михея 5:2).

**б. Одвічність існування**

Ісус Сам свідчив про одвічність Свого існування. Він знав, що перебував у лоні Отця. Одвічність сутності передбачає одвічність існування. Ісус існував ще до Свого непорочного народження від Діви Марії (Івана 1:1-3, 27, 30, 6:38-57, 8:28, 38, 58, 16:26-28, 17:1-5; Луки 12:49-51; Матвія 10:40; Приповісті 8:13-36; Марка 1:38; Михея 5:2).

**в. Незалежність існування**

Син існував з Отцем і Святим Духом. Син, як Джерело життя, має владу давати вічне життя всім, хто буде вірувати. Він живе силою безкінечного життя. Така мова може вживатися лише щодо Божества, щодо самоіснуючого Бога (Івана 1:4, 5:21-26, 14:16; Євреїв 7:16; 1 Івана 5:11-12).

**г. Божественність**

Писання свідчить про божественність Христа.

**(1)** Він існував на початку як Слово, як Бог (Івана 1:1; Филип’ян 2:6; Об’явлення 19:13).

**(2)** Він перебував з Богом, з Отцем (Івана 1:1).

**(3)** Він був Богом-Сином (Івана 1:1; Римлян 9:5; Євреїв 1:8, 10; 1 Івана 5:20; Тита 2:13).

**(4)** Він – Бог, Який явився в тілі (Івана 20:28; 1 Тимофія 3:16; Колосян 2:9, 1:19; Дії 20:28; Євреїв 1:8).

**(5)** Він – Всемогутній Бог (Ісаї 9:6; Псалмів 45:6).

**(6)** Він – Еммануїл, «Бог з нами» (Ісаї 7:14; Матвія 1:23).

**(7)** Він – Слово, що сталося тілом (Івана 1:14-18).

**(8)** Він – істинний Бог (Івана 5:20; Тита 2:13; Римлян 9:5).

**(9)** Він – великий Бог (Тита 2:13).

**(10)** Він – наш Бог і Спаситель (2 Петра 1:1).

**(11)** Він існував у подобі Бога до Свого втілення і був рівний з Богом-Отцем (Филип’ян 2:5-7).

**(12)** Він – єдиний, премудрий Бог (Юди 25).

**д. Всемогутність**

Син – всемогутній. Він Творець і Вседержитель всесвіту (Колосян 1:17; Ефесян 3:9; Євреїв 1:10; Об’явлення 3:14; Івана 1:3, 10; 1 Коринтян 8:6).

**(1**) Він має владу на небі (Матвія 28:18).

**(2)** Він має всю владу на землі (Івана 17:2).

**(3)** Він має владу над усією природою (Матвія 8:23-27).

**(4)** Він має владу над усіма демонами (Луки 4:35-41).

**(5)** Він має владу над усіма ангельськими силами (1 Петра 3:22; Ефесян 1:20-22).

**(6)** Він має владу над усім (Євреїв 1:З).

**е. Всевідання**

Син щодо Своєї божественності всевідаючий. Ніщо не сховане від Його очей (Колосян 2:3; Івана 2:24-25, 14:16-19, 16:30, 21:17; Євреїв 4:12-13; Об’явлення 2:23).

**є. Всюдисутність**

Син присутній скрізь і завжди. Через цю властивість Він може перебувати зі Своїми людьми усюди, де вони збираються в Його ім’я (Матвія 18:20, 28:20; Івана 3:13; Ефесян 1:23; 1 Коринтян 1:2, 5:4). Завдяки цьому Він міг сказати, що перебуває і на небі, і на землі.

**ж. Незмінність**

Син не змінюється, і ніхто не може змінити Його, Він однаковий вчора, сьогодні і завжди – щодо Свого характеру і властивостей (Євреїв 1:12, 13:8; Псалмів 102:26-32; Малахії 3:6).

**з. Непогрішність**

Син непогрішний. Це означає, що Він не може грішити чи робити помилки. Тільки Божество непогрішне. Усі люди грішні. Він ніколи не говорив неправильних або грішних слів, бо Його слова були словами Отця (Івана 12:44-50, 14:6). Він є Істина.

**и. Суверенність**

Кожне коліно схилиться перед Сином Божим і визнає Його Господом (Филип’ян 2:9-11; Ісаї 9:6; Об’явлення 19:16; Матвія 25:31-46). Він – Цар над царями і Владика над владиками.

**2. Моральні властивості**

**а. Досконала святість**

Син Божий – це уособлення святості. Він – єдина досконала свята Людина, Яка коли-небудь ступала по землі (Луки 4:34; Дії 4:27-30: 1 Петра 2:22). (Це питання буде розглянуте досконаліше у підрозділі «Безгрішність Христа».

**б. Досконала праведність**

Син Божий – це Господь – Праведність наша, Єгова Цидкену. Такий титул може стосуватися тільки Божества (Єремії 23:5-6; 1 Коринтян 1:30; Євреїв 1:9; 1 Петра 2:22).

**в. Досконала любов**

Син Божий – це досконала любов, яка лежить в природі і характері Божества. Люди можуть мати любов, але Бог є любов’ю (Івана 15:9-10; 1 Івана 4:7-8, 15:16). Вона поєднує в собі риси милосердя, милості, співчуття і великодушності.

**г. Досконала вірність**

Син Божий– досконало вірний (Об’явлення 1:5).

**Б. Божественні імена, вжиті щодо Нього**

1. Він – вічний Отець, або Отець вічності (Ісаї 9:6).

2. Його ім’я – Господь (Йоіла 2:32; Дії 2:21, 9:17; Римлян 10:13). Євреї вважали богозневагою називати людину Господом, оскільки це ім’я Божества.

**а**. Він – Господь небесних сил (Ісаї 8:13-14; 1 Петра 5:15, 1:7-8).

**б**. Він – Господь – наша праведність (Єремії 23:5-6).

**в**. Він – Господь (Матвія 22:43-45; Псалмів 110:1; Луки 2:11).

**г**. Він – Господь Ісус Христос (Дії 2:34-37, 16:31; 1 Коринтян 12:3; Филип’ян 2:11; Римлян 10:9; Матвія 1:21; Луки 2:11).

3. Його звуть Єгова (Буття 19:24; Осії 1:7; Захарії 12:10; Псалмів 83:18; Ісаї 12:2).

4. Він – Альфа і Омега (Об’явлення 1:7-8, 11, 22:13, 16).

5. Він – Перший і Останній (Ісаї 44:6, 41:4, 48:12; Об’явлення 1:17-18).

6. Він – Вічне Слово (Івана 1:1, 14; Об’явлення 19:13; Євреїв 1:1-2).

7. Він – Сущий (Вихід 3:14-15; Івана 8:56-58; Левит 24:12-16). (Зверніть увагу на всі випадки в Євангелії від Івана, де Ісус говорить: «Я Є»). Було б богозневагою вживати це ім’я Божества, якби Ісус не був Богом.

8. Він – корінь і нащадок Давида. Він Син Давидів і Давидів Господь через одвічне існування, божественність і втілення. Він – корінь і Господь за Своєю божественністю. Він нащадок і Син за Своєю людською природою (Об’явлення 22:16; Матвія 9:27, 21:9, 22:41-46).

9. Він – Ангел Єгови (дивись богоявлення або з’явлення Христа у Старому Заповіті: Буття 16:7-14, 22:11-18, 31:11-13; Вихід 3:1-5, 14:19; Суддів 6:11-23, 13:2-25; 1 Хроніки 21:1-27; Числа 22:22-35; 1 Царів 19:5-7; 2 Царів 19:35; Захарія 1:11, 6:12-15). Євреї визнавали таке з’явлення за з’явлення Божества.

10. Він – Син Божий. Це Синівство – вічне Синівство, яке визнали всі сфери:

**а**. Бог-Отець (Дії 13:33; Євреїв 1:5; Матвія 17:5)

**б**. демонічні духи (Матвія 8:29)

**в**. ангел Гавриїл (Луки 1:35)

**г.** апостоли (Матвія 16:16-17; Римлян 1:1-3)

**д**. Сам Господь (Марка 1:61-62; Луки 22:70; Івана 5:25, 11:4; Псалмів 2:7; Приповісті 30:4; Ісаї 7:14, 9:6-9)

11. Він – Божий Святий (Марка 1:24).

12. Він – істина (Івана 14:6). Він говорив правду. Він був і є істиною. Він – уособлення істини Це не може стосуватися жодної людини.

**В. Божественні дії, приписані Йому**

Син Божий чинив божественні діяння (Івана 14:11, 10:37, 5:36).

1. Він був Творцем всесвіту (Євреїв 1:3; Буття 1:1-5; Івана 1:1-4, 10; Колосян 1:16-17).

2. Він був Творцем ангелів і людей (Буття 1:26; Приповісті 8:30; Колосян 1:16-17).

3. Він прощав гріхи (Дії 5:31; Луки 5:21-14; Матвія 9:6; Марка 2:5-7; Колосян 3:13). Прощати гріхи – це право винятково Бога, тому що всі гріхи скоєні насамперед проти Бога (Псалмів 51:4).

4. Він воскрешав мертвих і буде змінювати грішні тіла віруючих під час Свого приходу на підставі того, Ким Він є (Івана 5:28-29, 11:25; Филип’ян 3:21; 2 Тимофія 4:1).

5. Він справедливо буде судити весь світ. Отець передав Йому весь суд. Тільки Він може судити цілий світ досконалою справедливістю – завдяки божественним властивостям (Івана 5:22-29; Дії 17:31; 2 Коринтян 5:10; 2 Тимофія 4:1; Матвія 25:31-46).

6. Він підтримує всесвіт Своїм могутнім владним словом (Євреїв 1:3; Колосян 1:17).

7. Він – Той, Хто дає вічне життя всім, хто ввірує в Отця через Нього (Івана 10:28, 17:2).

8. Він приведе до відновлення небеса і землю (Євреїв 1:10-12; Об’явлення 21:5; Матвія 19:28).

**Г. Божественне поклоніння, віддане Йому**

Йому поклонялися як Богу, і Ісус приймав це поклоніння. Ісус ніколи не відмовлявся від такого поклоніння. Це дуже відрізняється від ставлення інших Божих людей, які категорично відмовлялися приймати поклоніння з боку інших, від ставлення обраних ангелів. І тільки люди, які обожнювали себе, приймали поклоніння від інших людей, серед них – римські імператори (Дії 10:26, 14:15; Об’явлення 22:8). Поклоніння Ісусу як Богу було би богозневагою та ідолопоклонством, якби Він не був Богом. Прийняття поклоніння, яке винятково належить Богу-Отцю, було б грабунком, богохульством і ідолослужінням Ісуса.

1. Йому поклоняються ангели (Євреїв 1:6; Ісаї 6:1-5; Об’явлення 5:12-14).

2. Йому поклоняються люди (Матвія 8:2, 15:25-28, 28:17; Луки 24:51-52; Дії 1:24, 7:59-60; 1 Солунян 3:11; Івана 9:38; Филип’ян 2:9-11; Псалмів 45:11; 1 Коринтян 1:2).

3. Йому вклоняються всі творіння (Об’явлення 5:13).

4. Йому моляться як Богу (Дії 1:24, 7:59-60).

5. Його шанують нарівні з Богом-Отцем (Івана 5:23; Об’явлення 1:5-6; Євреїв 1:6-8).

**Д. Божественні заяви Ісуса**

Ісус робив заяви, які міг робити тільки Бог. І якби ці заяви не відповідали дійсності, тоді Ісус був би самообманцем або неправдомовцем чи самозванцем.

1. Він стверджував, що Він – одне ціле з Богом (Івана 10:30, 38, 5:23, 14:10).

2. Він стверджував, що Бог – це Його Отець (Луки 2:41-52; Матвія 10:37-38; Марка 3:33-34).

3. Він стверджував, що любить людей так само, як і Бог-Отець (Матвія 10:37-38; Луки 14:26).

4. Він стверджував, що Він – СУЩИЙ, вказуючи на вічне існування (Івана 8:56-58, 18:1-5; Вихід 3:14-15).

5. Він заявляв про Своє божественне Синівство, роблячи Себе Богом (Івана 5:25, 11:4; Марка 12:6; Приповісті 30:4).

**Е. Його божественна спорідненість**

Син поєднаний з Отцем і Святим Духом у завітних стосунках – як у вічності, так і в часі. Це неможливо, якщо Син не є Божеством, рівноправним у Трійці.

1. Хрещення здійснюється в ім’я Триєдиного Бога, де Христос посідає центральне місце (Матвія 28:18-20; Дії 2:34-36).

2. Апостольське благословення нагадує про вічну Трійцю, де Син є об’явленням благодаті Божої (2 Коринтян 13:14).

(Дивись також: Матвія 28:18-20; Івана 2:23, 14:1, 6, 9, 10:28-30, 17:21, 5:17-18, 11:27; Колосян 1:15, 19; 2:9; 1 Коринтян 8:6, 12:4-6; Ефесян 4:8-10; 1 Тимофія 1:15-16; 1 Солунян 3:11; Луки 22:29).

У світлі текстів із Писання, неможливо заперечувати або відкидати істину про божественність Сина Божого. Якби Ісус не був Богом, то Його заяви про поклоніння, імена і дії, приписані Йому, були б засвідченням богозневаги. Ніхто зі святих ніколи не робив таких заяв і не приймав пошани, що було б відвертим гріхом і заслуговувало би на смерть. Але Ісус приймав поклоніння і проголошував Свою божественність. Ісус, Син Божий, – це дійсно Божество, Бог, Який з’явився в тілі. Істинно віруюча людина може тільки виголосити разом із Хомою: «Господь мій і Бог мій» (Івана 20:28; Ісаї 25:9).

**VII. ЛЮДСЬКА ПРИРОДА ХРИСТА**

Писання представляє втіленого Христа як Того, Хто мав дві природи. Він – Бог і Людина в одній Особі. Велика таємниця Божества: Бог з’явився у тілі (1 Тимофія 3:16; Колосян 2:2-3). У цьому розділі розглянемо факти досконалості і безгрішності людської природи Христа і Його приклад, навищий для всіх віруючих.

**А. Людська природа Христа**

**1. Він народився, як людина**

**а.** Він народився від жінки (Матвія 1:18-23, 2:11; Луки 1:30-33; Галатів 4:4). Діва Марія була обрана стати матір’ю людської природи Христа.

**б.** Про Нього сказано, що Він є насінням Давида за тілом (Римлян 1:3; Матвія 1:1).

**в**. Він був обіцяним насінням жінки (Буття 3:15; Матвія 1:23; Ісаї 7:14).

**г.** Він походив з ізраїльського народу по плоті (Римлян 9:5).

**д**. Він – визнаний Син Давида (Матвія 15:22; Дії 13:22-23; Євреїв 7:14). Його родовід можна простежити по лінії Його матері Марії до Давида, царя Ізраїлю.

**е.** Він є Словом, яке сталося тілом і проявилося в тілі (Івана 1:14; Римлян 1:3; 1 Тимофія 3:16).

**2. Він мав людське походження**

Родовід Христа за тілом, згідно з Євангелієм від Луки, простежується до царя Давида і до Адама по лінії Його матері, а по лінії названого батька Йосипа – до Давида і Авраама згідно з Євангелієм від Матвія (Луки 3:23-38; Матвія 1:1-17). 1 хоча інші казали, що Ісус був сином Йосипа, Сам Ісус ніколи не визнавав Йосипа Своїм земним батьком. Але Він заявляв, що Бог був Його батьком, і визнавав Марію Своєю матір’ю (Луки 3:23, 4:22; Матвія 13:55-56; Івана 1:45, 6:42). Євреї за часів Христа були впевнені, що Він був справжньою Людиною, з плоті і крові, як і всі інші люди. Він не був ілюзією чи примарою, але правдивою Людиною.

**3. Щодо Нього вживали людські імена і титули**

**а**. Йосипу і Марії ангел Гавриїл звістив, що Дитя буде назване Ісусом, ще до Його народження (Матвія 1:21-23).

**б**. Його називають Сином Давида (Матвія 1:1, 9:27, 12:23, 20:30-33).

в. Його називають Сином Авраама (Матвія 1:1).

**г.** Його називають Сином Людським більше 80 разів у Новому Заповіті (Матвія 16:28, 26:64-65; Дії 7:56; Об’явлення 1:13, 14:4).

**д**. Його називають Посередником, Людиною Ісусом Христом (1 Тимофія 2:5).

**е**. Його називають євреєм щодо національності (Івана 4:9, 8:57).

**є.** Його називають «останнім Адамом» (1 Коринтян 15:45-47).

**ж**. Його називають Людиною (Івана 8:40; Дії 2:22; Филип’ян 2:8; 1 Коринтян 15:21-47).

**з.** Він залишається Людиною і на небі, хоча тепер прославленою (Івана 20:15; 1 Тимофія 2:5; Дії 17:31).

**и**. Він вдруге прийде як Син Людський, щоб судити світ (Матвія 16:27-28, 25:31, 26:64-65).

**4. Він мав абсолютну людську природу**

Син Божий мав усі властивості людської природи – ті, з якими Бог створив людину на початку. Ісус був цілковитою Людиною маючи дух, душу і тіло (1 Солунян 5:23; Євреїв 4:12). Ця істина спростовує єресь аполінаріанства, яка заперечувала цілковитість людської природи Христа (1 Івана 4:3):

**а.** Ісус мав дух людини (Луки 23:46; Марка 2:8, 8:12; Івана 13:21).

**б.** Ісус мав душу (Матвія 26:38; Луки 23:43; Івана 12:27; Дії 2:27-31; Ісаї 53:10; Марка 14:34). Це поєднує розум, волю і почуття (1 Івана 1:1-2).

**в.** Ісус мав людське тіло з плоті, кісток і крові (Євреїв 2:14, 10:5, 10; Івана 1:14, 2:21; Матвія 26:12; Луки 22:19, 23:52-56). Після Свого воскресіння Він мав тіло з плоті і кісток (Луки 24:39). У Своєму людському тілі Він був обмежений географічно і безгрішними немочами.

**5. Він розвивався як Людина**

У Своїй людській природі Ісус виростав і розвивався, як і всі інші люди. Це видно з наступних свідчень Писання і коментарів:

**а**. Він виростав дитиною (Луки 2:40).

**б**. Він зростав мудрістю і віком (Луки 2:52).

**в**. Він навчився послуху з того, що вистраждав (Євреїв 5:8).

**г.** Він важко працював, перейнявши фах Йосипа – теслярство (Марка 6:3; Луки 3:23).

**д**. Він зазнавав людських обмежень (Євреїв 2:10).

**е**. Він зазнавав людських спокус (Матвія 4:1-11; Євреїв 2:18, 4:15; Марка 1:35; Луки 22:28).

**є.** Він вчився жити в залежності від Отця через постійну молитву (Матвія 14:23; Євреїв 5:7; Луки 6:12, 22:39-46). У Новому Заповіті близько 25 згадок про Ісусову молитву.

**ж**. Він навчився постійно покладатися на Отця і на силу Святого Духа. Він не міг робити і говорити чогось від Себе, а лише те, що Йому було дано (Марка 1:35; Івана 6:15; Дії 1:2; Євреїв 5:7, 9:14; Дії 10:38).

**з.** Він був Людиною, Яку схвалював Бог (Дії 2:22).

**и**. Він був обмежений у Своєму людському розумі (Матвія 24:36; Марка 13:32; Луки 7:9).

**ї.** Він прагнув людського співчуття в саду (Матвія 26:36-40).

**6. Він мав безгрішні слабкості людської природи**

Як Людина, Христос потерпав від обмежень і слабкостей людської природи, що самі по собі не були гріховними, проте були частиною людської долі після падіння. Прославлене людське тіло не буде мати цих безгрішних слабкостей (Филип’ян 3:20-21).

**а**. Ісус стомлювався (Івана 4:6).

**б.** Ісус мав звичайний апетит і відчував голод (Матвія 4:2, 21:18).

**в.** Ісус також відчував спрагу (Івана 4:7, 19:28).

**г.** Він отримував насолоду від сну (Матвія 8:24).

**д**. Він був обмежений людським знанням (Марка 11:13, 13:32, 5:30-34; Івана 11:34).

**е**. Він сумував і зворушувався (Івана 11:33).

**є.** Він також плакав, співчуваючи людям (Івана 11:35; Матвія 23:37, 26:38).

**ж**. Він потребував підтримки ангела перед стражданнями на хресті (Луки 22:43).

**7. Він пережив людську смерть**

Смерть неминуча для людини з часу падіння в Едемі. Коли Ісус забрав на дереві наші гріхи, Він зазнав відплати за гріх, тобто смерті (1 Петра 2:24: Буття 2:17; Євреїв 2:9, 9:27; Луки 23:33). Його смерть була головною метою втілення, наслідком якої мало бути воскресіння.

**8. Він пережив людське воскресіння**

Він воскрес із мертвих і продовжує володіти цим непорочно народженим, розп’ятим, похованим, воскреслим і тепер прославленим тілом. Тіло Ісуса було безгрішним, безсмертним і чистим. Він віддав Своє життя, як Отець наказав Йому (Луки 23:39; Івана 20:27; Дії 7:55-56). Його воскресіння як Людини є прообразом воскресіння всіх інших людей. Він Своїм вознесінням підніс людину до Божества. Він залишається Людиною, Ісусом Христом, у Своєму прославленому стані на престолі, на висоті (1 Тимофія 2:5; Євреїв 8:1-5).

Людськість Христа – незаперечний факт. Ісус, одвічний Син Божий, став Сином Людським. Він був Божеством і Людиною в одній Особі. Його людське народження, родовід, імена, титули, обмеження, страждання, смерть і воскресіння – усе це свідчить про реальність Його повної і цілковитої людськості. Це тіло тепер прославлене, і коли Він прийде вдруге, це буде «Той Самий Ісус», Який з’явиться так, як вознісся на небо (Дії 1:11).

**Б. Безгрішність Христа**

У Старому і Новому Заповітах містяться свідчення про те, що Христос мав досконалу, безгрішну, чисту людську природу. Христос повинен був бути безгрішним для того, щоб стати Спасителем світу. Якби Він не був безгрішним, Йому треба було б померти за Свої власні гріхи і Він Сам потребував би відкуплення. Христос не міг би бути досконалим, повним і завершеним об’явленням Бога людині, якби Він був грішним. Якщо Христос не безгрішний, тоді план відкуплення – це руїна, тому що Відкупитель грішників Сам не може бути грішником.

Безгрішність – це повна відповідність волі Божій у думках, словах і ділах. Гріховність – це недостатнє підпорядкування волі Божій у думках, словах і ділах. Власне, Христос, як досконала Людина, досконало виконав волю Отця. Він ніколи не грішив у думках, словах і ділах. Його досконалість була безгрішною досконалістю.

**1. Теорії відносно безгрішності Христа**

**а. Теорія гріховності тіла**

Ця теорія вважає, що Христос мав «грішне тіло» і що Йому треба було перемагати гріх силою Святого Духа, як це роблять всі віруючі. Ця теза ґрунтується на неправильному розумінні Римлян 8:3, де Павло заявляє, що Христос був «у подобі гріховного тіла».

**б. Теорія потенційної гріховності**

Ця теорія вважає, що хоча Христос і є втіленим Богом, Він міг грішити, але не грішив. Він був спроможним перемагати гріх. Теорія заявляє, що сам той факт, що Христос був спокушуваний, доводить, що Він міг згрішити. Бо спокуса буде справжньою лише коли спокушувана особа згрішить. Ця теорія також говорить, що Христос не міг би бути милостивим і великодушним Первосвящеником для нас у спокусах, якби Він не згрішив.

**в. Теорія безгрішної досконалості**

Ця школа мислення стверджує, що Христос не здатний був грішити через те, Ким Він був. Наш текст поділяє цей погляд. Перш ніж розглянути підстави для такої думки, необхідно зазначити спільну основу віри, яку визнають більшість євангельських віруючих, заявляючи, що:

Син Божий мав досконалу людську природу і божественну природу;

Син Божий зазнавав спокуси у всіх сферах, як і ми, і це були правдиві спокуси;

Син Божий не згрішив ні думкою, ні словом чи ділом;

Син Божий може співчувати і допомагати тим, хто зазнає подібних спокус (1 Івана 3:5; 1 Петра 2:22; 2 Коринтян 5:21; Євреїв 4:15, 7:26, 2:18).

Розбіжності між зазначеними теоріями видно в наступних судженнях:

Христос міг би згрішити, але не згрішив;

Христос не згрішив, тому що не міг згрішити.

У зв’язку з цим виникають запитання: чи міг Христос не згрішити або чи міг Христос згрішити? Ці питання не давали спокою християнському розуму протягом багатьох століть. Та, попри все, потрібно пам’ятати, що Христос не згрішив. Отже, тільки Він може бути Спасителем для грішників.

**2. Досконала безгрішність Христа**

**а. Основні питання і заперечення, варті уваги**

(1) Якщо для Христа було неможливим згрішити, тоді яка була ціль Його спокушання? Чи не це зробило Його спокушання нереальним і тому несправжнім? Навіщо спокушати безгрішну істоту? Ангели згрішили, коли їх спокушали. Адам згрішив, коли його спокушали. Чому Христос не міг згрішити, коли був спокушуваний? Чи має бути якесь внутрішнє бажання до спокушання, до якого можна звертатися?

(2) Якщо для Христа було неможливим згрішити, тоді це означає, що Він не мав права вибору чи свободи обирати між добром і злом. Чи не міг Він вчинити Свою власну волю, а не волю Його Отця, як це видно зі спокушання в Гетсиманському саду? (Матвія 26:39).

(3) Якщо для Христа було неможливим згрішити, то Він по-справжньому не міг би ототожнюватися з людською расою, не міг би повністю розуміти нашу людську, грішну природу. Чи це автоматично не створює прогалину між Спасителем і грішником, над якою ніколи не можна звести міст?

(4) Якщо для Христа було неможливим згрішити, тоді яким чином спокуси могли б бути причиною Його страждань? Як Він зміг би співчувати нам у наших спокусах?

(5) Якщо для Христа було неможливим згрішити, тоді чи не відрізняються Його спокушання від тих, які проходимо ми, грішні люди.

Перейдемо до відповіді на ці запитання і заперечення, розглянувши декілька головних аргументів щодо спокус Адама, Ісуса і всіх людей, а також, природу і значення спокуси і насамкінець свідчення безгрішності Христа.

**б. Спокуси Адама, Ісуса і всіх людей**

Писання говорить тільки про двох людей, спокушання яких були незвичайними: це Адам і Ісус. Обидва були синами Бога по-особливому. Адам був створеним сином Божим, Ісус – народженим Сином Божим (Луки 3:38; Івана 3:16). Обидва мали безгрішну людську природу, без жодної норми гріха у своїй сутності. Вони зазнали спокушання від диявола ззовні. Адам спокусився, у той час як Ісус не спокусився. Адам і Ісус – це загальні представники людства старої і нової генерацій відповідно. Бог бачить всіх людей або «в Адамі», або «в Христі» (1 Коринтян 15:46-47). Усі ці факти роблять спокуси Адама і Ісуса абсолютно відмінними від спокус усіх людей, які народилися від Адама після гріхопадіння. Усі люди, народжені від Адамового роду, зазнають спокус вже як грішники, як народжені в гріху. Ніхто з них не знає, що таке зазнавати спокус у стані безгрішності. Спокушання Адама і Ісуса були особливими, тому що ніхто з них не зазнавав спокус зсередини, але ззовні. Усі інші люди зазнають спокус як ззовні, так і зсередини. Усі люди спокушаються, коли захоплюються власними пожадливостями та звабами. А пожадливість, зачавши, народжує гріх, а гріх, врешті-решт, приносить смерть (Якова 1:13-14).

Гріх був вторгненням у людську природу Адама. Тільки Адам і Ісус мали безгрішну людську природу, і тому їх спокушання відрізнялися. Проте існувала також велика різниця між Адамом та Ісусом. Адам був звичайною людиною, а Ісус був як Богом, так і Людиною. Хоча Адам і Ісус були безгрішними, Адам був створеною істотою, а Ісус – ні. Адам мав тільки одну людську природу, в той час як Ісус мав дві природи: людську і божественну.

Твердження з Римлян 8:3, що Христос був створений «в подобі гріховного тіла», необхідно розуміти правильно. Цей вірш не стверджує, що Христос мав «гріховне тіло», але що Він був створений «в подобі гріховного тіла». Тут слово «подоба» означає невинні слабкості людської природи. Христос дійсно мав справжнє тіло, але воно було безгрішним. У Ньому як в одвічному і народженому Сині Божому не було первородного гріха та гріховних принципів. Гріх не властивий для людської природи, але нав’язаний їй. Христос мав безгрішну людську природу, як і Адам до свого падіння. Проте Він також мав «подобу» тіла Адама після падіння, точніше – людську природу з безгрішними слабкостями. Хоча декотрі гностики вважали, що тіло спадково гріховне, проте це суперечить Слову Божому. Христос мав тіло, вільне від закону гріха, але створене «за подобою» (і лише за подобою) гріховної плоті. Порівняння і контраст між спокусами Адама та Ісуса, невіруючих і віруючих допоможуть чіткіше побачити ці факти.

|  |  |
| --- | --- |
| **АДАМ**  Перший Адам  Перша земна людина  Без злих тенденцій на початку  Схильність до гріха  Одна – людська – природа  Спокушання ззовні: душі, духа і тіла  Спокусився на гріх  Тепер грішна людська природа  Творіння Бога  Створений Син Божий | **Ісус**  Останній Адам  Друга людина – Господь Небесний  Без злих тенденцій в сутності  Без схильності до гріха  Дві природи: божественна і людська  Спокушання ззовні: душі, духа і тіла  Не спокусився на гріх  Не занапащена, безгрішна людська природа  Втілення Бога  Народжений Син Божий  Божественно-людська Істота |
| **НЕВІРУЮЧІ**  «В Адамі» – сини людські  Природне народження  Занапащена людська натура  Схильність до гріха  Принцип гріха переважає всередині  Спокушаються зсередини і ззовні: у тілі, душі і дусі  Народжені в гріху  Немає в тілі нічого доброго  Старе творіння від батьків  Грішна людська істота  Гріх призводить до смерті | **ВІРУЮЧІ**  «У Христі» – сини Божі  Духовне народження  Занапащена людська натура – співучасники Божої природи  Подолання схильностей до гріха  Принцип гріха викорінений у відповідний час  Спокушаються зсередини і ззовні у тілі, душі і дусі, проте зміцнені Духом Святим, щоб перемагати  Народжені в гріху, але народжені згори – Христос в тобі, надія слави  Нове творіння у старому творінні  Відкуплена людська істота  Гріх перемагається для життя |

**в. Значення і природа спокуси**

Два особливі грецькі слова у Новому Заповіті вживаються у значенні «випробовування», оскільки «спокуса» належить до «випробування» – з боку Бога, сатани або когось ще.

(1) Грецьке слово «докімазо» означає «перевірити, чи річ гідна прийняття, випробувати річ (у прямому і переносному значеннях); побічно – схвалювати, дозволяти, розпізнавати, перевіряти, доводити, пробувати» (Луки 14:19; Римлян 2:18, 12:2, 14:22; 1 Коринтян 3:13, 11:28; Галатів 6:4; Євреїв 3:9; Якова 1:12; 1 Петра 1:7; 1 Івана 4:1). Це слово вживається в Новому Заповіті наступним чином: люди випробували вола; віруючі повинні випробувати, що є доброю волею Божою; віра віруючих випробувана і схвалена. Бог випробовує Своїх святих. Усі віруючі випробовуються і перевіряються життєвими обставинами, слабкостями і вадами людської природи. Мета такого різновиду спокушання – перевірити і схвалити. Це спокуса, від якої очікують позитивного результату. У такий спосіб Бог «випробував» Авраама (Євреїв 11:17; Буття 22:1). Це слово вживається біля 25 разів у Новому Заповіті, і його ніколи не вживає сатана, щоб намагатися когось випробувати.

(2) Грецьке слово «пейразо» перекладається як «спокушання» і означає «піддавати спробі (експериментально виявити добре і зле); підбурювання, дисциплінування або провокування; побічно – нещастя» Це слово вживається приблизно 40 разів у Новому Заповіті і висловлює ідею перевіряти і піддавати когось випробовуванню. Воно вживається наступним чином:

**(а) Людина випробовує Бога**

Людина піддає Бога випробуванню, щоб виявити, що Він зробить для неї – добро чи зло. Так Ізраїль «спокушував Бога» в пустелі (Євреїв 3:9). Вчителі-законники «спокушали Бога» тим, що намагалися покласти ярмо на шию язичникам (Дії 15:10). Ананій і Сапфіра «спокушали Святого Духа» своїм вчинком обману (Дії 5:9). Людину застережено від того, щоб спокушати (піддавати спробі) Господа Бога (Матвія 4:7).

**(б) Людину випробовує Бог**

Бог іноді перевіряє і випробовує людину; ніколи не для зла, але з ціллю виявити, що є в людині, щоб розкрити людині її внутрішню потребу (Якова 1:2, 12). Але Бог не випробовує злом і нікого не схиляє до гріха (Якова 1:13-14). Як було зазначено, Авраама Бог випробував тим, що той мав принести в жертву свого єдиного сина Ісака (Євреїв 11:17; Буття 22:1). Святі Старого Заповіту були випробувані і спокушувані через переслідування та протистояння, таким чином, довівши свою вірність Богу в усьому (Євреїв 11:37; читати також Галатів 4:13-14; 1 Коринтян 10:13; Івана 6:6; Матвія 6:13).

**(в) Людину випробовує сатана**

Сатана також спокушає і випробовує людину. Такі спокуси, однак, завжди заманюють у гріх, підбурюють на зло. Ці випробовування походять не від Бога (Якова 1:13-14). Вони походять від сатани або від грішної людської природи. Так сатана спокушав ангелів, спокушав Адама і Ісуса. Він також спокушав грішних людей, які є нащадками Адама (Буття 3:1-6; Матвія 4:1).

**(г) Природа Христових спокус**

Природу Христових спокус можна краще зрозуміти у світлі попередніх визначень. Автори Євангелій і автор Послання до євреїв конкретно розглядали спокушання Ісуса-Боголюдини (Матвія 4:1-11; Марка 1:13; Євреїв 2:18, 4:15).

**(1) Ісуса випробовував Його Бог-Отець**

Ці випробування, у першу чергу, полягали у стражданнях, які Ісус переживав у Своєму безгрішному людському тілі, маючи безгрішні слабкості. Він був випробуваний опозицією, гоніннями, втомою, протистоянням грішників, супротивними обставинами. Його випробовували євреї, Його родичі, релігійні діячі і Його власні учні. У всьому цьому Він був випробуваний і перевірений та отримав схвалення від Отця. Ці речі були частиною «спокушань Христа» (Луки 22:28).

**(2) Ісуса спокушав сатана**

Ісуса сатана спокушав вчинити гріх – тобто виконати його волю, а не волю Отця. Сатана шукав підставу для того, щоб Отець відкинув Ісуса. І так протягом усього Його життя. Історія сорока днів спокушань була нічим іншим, як прикладом особливого періоду випробувань, які зазнав Ісус. У Писанні говориться, що диявол відступив від Ісуса на деякий час після Його переконливої перемоги над цими трьома основними спокусами (Марка 1:13).

**(3) Ісус не був спокушений грішною природою**

Ісус не був спокушений грішною чи тілесною природою зсередини. У цьому полягає вічна відмінність між спокусами, які мав Ісус, і спокусами всіх народжених від Адамового роду, чи то віруючих, чи невіруючих. Ісус не мав грішної чи тілесної природи в Собі, і тому Він не зазнавав внутрішніх спокус згрішити, як це відбувається з усіма грішними людьми. Ніщо не може змінити цю істотну відмінність. Коли говориться, що Ісус зазнавав «випробувань в усьому, подібно до нас, окрім гріха» (Євреїв 4:15), то це дослівно означає «окремо від гріха». Інакше кажучи, ВІН був спокушений до гріха ззовні, але не був спокушений гріхом зсередини, тому що в Ньому не було зла. Він не мав грішної людської природи і не мав пожадання до гріха в Собі. В Його сутності не було внутрішнього конфлікту, як це описується в Римлян 7:14-18 (Якова 1:14). Отже, Ісус був спокушений в усіх моментах, як і ми, але без пожадливості зсередини (Євреїв 2:18, 4:15; Івана 8:46, 14:30).

**(4) Ісус був випробуваний у Своїй людськості, а не у Своїй божественності**

Ісус – це втілений Бог, а Бога не можна спокусити злом (Якова 1:13-14). Сатана атакував людську природу Ісуса. Ісус зазнавав спокус у Своїй людській природі, але не в божественній. Отже, Ісус був «спокушений у всьому, подібно до нас», окрім гріха. Ісус був спокушуваний у наступних сферах:

**(а)** дух – спокушуваний поклонитися сатані

**(б)** душа – спокушувана до зловживання Божою силою, яка береже й охороняє

**(в)** тіло – спокушуване до задоволення звичайного людського, тілесного апетиту за допомогою чудодійної сили (Матвія 4:1-11; 1 Івана 2:16-17).

Кожна з цих спокус прийшла ззовні, а не зсередини. Саме як Людина Він переміг силою Слова, проголошуючи: «Написано». Як Людина, Ісус не звертався до Своїх божественних властивостей задля перемоги над дияволом. Він був спокушуваний пропозицією обминути хрест, коли Петро проголосив думку, яку підкинув сатана (Матвія 16:21-24). Він був спокушуваний в Гетсиманському саду до того, щоб обминути агонію Голгофської чаші, але Він підкорив Свою волю волі Отця, і ангел підбадьорив Його.

Його чиста людська природа зіщулювалася від такого важкого випробування – того, що Він мав стати гріхом. Проте це взагалі не було гріховним почуттям. Він також був спокушуваний на хресті, коли релігійні євреї заохочували Його зійти з хреста і врятувати Себе (Луки 23:35-37).

Це були справжні випробовування Його людської природи, і звичайно, Його людська природа постраждала як фізично, так і духовно від жаху агоній хреста. Стати гріхом і зазнати відкинення Отця – це було найбільшою агонією і завдало невимовних мук Його святій і безгрішній людській природі. Йому не треба було бути грішним, щоб ратифікувати страждання від цих спокус. Страждання від цих спокус були набагато вразливішими для Його безгрішної природи, ніж грішне людство може коли-небудь збагнути. Муки від присутності гріха значно важчі для Того, Хто не міг грішити і не грішив, ніж для грішних людей. Треба також пам’ятати, що спокуса – це ще не гріх, але піддатися їй – це гріх.

Вчення про те, що Бог-Отець і ангели на небі залишалися в невідомості під час земного життя Христа, побоюючись, що Син Божий може зазнати невдачі і згрішити, принижує рішення і наміри Бога щодо відкуплених людей. Це применшує істотні та моральні властивості характеру Бога. План спасіння людей зародився на раді вічного Божества, і там не було жодного шансу для поразки вічного Сина Божого (1 Петра 1:19-20; Псалмів 40:5-8; Євреїв 12:1-4, 13-20).

**д. Причини, з яких Ісус переніс спокуси**

Тепер дамо відповідь на закид, чому Ісус зазнав спокушання, якщо Він жодним чином не міг згрішити. Ісус дійсно зазнав спокушання, і саме тому Він може зміцнювати всіх віруючих, які зазнають спокус, і допомагати їм.

**(1) Він зазнав спокус задля розвитку повної і цілковитої людської природи**

Людська природа Ісуса зростала в мудрості та в прихильності Бога і людей (Луки 2:52). Він навчився послуху з того, що вистраждав (Євреїв 5:8). Він зростав духовно, розумово і фізично. Він страждав через безгрішні слабкості. Він зазнав спокушання у Своїй людській природі і довів Свою досконалість. Те, що Він вистраждав у Своїй людській природі, доповнило досвід завершення божественної природи, оскільки Творець був єдиний із творінням, а божественне – із людським.

**(2) Він зазнав спокус, щоб Його ствердив Бог-Отець**

Ісус із Назарета був Людиною, Яку ствердив Бог. Промовляючи з небес, Отець ствердив Свого улюбленого Сина. Син не використовував Своїх божественних властивостей без волі Отця, але був залежним і слухняним Своєму Отцю через Духа в усьому, Ким Він був, що говорив і робив.

**(3) Він зазнав спокус, щоб показати сатанинським силам досконалу** **людськість**

Сатана переміг Адама, першу людину, через спокусу, і з того часу аналогічним чином перемагав усіх людей. Ісус був початком «нового творіння» Божого (Об’явлення 3:14). Сатана використав свої найсильніші спокуси, щоб звабити Ісуса на гріх. Сатана і всі його демонічні сили були збентежені цим творінням – Боголюдиною. Ця Істота не реагувала на гріх. Вона була об’явленням майбутньої перемоги на хресті над гріхом, над засновником гріха і всім його царством (Колосян 2:14-17). Бог виявляв благовоління до Своєї досконалої Людини, бо ця Людина стала для багатьох синів взірцем для наслідування (Римлян 8:20-28).

**(4) Він зазнав спокус, щоб стати милостивим Первосвящеником**

Священика обирають з-поміж людей і висвячують для людей. Він повинен вміти співчувати слабкостям людям, яким служить. Ісус Христос був обраний з-поміж людей, власне, для такої цілі (Євреїв 4:14-16).

Вираз «співчувати нашим слабкостям» означає, що Христос може співчувати нам під час наших спокус і випробувань. Христос, як Боголюдина, ототожнений з людиною Своєю людською природою з її безгрішними слабкостями. Незалежно від того, міг Христос грішити чи не міг, фактом залишається те, що Він не грішив. Якби Христос став схожим на нас у гріхах, тоді Він ніколи не міг би стати нашим Спасителем. У цьому полягає одвічна відмінність між Христом і нами. Це обмежене ототожнення Боголюдини з нами – так само, як існують відмінності і обмеження у відносинах Творця і творіння, Спасителя і грішника. Він – навіки Боголюдина, а ми – навіки відкуплені люди.

Єдиний раз Він був ототожнений з нами в наших гріхах – коли взяв на Себе наші гріхи на хресті. І через те, що Ісус зазнав спокус, випробовувань і перевірки, Він може бути милосердним Первосвящеником і співчувати нам. Варто пам’ятати, що Він співчуває нам у наших спокусах, але не тоді, коли ми грішимо.

Можуть виникнути запитання на взірець:

Чи повинен лікар мати ту саму жахливу хворобу, щоб бути в змозі співчувати і допомогти хворій людині?

Чи повинна людина бути алкоголіком або повією, щоб допомогти і співчувати тим, хто залежний від цих занять?

Чи повинен суддя скоїти схожий злочин, щоб могти справедливо засудити за це інших?

І чи повинен був Ісус згрішити або бути спроможним грішити, щоб допомагати і співчувати грішникам?

Сказати, що такого роду практика зробить цих людей більш співчутливими, означає сказати, що Ісус був би більш співчутливим до нас, якби Він згрішив. Ісус дійсно зазнав спокушань і випробовувань, і через те, що Він цього зазнав, Він спроможний зміцнювати нас, допомагати, а також співчувати нам у наших випробуваннях і спокусах.

**(5) Він зазнав спокус, щоб допомагати віруючим у їх випробуваннях**

Через те, що Він зазнав спокус, Він розуміє, що ми переживаємо, і може забезпечити нас силою, милістю і благодаттю, щоб допомогти нам у час потреби. Він пообіцяв, що не допустить випробувань більших, ніж ми можемо знести, але при спробі й полегшення дасть, щоб ми могли все витримати (Євреїв 2:18, 4:14-16; 1 Коринтян 10:13).

**(6) Тепер Він поза всякими спокусами, як і всі віруючі в майбутньому**

З часу Свого воскресіння і прославлення Своєї безгрішної і чистої людської природи Христос перебуває поза всіма можливими спокусами. Його прославлене тіло вже більше не піддається безгрішним немочам і слабкостям людської природи. Він ніколи не дрімає і не спить, Він ніколи не стомлюється. Він не має потреби в їжі чи питті. Він живе силою безкінечного життя. Його тіло є взірцем того, що станеться з тілом віруючої людини під час приходу Христа (Филип’ян 3:20-21; 1 Солунян 4:15-18; 1 Коринтян 15:51-57).

**е. Божественна і людська природи Христа**

Ще один важливий фактор, про який потрібно зазначити, – це фактор об’єднання божественної і людської природ Христа. Як зазначалося раніше, відмінність між Адамом і Ісусом та іншими людьми не можна ігнорувати. Адам, як створений син Божий, був людиною і спокушався як людина, ззовні. Ісус, як народжений Син Божий, був Боголюдиною і також був спокушений ззовні. Але Ісус був втіленим Богом і, ставши Людиною, ніколи не переставав бути Богом. Така витончена рівновага між Його божественною і людською природами мусить зберігатися.

У Своїй божественності «Бог злом не спокушається, і нікого Він Сам не спокушає» (Якова 1:13-14). Як втілений Бог, Він був безгрішним і не міг грішити. У Своїй людській природі Ісус зазнав спокушань у всьому, подібно до нас (Євреїв 2:18, 4:15). Як Людина, Він зазнавав спокус і був відкритий для всяких зовнішніх спокус. Але завдяки тому, Ким був Ісус, – а Він був Богом, Який став тілом, – божественна природа поєдналася із людською природою і переможно пронесла людську природу через спокуси.

Притримуватися теорії, що Ісус міг згрішити у Своїй людській природі, але не міг згрішити через Свою божественність – означає зруйнувати єдність Особистості Христа і Божий план відкуплення. Ці дві природи хоча й відмінні, але неподільні в одній Особі Христа. Існування грішної чи потенційно грішної людської природи і безгрішної божественної природи в одній Особі Христа-Бога, Який явився в тілі, неможливе. Говорити, що Ісус міг згрішити, це значить говорити, що Бог міг згрішити, бо Він прийняв людську природу. Це обмежує силу Всемогутнього Бога.

**З. Теорія безгрішності Христа**

Писання підтверджує факти безгрішності Христа. Ортодоксальні віруючі погоджуються в тому, що, попри те, міг Христос згрішити чи ні, Він не згрішив. Було достатньо можливостей для будь-кого в часи Христа звинуватити Його в гріху, але ніхто не зміг зробити цього. Наступні докази свідчать на користь істини щодо безгрішності Ісуса Христа.

**а. Свідчення архангела Гавриїла**

Гавриїл говорив про Ісуса як про «Святе» (Луки 1:35). Так ніколи не говорилося про будь-яку іншу дитину з роду Адама.

**б. Свідчення демонів**

Демонічні духи визнавали Ісуса за «Святого» (Марка 1:24; Луки 4:34; Матвія 8:28-29). Вони ніколи такого не говорили про інших людей, навіть про найпобожніших святих.

**в. Свідчення людей**

**(1)** Його звали Святою Дитиною (Дії 4:27, 30).

**(2)** Пилат не знайшов жодної провини в Ньому (Івана 18:38, 19:4).

**(3)** Дружина Пилата говорила, що Він «Праведник» (Матвія 27:19).

**(4)** Вмираючи, злодій визнав, що Ісус не заслуговує смерті (Луки 23:41).

**(5)** Сотник визнав Ісуса «Сином Божим» (Луки 23:41).

**(6)** Ірод також визнав, що Ісус не заслуговував смерті (Луки 23:15).

**(7)** Юда зрозумів, що видав «невинну кров» (Матвія 27:4).

**г. Свідчення Бога**

Отець також свідчив з неба про благовоління до Свого Однородженого Сина. Ніхто з людей не отримував такого божественного і небесного схвалення (Матвія 3:15-17, 17:1-5).

**д. Свідчення Христа**

**(1)** Ісус кидав виклик людям, щоб вони, якщо можуть, звинуватили Його в гріху (Івана 8:46).

**(2)** Ісус також казав, що йде князь цього світу, який в Ньому нічого не має; у них немає нічого спільного; в Ісусі немає нічого, що б належало дияволу (Івана 14:30, розширений переклад Нового Заповіту). (Дивись також Івана 8:29, 15:20, 17:4). Або ці твердження були правдою, або ж Ісус говорив неправду і Сам обманювався. Ніхто з людей ніколи не міг робити таких заяв.

**е. Свідчення апостолів**

**(1)** Павло казав: «Він не відав гріха» (2 Коринтян 5:21).

**(2)** Петро казав: «Він не вчинив гріха» (1 Петра 2:21-22).

**(3)** Іван казав: «Нема в Ньому гріха» (1 Івана 3:5).

**(4)** У Посланні до євреїв говориться, що Він був спокушуваний у всьому, як і ми, «але без гріха» або «окремо від гріха» (Євреїв 4:15).

**(5)** Він чистий (1 Івана 3:3).

**(6)** Кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо в ньому перебуває насіння Його (1 Івана 3:9). Якщо це правильно щодо віруючого, то тим більше правильно щодо безгрішного Сина Божого.

**(7)** Ісус був «святий, невинний і відлучений від грішників» (Євреїв 7:26-27).

**(8)** Він був Пагінець «непорочний», коли приніс Себе в жертву (Євреїв 9:14; 1 Петра 1:19-20).

**є. Свідчення Закону**

Жертвоприношення за гріхи у Старому Заповіті звіщали про жертву Христа за гріхи. Безгрішність Христа підкреслюють наступні думки.

**(1)** Бог взяв невинну і безгрішну тварину, яка помирала за винну і грішну людину. Тварини ніколи не грішили і не можуть грішити.

**(2)** Усі жертви повинні були бути «безвадні на вподобання» (Левит 22:21). Слово «безвадна» означає «без вади, повноцінна, ціла, досконала, чиста».

**(3)** Жертва повинна була бути «без плями», щоб її можна було принести Богу (Числа 19:2, 28:3, 9, 11; Євреїв 9:14; 1 Петра 1:19-20).

**(4)** Жертва повинна була бути «безвадна» (Вихід 12:5, 29:1; Левит 4:3, 23, 28, 32).

**(5)** У жертвоприношеннях Бог наголошував на тому факті, що жертва за гріх – «найсвятіша» (Левит 4:7-1; Луки 1:35).

Проте тваринний світ не може загладжувати гріхи людства. Тварин можна було використовувати тільки як замінну жертву, поки досконала і безгрішна людська природа Христа не буде принесена як спокутна жертва на хресті. Система жертвоприношень Закону засвідчує, що Христос, як жертва за наш гріх, буде безгрішним.

**ж. Свідчення Псалмів**

Месіанські псалми говорять про Христа як про Праведного і Святого. Ці псалми пророкували про прихід Христа, Який буде безгрішним Спасителем Ізраїлю і всього світу. Вони також провіщали, що Він буде принесений в жертву задля нашого спасіння (Псалмів 40:6-10, 16: 8-11, 22:1-31).

**з. Свідчення Пророків**

Пророки передрікали прихід Відкупителя, Який буде «Праведним Пагінцем» Давидового царства, що принесе «в жертву за гріх» Свою безгрішну душу і тим вчинить відкуплення доступним для всього людства. Він буде «Господь – наша праведність». Ці пророцтва провіщали безгрішність Христа. Вони виявляють передбачення Всемогутнього Бога щодо втілення Христа та Його безгрішності (Єремії 23:5-6; Ісаї 53:10; Захарія 3:8-9, 6:12-13).

**и. Аргументи з христології**

**(1)** Христос – це втілений Бог; Бог, Який явився в тілі; Бог, Який взяв на Себе подобу людини.

**(2)** Ставши людиною, Він не залишив Своїх істотних і моральних властивостей, але підкорив Себе волі Отця в усьому, Ким Він був, в усьому, що Він говорив і що робив.

**(3)** Поєднання божественної і людської природ в одній Особі Христа зробило Його безгрішність можливою, хоча Він і зазнав спокус у всьому, як і ми.

Свідчення Писання завершені. Народжений від Діви Марії, яка була грішною людиною і потребувала відкуплення, Ісус, проте, не вспадкував грішну людську природу. Бог вивів «чистого» з жінки (Йова 14:4, 15:14, 25:4). Безгрішна людська природа Ісуса була результатом чуда.

Роберт Кларк у книзі «Христос Божий» окреслює свої коментарі щодо факту і підтексту безгрішності Христа, дійсного резюме істини Христової безгрішності.

**Факти Його безгрішності**

1. Христос заявляв, що Він абсолютно безгрішний.

2. Він молився, але ніколи не молився молитвою покаяння.

3. Він заступався за Своїх учнів, але ніколи не просив їх, щоби вони заступалися за Нього.

4. Він молився за Своїх учнів, але ніколи не молився разом з ними.

5. Хоч Він називав Бога Своїм Отцем, Він ніколи не називав Бога Своїм Спасителем.

6. Він був у храмі, але ніколи не приносив жертву за Себе.

7. Він знав про гріхи світу, але ніколи не був свідомий щодо власного гріха.

8. Він дозволяв тим, хто був поряд із Ним, вірити, що Він – безгрішний.

9. Він втомлювався, але ніколи не хворів.

10. Він сумував з приводу гріхів світу, але ніколи не сумував через Свій власний гріх.

11. Він вчив, що всі люди повинні народитися знову, але ніколи не натякав, що Він народився згори або що Йому потрібна така переміна.

12. Апостольські автори недвозначно проголосили Його безгрішним.

13. Безгрішність нашого Господа визнають теологи різних напрямів і поглядів.

14. В Його абсолютну безгрішність християнська Церква вірила протягом 1900 років.

**Підтекст Його безгріховності**

1. Оскільки Він був абсолютно безгрішним, треба розуміти, що Він відчував страждання набагато гостріше, ніж відчували їх коли-небудь грішні сини людські.

2. Оскільки Він був абсолютно безгрішним, Він відчував спокуси гостріше, ніж грішні люди.

3. Оскільки Він був абсолютно безгрішним, Він не був боржником смерті.

4. Оскільки Він був абсолютно безгрішним, Дух Святий міг вільно діяти через Нього.

5. Оскільки Він був абсолютно безгрішним, Він мав найглибші стосунки із Богом.

6. Оскільки Він був абсолютно безгрішним, Він мав найглибше розуміння божественних речей.

7. Його абсолютна безгрішність стала можливою завдяки чуду непорочного народження.

Завдяки безгрішності Христа Його людська природа була безсмертною. Усі мають померти внаслідок гріха. Смерть – відплата за гріх (Римлян 6:23). Христос, Який Сам не згрішив і Який переміг всі гріховні спокуси, міг не вмирати. Хвороби, немочі і старість не могли перемогти Його. Саме тому Його смерть унікальна, так само, як і Його народження і життя. Ісус був безгрішним і тому безсмертним. Він добровільно віддав Своє життя за нас. Він вмер за наші гріхи (Івана 10:18, 19:30; Римлян 5:12-21). Жодна грішна чи смертна людина не в змозі цього зробити. Ісус був безсмертним тому, що Він був безгрішним; безгрішний тому, що Він був народжений непорочно; народжений непорочно тому, що Він був втіленим Богом. Будучи безгрішною Боголюдиною, Він був досконалим об’явленням Бога людям і досконалим Посередником між Богом і людьми.

**В. Приклад Христа**

Як досконала людина, будучи усім, чим Бог призначив людині бути, Христос повністю залежав від Отця у всьому, Ким Він був, що говорив і що робив. Христос був досконалим прикладом для наслідування для всіх віруючих. Петро зазначив, що Христос залишив нам приклад, який потрібно наслідувати (1 Петра 2:21).

Грецьке слово «хупограммос» перекладається як «приклад» і означає «підписувати» або ж «примірник для імітації». Це слово походить від навичок калькування букв вчителем для копіювання. Так само і віруючий повинен слідувати за Христом. Тільки Він – приклад для наслідування. Усі інші святі Старого і Нового Заповітів мали різні характери, які ми можемо імітувати, але навіть найкращі з них мали свої вади. Тільки Христос є досконалим взірцем. Він єдиний, Кого Бог послав нам для наслідування. Ми можемо наслідувати інших людей, якщо вони наслідують Христа; але якщо вони перестають наслідувати Христа, потрібно припинити наслідувати їх (1 Коринтян 11:1; Филип’ян 3:17; 1 Івана 2:6; Матвія 11:28-30). Ті, хто не переродився, не можуть наслідувати Христа. Віруючий отримує Святого Духа під час нового народження і стає учасником божественної природи, даючи їй можливість йти слідами Христового прикладу. Що ж це за приклад, залишений у досконалій людській природі Христа, який ми повинні наслідувати?

**1. Він показав нам приклад характеру – у всьому тому, Ким Він був**

Моральні властивості і характер Бога були виявлені у Христі як у досконалій Людині. Ці моральні чесноти також повинні проявлятися у віруючому, коли він змінюється на образ Христа. Подаємо перелік декількох головних рис характеру, які повинен мати віруючий.

**а. Святість**

Ісус був святим по суті і в поведінці. Ми повинні бути святими, тому що Він святий. Він – взірець безгрішної досконалості, і саме до такої досконалості Бог насамкінець прагне привести Свій народ (Матвія 5:48; Євреїв 6:1, 7:26, 4:15; 1 Петра 1:16, 2:21-28; Луки 1:35; Дії 2:37, 3:14, 4:27; Івана 8:29, 46).

**б. Любов**

Христос для нас – зразок любові, яка є самою сутністю Бога і повинна проявлятися у святих (Ефесян 3:19).

**(1)** Він любив Бога-Отця (Івана 14:31, 6:38).

**(2)** Він любив Святе Письмо (Матвія 5:17-18; Луки 4:16-21, 24:44-45; Івана 10:34-36).

**(3)** Він любив Своїх учнів (Івана 13:1, 15:9; Римлян 8:37-39).

**(4)** Він любив Церкву як Свою Невісту (Ефесян 5:25-27).

**(5)** Він любив всіх людей незалежно від раси (Марка 10:21; Матвія 11:19; Івана 10:11, 15:13; Римлян 5:8).

**(6)** Він любив навіть Своїх ворогів (Матвія 5:34-48, 26:50; Луки 22:51, 23:34).

**(7)** Він молився, щоб ця любов була в нас (Івана 17:26, 13:34-35).

**(8)** Він постійно ставився зі співчуттям до інших (Івана 11:35, 6:5; Марка 6:34; Матвія 8:16, 20:34; Луки 4:41, 5:12-15).

**в. Віра**

Він – приклад віри для нас, Він довіряв Своєму Отцю постійно і ніколи не сумнівався.

Він – початок і кінець нашої віри (Матвія 27:43; Псалмів 22:8; Євреїв 12:1-4).

**г. Лагідність**

Він для нас – приклад лагідності і покірності. У Ньому ніколи не проявлялися гордість, брутальність або зневага. Від ясел до хреста лагідність була характерною рисою в Його стосунках із нужденними. Він виявляв покірність розуму, і такий розум повинні мати ми (Филип’ян 2:5-8; Матвія 11:28-30; 2 Коринтян 10:1).

**2. Він показав нам** **приклад у словах – у всьому тому, що Він говорив**

Христос – досконалий приклад для нас у тому, що Він говорив. Його слова завжди були істинними і благодатними, як слова досконалої Людини, Його язик перебував під ціловитим контролем. Слова, що Він говорив, були словами Його Отця (Якова 3:2; Івана 8:55).

**а.** Він для нас – взірець у словах (Івана 12:47-50).

**б**. Він для нас – взірець у молитві (Євреїв 5:7; Матвія 14:23, 26:38-46; Марка 1:35-38; Луки 22:32, 44; Івана 6:15, 11:41-42). Якщо Син Людський залежав від молитви, щоб підтримувати спілкування з Богом-Отцем, тоді наскільки більше зобов’язаний це робити віруючий!

**в**. Він для нас – взірець у навчанні і проповіді (Матвія 7:29, 11:28-29, 23:8; Івана З:2, 7:16, 12:49, 3:34).

**3. Він показав нам приклад у вчинках – у всьому тому, що Він робив**

Христос для нас приклад у тому, що Він робив. У світському житті Він працював теслею, а у Своєму Месіанському служінні Він виконував волю Отця. Він ходив, чинячи добро. Ісус був Людиною слова і діла. Він повністю слухався волі Отця (Дії 1:1; Івана 6:38, 4:31-34, 5:30; Матвія 26:39; Псалмів 40:8).

Роберт Кларк у книзі «Христос Божий» (с. 78-95) говорить, що Христос дав нам взірець віри, посвяти, молитовного життя, самопожертви, служіння, любові, терпеливості, лагідності, покірливості, сміливості, співчуття, слухняності, оптимізму і поклоніння.

**VIII. ПОСЕРЕДНИЦТВО ХРИСТА**

Підсумовує доктрину про Особу Христа посередницьке служіння Христа як Боголюдини. Старий Заповіт звістив про цю істину, Новий Заповіт показує виконання цієї істини в Господі Ісусі.

**А. Об’явлення у Старому Заповіті**

**1. Патріарх Йов**

Патріарх Йов у своєму нещасті під час нападів сатани висловив сердечне благання усіх людей про посередника між Богом і людиною. Йов вигукнув: «Нехай Він дозволить людині змагатися (тобто «відстоювати, сперечатися, вирішувати як арбітр») з Богом, як між сином людським і ближнім його» (Йова 16:21). Йов розмірковував так: «Бог – Він не людина, як я, й Йому відповіді я не дам, і не підемо разом на суд. Поміж нами немає посередника, що поклав би на нас на обох свою руку» (Йова 9:32-33. Дивись також Йова 23:3-10, 19:25-27). Посередник – це суддя і арбітр. Він – посередині. Він відстоює, осуджує, приймає рішення і діє як посередник між двома сторонами. Йов благав, щоб прийшов Месія як Посередник між Богом і людиною.

**2. Посередник в Ізраїлі**

Посередницька діяльність в Ізраїлі спочатку була зосереджена на Мойсеї. Він діяв як посередник завіту Закону, коли Бог напряму говорив до нього, а він, у свою чергу, говорив до Ізраїлю. Мойсей на горі стояв між Богом і Ізраїлем, як посередник приймаючи завіт Закону (Повторення Закону 5:1-29; Галатів 3:19).

Коли скинія Мойсея була встановлена, Бог наказав Мойсею взяти свого брата Аарона і висвятити його у сан первосвященика в Ізраїлі. І тоді Аарон став посередником в Ізраїлі. Весь Ізраїль повинен був наближатися до Бога через помазаного і призначеного первосвященика. Обійти Аарона, Богом призначеного посередника, означало накликати на себе божественний суд (Євреїв 5:1-5; Числа 16:17).

Аарон 12 каменями на нагруднику представляв 12 племен Ізраїлю перед Богом. Первосвящениче служіння Аарона було провіщенням посередницького служіння Христа. У Посланні до євреїв Христос зображений величнішим за Мойсея і Аарона у Своєму посередницькому служінні (Євреїв 3:1-5, 5:1-10, 7:1-26).

**Б. Об’явлення у Новому Заповіті**

**1. Посередник Нового Заповіту**

Новий Заповіт веде до повного відкриття в Особі Христа всього, що уособлювало посередницьке служіння в Старому Заповіті. Слово «посередник» у посланнях вживається декілька разів і стосується Сина Божого. В 1 Тимофія 2:5 говориться: «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус». В Євреїв 9:5 та 8:6 Ісус Христос названий «Посередником Нового Заповіту». Текст з Євреїв 12:24 заявляє, що ми приступили до Посередника Нового Заповіту – до Ісуса (Дивись також Галатів 3:19-20, розширений переклад Нового Заповіту).

Грецьке слово «месітес» перекладається як «посередник» і означає «встати між», буквально – «сполучна ланка» або (побічно) «примиритель, заступник». Посередник – це «той, хто посередині» або «той, хто втручається в суперечку між сторонами з ціллю примирити їх». Власне, Ісус Христос і є Посередником, Тим, хто посередині, Примирителем, Заступником між Богом і людьми. Він – відповідь на благання Йова і виконання призначення всіх посередників Старого Заповіту.

**2. Боголюдина – Посередник**

Коли ми розглядаємо Ісуса Христа як Посередника Нового Заповіту, ми бачимо, що Його посередницьке служіння значно переважає все, що уособлювали посередники Старого Заповіту. Нижче наведені аргументи, які підтверджують це.

**а. Безгрішний Посередник**

Христос був безгрішним Посередником. На відміну від Мойсея і Аарона, які самі потребували відкуплення гріхів, Христос не мав потреби в відкупленні. Він був безгрішним Первосвящеником і тому значно вищим за всіх посередників Старого Заповіту. Він дійсно «кращий» за Мойсея і Аарона (Євреїв 5:1-5, 8:1-4, 10:1-11).

**б. Божественно-людський Посередник**

Христос був не тільки безгрішним, але й досконалим Посередником як божественно-людська Особа. Посередник у повному розумінні цього слова повинен бути здатним досконало розуміти обидві сторони, які потребують примирення. Він повинен могти повністю ототожнити себе з кожною із сторін, щоб ефективно сприяти їх примиренню. Інакше кажучи, щоб бути досконалим Посередником між Святим Богом і грішними людьми, Ісус Христос повинен мати природу Бога і природу людину (крім гріха), щоб повністю розуміти обох і щоб примирити їх. Мойсей і Аарон не могли повною мірою виконати це, бо вони мали тільки одну природу – грішну людську природу. З цієї ж причини ні один зі священиків Старого Заповіту не міг бути досконалим посередником.

Ісус Христос був Боголюдиною. Він був Богом, мав природу Бога і тому ототожнений з Богом і Його абсолютною святістю. Він також став Людиною, прийнявши безгрішну людську природу на Себе, тому ототожнений з людиною. Союз божественної і людської природ в одній Особі Христа робить Його правомірним бути досконалим Посередником між Богом і людьми.

В Євреїв 2:17 говориться: «Тому мусив бути Він в усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним Первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей». Маючи божественну природу, Він був вірний Богу, а маючи людську природу, Він був милосердний до людей. Проте це не було милосердям за рахунок вірності Богу. З гріхом необхідно було розібратися таким чином, щоб убезпечити Божу святість і праведність. Лише так милосердя і благодать змогли поширитися на людину, зумовлюючи примирення. Саме в Ісусі Христі благання Йова, щоб Посередник «поклав на нас обох свою руку», знайшло своє досконале виконання (Йова 9:32-33).

**В. Утримуючи баланс**

Підсумовуючи цей розділ, треба зазначити, що правильне розуміння і баланс божественної і людської природ у Христі потрібно підтримувати, щоб уникнути єретичного дисбалансу. Велика таємниця благочестя полягає в тому, що «Бог з’явився в тілі» (1 Тимофія 3:15-16; Колосян 2:2-3). Христос – повністю Бог і повністю Людина.

**1. Писання виявляє Його божественність**

Ісус Христос є Богом. Про це свідчать Його божественні властивості, служіння, дії і імена. Йому віддається належне поклоніння, і те, що сказано про Отця, також сказано про Сина. Він знав, що Він – втілений Бог. Він – одна з Осіб одвічного Божества.

**2. Писання виявляє Його людськість**

Ісус Христос є також Людиною. Йому приписані людська природа, її властивості і характер. Слово повністю підтверджує, що Він має досконалу, справжню і безгрішну людську природу.

**3. Писання свідчить про єдність божественності і людськості в одній Особі**

Писання ясно свідчить про союз божественної і людської природ в одній Особі Христа. Христос має дві природи – божественну і людську; кожна з них досконало завершена, дві природи поєднані таким чином, що вони відмінні, але неподільні і не створюють третьої особи.

**а. Хибні погляди щодо цієї єдності**

Єдність цих двох природ не можна прирівнювати до:

(1) Подружніх відносин між двома людьми, які хоча й поєднані між собою у шлюбі, проте залишаються відмінними й окремими особами.

(2) Відносин між віруючим і Христом, які хоча й поєднані духовно, проте залишаються двома окремими особами.

(3) Віруючого, наповненого Духом Святим, що робить його людиною, сповненою Богом. Але Ісус був не просто Людиною, сповненою Богом, а Самим Богом, Який став Людиною.

(4) Подвійної особистості, оскільки Ісус Христос – це не дві особи. Він не був Богом і Людиною, поєднаними в одну особу; Він був однією Особою з двома природами.

(5) Особи з грецької міфології: напівбога і напівлюдини.

(6) Бога, Який перетворився на Людину, або людину, яка стала Богом. Божество не олюднилося, і людськість не стала божеством.

Жодний з цих поглядів не є біблійним поглядом на союз божественної і людської природ в одній Особі Христа.

**б. Істинні погляди щодо єдності**

Єднання двох природ називають «гіпостатичним єднанням», тобто «особистим союзом», і його потрібно розуміти наступним чином:

(1) Христос Ісус був одною Особою, в Якій поєдналися дві природи – природа Божа і природа людини, таким чином роблячи Його Боголюдиною. Автор А. Ходж говорить: «Син Божий поєднав Себе не з людською особистістю, а з людською природою і, отже, є однією Особою».

(2) Людська природа не була божественною природою, і божественна природа не була людською природою, але Христос мав дві природи у Своїй одній Особі.

(3) Ці природи були відмінні, але неподільні, нерозривно пов’язані разом, щоб становити одну Особу Христа Божого. У Христі існували дві природи, і кожна з них у своїй досконалості підтримувала власну ідентичність.

(4) Цей союз був союзом Бога і людини в одній Особі, формуючи «нове творіння» (Об’явлення 3:14) з двома центрами свідомості і двома волями. Не людина стала Богом, а Бог став Людиною. Втілення поєднало дві природи, а не дві особи. Ці дві природи нерозривні, але відмінні.

Тіссен у книзі «Лекції з систематичної теології» (с. 305) пише, що Христос мав необмежені інтелект та волю і обмежені інтелект та волю. Далі він пише: «Христос мав божественну свідомість і людську свідомість. Його божественна воля була всемогутня; Його людська воля мала тільки силу безгрішної людської природи. Через Свою божественну свідомість Він говорив: «Я і Отець – одне»; через Свою людську свідомість Він говорив: «Я відчуваю спрагу» (Дивись Івана 10:30, 14:28). Отже, Христос усвідомлював Свою єдність із Богом і Свою єдність з людиною.

Немає двох Христів – людського Христа і божественного Христа. Є тільки одна Особа, Яка має божественну і людську природи; Ісус завжди промовляв від однієї Особи. Це також підтверджується в Новому Заповіті. Проте цій одній Особі приписані як божественні, так і людські властивості.

Доктор Чарльз А. Ратц в книзі «Особа Христа» (с. 81-82) пояснює чітку різницю між «природою» і «особою». Він говорить, що англійське слово «природа» походить від латинського слова «натура» (його грецький аналог «фусіс» вживається в Римлян 2:14; Галатів 2:15, 4:8; Ефесян 2:3; 2 Петра 1:4). Далі він пояснює, що слово «природа» вживалось у різних значеннях в історії християнської доктрини, і говорить: «Сьогодні це слово зазвичай вживається для визначення божественних і людських елементів в Особі Христа». Теологічно терміни «натура», «субстанція» і «сутність» взаємозамінні у вживанні.

Говорячи про «природу та її властивості», Ратц пише так: «Божественна субстанція, або природа, – це сума всіх божественних властивостей. Так само й людська субстанція чи природа – це загальна сума всіх людських властивостей. Властивості повинні відповідати тій природі, до якої вони належать, і не можуть бути віднесені до іншої сутності чи природи. Стосовно божественності Христа поняття «природа» включає все, що притаманне Його божественності». Отже, ми говоримо про дві природи Христа – божественну і людську, кожна зі своїми відповідними властивостями.

Шафф (якого Ратц адаптував) в «Історії християнської Церкви» пише відносно поняття «природа» і «особа» наступне: «Природа чи субстанція – це сукупність повноважень і властивостей, що становлять істоту. Особа – це самосвідомий, вольовий і дієздатний суб’єкт... Особа не може бути без природи, але природа може існувати без особи, як це є в ірраціональних істотах». Отже, у таємниці втілення ми говоримо, що Син Божий «не прийняв людську особу, а прийняв людську природу» (Ч. А. Ратц, книга «Особа Христа», с. 82). Інакше були би дві особи у Христі Божому. Теологічно в Сині Божому існують дві природи, але лише одна Особа.

Говорячи про глибоку таємницю союзу двох природ в одній Особі Христа, автор В. А. Келлер у «Стислому викладі християнської доктрини» (с. 90-92) пояснює це так: «Коли Син Божий прийняв людську природу, Він передав їй божественну велич, славу і властивості. Та велич божественної природи жодною мірою не применшилася і не поділилася, залишившись повністю непорушеною в обох природах... У Своїй божественній природі Син Божий завжди мав божественну велич і славу (Івана 17:15), а Його людській природі це все було надане (Даниїла 7:13-14; Євреїв 2:7-8)... Отже, в той час, коли божественні властивості, по суті, належать божественній природі, вони через єднання також належать людській природі. Але людська природа нічого не передає божественній природі, тому що божественна природа досконала і нічого не можна додати до неї. Отже, Христос мав дві відмінні природи, людську і божественну, кожна з яких має свої істотні властивості, функції і дії. Оскільки обидві ці природи належать до однієї і тієї ж особи, тоді властивості і риси кожної з них можуть приписуватися цій особі. Христос був народжений Отцем від вічності за Його божественною природою (Псалмів 2:7). Христос народився від Діви Марії у призначений час за Своєю людською природою (Галатів 4:4). Ісусу було 30 років відповідно до Його людської природи (Луки 3:23); а відповідно до Його божественної природи Він міг сказати: «Перш ніж був Авраам, – Я Є» (Івана 8:58). Христос рівний з Отцем стосовно Свого Божества і нижчий за Отця стосовно Своєї людської природи».

**в. Причини для такої єдності**

Союз божественної і людської природ необхідний для того, щоб Христос у Своїй одній Особі міг виконати те, що в посередницькому служінні Старого Заповіту було поділене і окреме.

У посередницькому служінні Старого Заповіту жертводавець і жертва були відокремлені. Первосвященик і жертва були розділені. Мойсей і Аарон як посередники ніколи не могли пожертвувати собою, але вони могли принести жертву за гріх (Вихід 32:30-33; Євреїв 5:1-5). І виходило, що грішна людська природа приносила в жертву Богу за гріх безгрішну природу тварини. Отже, завжди існував поділ між жертвою і жертводавцем.

Христос, як Боголюдина, поєднав в одне жертву і жертводавця. Союз двох природ в одній особі був абсолютно необхідний для ефективного загладжування гріхів. Будучи справжнім та істинним Богом, Він зміг примиритися з Богом. Це й було метою втілення, коли божественна природа вводить людську природу в союз із собою.

В. А. Келлер в книзі «Стислий виклад християнської доктрини» (с. 87) пише: «Зазвичай людська природа існує як людська особистість, маючи власне і одноосібне існування. Людську природу Ісуса з моменту Його втілення прийняв Син Божий. «Слово сталося тілом» (Івана 1:14). «Бог послав Свого Сина, що народився від жінки» (Галатів 4:4). Ніколи людська природа Христа не існувала самостійно чи сама по собі і не становила окрему особу; але з самого початку вона існувала в Особі Сина Божого. Ані дві природи не злилися в одну нову особу, але одвічна Особа Божества, Син, прийняв людську природу, звідси безособовість Його людської природи. Син Божий забезпечив Особистість Боголюдини Ісуса Христа».

Союз двох природ в одній Особі Христа робить Його єдиним, досконалим Посередником між Богом і людиною, між святим Богом і грішною людиною. Ісус Христос є мостом між Богом і людиною, Він може бути поряд із Богом на небі і з людьми на землі. Він, будучи Сином Людським (людська природа) і Сином Божим (божественна природа), став «драбиною Якова» (Івана 1:51), з’єднуючи прірву між Богом і людиною, між небом і землею, яка появилася через гріх.

Роберт Кларк пише: «Одвічний Син Божий став безгрішним Сином Людським, щоб грішні сини людські могли стати улюбленими синами Бога». Христос є водночас Жертводавцем і жертвою, Священиком і даром, небесним і земним, духовним і тілесним. За Своєю божественністю Він – Жертводавець і Священик. За Своєю людською природою Він – жертва, жертвоприношення і дар (Дивись також: Ефесян 5:2, 25; Євреїв 8:3, 10:1-14). У Галатів 2:20 написано: «Він (Священик) полюбив мене і Самого Себе (жертва) видав за мене». У Тита 2:14 говориться: «Він (Священик) Самого Себе (жертва) дав за нас».

На хресті божественна природа принесла Богу в жертву за гріх безгрішну людську природу. Божество представило безгрішну людську природу Богові як досконалу жертву за гріх. Це був Бог, Який примирився з Богом. Це була безгрішна Людина, Яка спокутувала гріхи за грішну людину. Таке могло статися тільки через чудо втілення і єдність двох природ в одній Особі.

Перший Адам мав тільки одну природу – людську природу, яка була схильною до гріха і згрішила. Як заміну для жертвоприношення люди використовували тварин, бо тварини мають безгрішну природу. Але тваринна природа не могла спокутувати гріхи людської природи: менший не може спокутувати за більшого. Бог повинен був запропонувати досконалу людську природу, щоб спасти грішну людську природу. Але такого не можна було знайти серед найкращих синів людських. Тому Бог зробив чудо, і божественна природа прийняла досконалу, безгрішну людську природу через чудо непорочного народження.

Останнім Адамом, другою Людиною, був Господь з небес, і, будучи першим з раси нового творіння, Він мав дві природи: божественну і людську. Його людська природа була безгрішною, як природа Адама до гріхопадіння. Оскільки через те, що саме божественна природа прийняла людську природу, вона не була схильною до гріха і не піддавалась йому. Ісус – це втілений Бог, «Бог у Христі», Який примирив світ із Собою Самим (2 Коринтян 5:18-21). Адам був творінням, але він не був втіленим Богом. Отже, Ісус як Посередник і Священик (божественна природа) зміг запропонувати Себе, Своє безгрішне тіло і кров, як жертву і приношення (людська природа) і зробити можливим примирення між Богом і людиною.

З цих причин Христа називають теантропічною Особою («теос» – Бог, «антропос» – людина). Він не володіє теантропічною природою, Його Особа теантропічна, але не Його природа. Його Особа – єдина, а природи – дві. Він навіки Боголюдина. Він має не божественно-людську чи людсько-божественну природу, але Він має божественну природу і людську природу, властивості і риси кожної з них в єдності і абсолютній гармонії, відмінні, але неподільні. Він істинний Бог, досконала Людина, одна Особа, Яка має дві не змішані природи. Він не був олюдненим Богом або обожненою Людиною, Він був і є Боголюдиною.

Особистість Христа унікальна; Він істинно Однороджений. Після Адама Він був справжньою Людиною, проте не народженою від природного покоління. Єва була без матері, вона була не народжена, але створена з ребра свого чоловіка Адама, першої людини. Христос за Своєю божественною природою не мав матері, а за Своєю людською природою не мав батька. Христос був Богом, що стався тілом. Він був Богом не через те, що був народжений непорочно; Він був народжений непорочно тому, що Він був Богом.

Автори Нового Заповіту, натхнені Святим Духом, у своїх Писаннях встановили витончений баланс між божественною і людською природами Христа. Надаємо ряд посилань як приклад такого балансу і нижче в колонках покажемо ілюстрацію балансу між божественністю і людськістю Христа, між божественною і людською природами (1 Коринтян 2:8, 15:47; Матвія 1:21; Луки 1:30-33; Євреїв 1:3; Римлян 9:5; Об’явлення 22:16; Дії 17:31; Івана 1:1-3, 3:13, 6:62, 14-18, 11:25-26, 18:5-8).

**ОДНА ТЕАНТРОПІЧНА ОСОБА**

|  |  |
| --- | --- |
| **БОГ**  Істинний Бог  Божественна натура  Господь Небесний  З нами Бог  Вічне Слово  Син Божий  Син Всевишнього  Кров Бога  Одвічний  Всемогутній  Всюдисутній  Всевідаючий  Нескінчений  Владний  Безсмертність життя  Незмінний  Отець та Я – одне  Божественна самосвідомість  Божественна воля  Бог – Його Отець  Корінь Давида  Господь Давидів  Переможець  Син, посланий у світ  Священик, Жертводавець  Жертводавець  Божественна природа  Великий Я Є  **БОГ** | **ЛЮДИНА**  Істина людина  Людська натура  Друга людина  Ісус  Слово, що сталося тілом  Син Людський  Христос з’явився в тілі  Приготовлене тіло  Народжений в певний час  Залежний  Обмежений в просторі  Зростав у пізнанні  Обмежений  Слуга  Пережив смерть  Безгрішні немочі  Мій Отець більший за Мене  Людська самосвідомість  Людська воля: не буде воля Моя  Марія, Його мати  Паросток Давида  Син Давидів  Жертва  Син, народжений від жінки  Дар, жертва  Приношення, жертва  Людська природа  Зголоднілий, спраглий, втомлений  **ЛЮДИНА** |

Якщо ми більше наголошуємо на Його божественності, ми знижуємо Його досконалу людськість. Якщо ми більше наголошуємо на Його людській природі, ми приглушуємо Його божественність. Якщо ми заперечуємо Його божественність, тоді немає зв’язку між Богом і людиною і міст з божественного боку поламаний. Натомість якщо ми заперечуємо Його людськість, тоді міст поламаний з боку людини. Саме через такий дисбаланс виникають єресі щодо благословенного Сина Божого.

Д-р Чарльз А. Ратц в книзі «Особа Христа» наводить стародавній латинський напис на мармурі, який був знайдений в Азії і стосувався віри в Ісуса Христа у І столітті християнства. Читаємо:

Я є Той, Яким Я був, – Бог

Я не був тим, ким Я є, – Людиною

Тепер мене звуть і тим і іншим – Богом і Людиною.

Справді, Христос, як Боголюдина, – найкращий Посередник найкращого Заповіту.

**Розділ 11**

**ДОКТРИНА ВІДКУПЛЕННЯ**

|  |
| --- |
| Доктрина відкуплення охоплює спокутну дію Христа і включає в себе Його розп’яття, воскресіння, вознесіння, возвеличення, прославлення, посередницьке служіння і другий прихід.  План відкуплення зародився на раді вічного Божества ще до створення і гріхопадіння людини. Цей задум здійснюється в часі через служіння Христа, а милості, які реалізувала Людина згідно з Божими умовами, будуть тривати вічно. Такий план є об’явленням відкуплюючої благодаті Всемогутнього Бога. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

1. **ВСТУП - СЛУЖІННЯ ХРИСТА**
2. **НЕОБХІДНІСТЬ ВІДКУПЛЕННЯ**

**A. Святість Бога**

**Б. Божий Закон**

**B. Гріховність людини**

**Г. Гнів Божий**

**III. СУТНІСТЬ ВІДКУПЛЕННЯ**

**А. Визначення**

**Б. Гнів проти любові**

**IV. ПОХОДЖЕННЯ ВІДКУПЛЕННЯ**

**A. Передбачене у вічності**

**Б. Провіщене на землі**

**B. Передвіщене через Закон, Псалми і Пророків**

**V. РОБОТА ВІДКУПЛЕННЯ**

**А. Історично**

**Б. Доктринально**

**VI. ЗДІЙСНЕННЯ ВІДКУПЛЕННЯ**

**А. Забезпечення** – **божественна суверенність**

**Б. Застосування** – **людська відповідальність**

**VII. ПЕРЕВАГИ ВІДКУПЛЕННЯ**

**A. Виправдання**

**Б. Відродження**

**B. Усиновлення**

**Г. Освячення**

**Д. Вдосконалення**

**Е. Прославлення**

**Є. Спасіння**

**І. ВСТУП** – **СЛУЖІННЯ ХРИСТА**

Розглянувши в попередньому розділі Особистість Христа, перейдімо тепер до розгляду праці Христа. Особистість Христа говорить про те, Хто Він, у той час як служіння Христа говорить про те, що Він зробив. І так само, як Особистість Христа стосується Його вічного існування, втілення і безгрішного життя, служіння Христа конкретно стосується Його розп’яття, воскресіння, вознесіння, прославлення, звеличування, посередницького служіння – аж до Його другого приходу.

Ісус усвідомлював винятковість справи, заради якої Його Отець послав Його, про що свідчать наступні місця з Писання.

Івана 4:34 – «Моя пожива – чинить волю Того, Хто послав Мене, і справу Його довершити»

Івана 5:17 – «Отець Мій працює аж досі, працюю і Я».

Івана 17:4 – «Довершив Я те діло, що Ти дав Мені виконати» (Дивись також Івана 5:36, 9:4, 16:26-27, 19:30).

Отець, Син і Святий Дух працювали разом над тим, що називають «тижнем творіння», а потім відпочивали (Буття 1-2). Після створення людина перебувала в спокої. Коли вона згрішила, то її спокій і спокій Бога були порушені. Бог знову почав працювати, але тепер над тим, що називають «тижнем відкуплення». Не може бути справжнього спокою, поки панує гріх, тому Отець, Син і Дух Святий повинні були діяти, щоб відкупити грішну людину і знов принести спокій через відкуплення.

Ісус – довічний Син мав призначення виконати роботу відкуплення. Усе, що робив Ісус, Він робив за призначенням Отця. Його справою було виконання волі Отця. І завдяки служінню Христа грішника запрошено увійти у відпочинок відкуплених (Матвія 11:28-30; Євреїв 4:3, 9-11).

**II. НЕОБХІДНІСТЬ ВІДКУПЛЕННЯ**

Необхідність відкуплення можна усвідомити тоді, коли ми розуміємо взаємовідносини між святістю Бога, Його божественним Законом, гріховністю людини і гнівом Бога.

**А. Святість Бога**

У розділі «Доктрина Бога» святість показана як фундаментальна, моральна властивість Бога. Святість описує внутрішній характер Бога, саму Його сутність. Його святість абсолютна і безкінечна. Бог досконало святий у всьому, що Він говорить і робить, тому що Він – уособлення святості (Левит 19:2; Вихід 3:1-15, 15:11, 28:36; Ісаї 6:3, 57:15; Ісуса Навина 5:13-15; Об’явлення 15:3-4; Псалмів 33:5, 5:4-6, 47:8). Через те, що Бог абсолютно святий, Він очікує святості від Свого творіння (1 Петра 1:1-6). Він ненавидить гріх, ставиться до нього з огидою і нетерпимістю. Праведність Бога вимагає, щоб гріх був викритий, засуджений і покараний (Псалмів 89:14; Римлян 1:17).

**Б. Божественний Закон**

Коли Бог створив ангелів і людину із незалежною волею, перед ними постала необхідність жити в межах Його волі. Тому Бог дав божественний Закон як мірило праведності, щоб його усі виконували. Без Закону не було б порядку і все перетворилося б на хаос. Воля Бога була Його Законом, і Його Закон був Його волею. Закони, якими керується Сам Бог, повинні були стати законами, якими б керувалися всі створені істоти. Бог дав Адаму і Єві один закон – закон послуху з любові (Буття 2:17). І порушення цього закону було гріхом (1 Івана 3:4).

**В. Гріховність людини**

У розділі «Доктрина гріха» зазначалося, що людина впала до стану гріховності і стала повністю розпусною у своїх дусі, душі і тілі. Адам порушив один закон, який Бог йому дав, а «гріх – то беззаконня» (1 Івана 3:4; Буття 2:17). Гріх зробив людину беззаконною і бунтівною у серці. Це відокремило людину від Бога (Ісаї 59:2), утворюючи велику прірву між ними. Людина грішна за своєю природою і тому грішить – у думці, слові і ділі. Людина грішна не через те, що вона грішить, а грішить, бо вона грішна. Людина робить те, що робить, через те, ким вона є (Римлян 3:23, 7:7-21; Галатів 3:22; Псалмів 51:5).

Святість Бога і гріховність людини перебувають у прямій опозиції один щодо одного. Святість Бога не може бути терпимою до гріховності людини, тому святість Бога вимагає викриття і засудження гріховності людини. Якби Бог не вирішив питання гріховності людини, тоді Його Закон, Його святий престол, праведність і справедливість були би в небезпеці.

**Г. Гнів Божий**

Що стається, коли святість Бога входить у конфлікт з гріховністю людини? Відповідь така: проявляється Божий гнів. Реакцією Божої святості на гріховність людини є гнів. Гнів Божий – це, буквально, праведне обурення доброго і святого Бога через гріх. До гріха не можна ставитися терпимо. Він має бути викритий і засуджений на божественному суді. Гріх – це атака на честь і святість Бога. Якщо гріх залишається незасудженим, порушується Божий Закон: Його святість, праведність і справедливість. Тільки тоді, коли з гріхом буде покінчено, Божий характер буде відстояний, Його престол визнаний, Закон збережений і Його влада над Його творінням буде втримана.

Зазначимо кілька місць із Писання, які говорять про гнів святого Бога.

Римлян 4:15 – «Закон чинить гнів».

Івана 3:36 – «... а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває».

Римлян 1:18: «Тому що відкривається гнів Божий на всяку неправду людей».

Об’явлення 6:16-17 – «… позакривайте нас від лиця Того, Хто сидить на троні, і від гніву Агнця, тому що прийшов великий день Його гніву».

(Дивись також: Псалмів 78:31, 79:6; Римлян 2:5-8; Ефесян 2:3; Об’явлення 14:9-11, 15:1, 16:1, 19:15).

Тут очевидна прогресія, яку можна підсумувати в такій послідовності.

1. **Закон Божий**

Закон Божий духовний, святий, справедливий, добрий і досконалий (Римлян 7:12; Псалмів 19:7). Божий Закон показує Його святість, яка є законом самої Його сутності.

**2. Порушення Закону**

Гріх – це беззаконня (1 Івана 3:4). Це повстання проти Божої волі і Закону. Свавілля – це коли людина сама собі закон. Гріховність людини є порушенням Божого досконалого і святого Закону.

1. **Гнів Божий**

Праведна реакція святого Бога на гріх.

Проте з усього Писання видно, що, через присутність інших моральних властивостей природи Бога, божественний гнів не завжди починає діяти проти гріха одразу ж. Бог стримує негайний суд, щоб людина мала можливість покаятися. Таке стримування гніву виявляє грішному людству чудові властивості Божої благодаті, довготерпіння і милості (Єзекіїля 8:11; Римлян 2:4; 2 Петра 3:9; Об’явлення 2:21).

Підсумовуючи, зазначимо, що святість Бога вимагає засудження гріховності людини, щоб гнів здійснився на ній, але божественна благодать стримує негайний гнів, очікуючи, що Бог забезпечить людині шлях для уникнення гніву. Саме це і зумовлює необхідність відкуплення.

**IIІ. СУТНІСТЬ ВІДКУПЛЕННЯ**

**А. Визначення поняття**

Слово «кафар» на івриті означає «покривати», у переносному значенні – «викуповувати» або «забувати», «умиротворювати» або «ховати». Воно перекладається як: «вгамувати, спокутувати, очищати, анулювати, прощати, бути милостивим, умиротворювати, загладжувати, примиряти». Це слово походить від єврейського слова «кіппур», яке означає «очищати покаянням, спокутувати». У староанглійській мові слово «примирення» означало «стати одностайним», «примиритися, прийти до згоди або одностайності», іншими словами – прийти до одностайності усім, хто не мав згоди між собою. Інші значення слів «примирити» або «примирення» такі:

1. Покривати, затирати, миритися.

2. Чистити, зчищати.

3. Примиряти.

4. Дати відповідь, задовольнити, викупити.

5. Умиротворювати, що означає: заспокоїти, вгамувати, задовольняти, втихомирити, поступаючись чиїмось вимогам, власне, умиротворювати гнів.

6. Внести поправку чи виправити (щодо неправильної дії чи діяча).

7. Одностайність, згода, гармонія після ворожнечі чи суперечки (Дивись: Вихід 29:33-37; Левит 16:6-17).

Отже, про «примирення» говориться як про покриття, спокутування, задоволення, умиротворення або погодження. Детальний розгляд значення цього слова показує, яке воно неосяжне і всебічне. З цієї причини це слово було вибране як найбільш відповідне для того, щоб охопити всі спокутні слова.

Людина порушила святий Божий Закон, зневаживши принципи праведності через свій навмисний непослух. Внаслідок цього вона підпала під владу гріха і на її совість ліг тягар провини. За порушення Божого Закону прийшла Божа кара через смерть (Буття 2:17). Гріх викликав гнів Бога, і його треба було умиротворити. Закон вимагав задоволення, але цього можна було досягти тільки через дотримання стандартів святості. Доки гріх не буде знищений через смерть (Римлян 6:23), не можна задовольнити Закон, залишити в силі Божу святість і праведність і умиротворити Божий гнів. Для примирення Бога з людиною насамперед треба знищити гріх.

Отже, **святість** Бога, спрямована проти **гріховності** людини, викликає Божий гнів. Цей гнів треба умиротворити перед тим, як святий Бог і грішна людина зможуть примиритися. Таке умиротворення і є **примиренням**.

**Б. Гнів проти любові**

Роздуми про попередні твердження показують нам очевидну проблему. Це пов’язано з моральними властивостями Бога, які в Ньому досконало збалансовані. Ми зазначаємо, що ці балансуючі властивості самої природи і сутності Бога – це Його святість і любов. У Біблії говориться, що Бог – святий (1 Петра 1:16), і Бог є любов (1 Івана 4:16).

І, як вже було зазначено, у Бозі ці атрибути перебувають в абсолютному і досконалому співвідношенні. Бог зі Своєї любові бажає врятувати грішника. Бог у Своїй святості повинен виявити Свій гнів з приводу гріха. Як це можливо? Бог не може виявити Своєї любові за рахунок Своєї святості, Він також не може врятувати грішника, не засудивши гріх. Що ж робити?

Через егоцентризм людини вимір цих властивостей у житті віруючого в цілому незбалансований, і маятник коливається від крайнощів до крайнощів, спричиняючи людині проблеми. Треба пам’ятати, що Голгофа спершу була виявом святості Бога і лише згодом – виявом Божої любові. Святість завжди передує любові, тому що любов Бога ніколи не може бути явлена за рахунок Його святості. Той самий апостол Іван, який говорить про любов Бога, говорить і про «гнів Бога» (Іван З:16-17, 36). Він говорить про «кров Агнця» і про «гнів Агнця», хоча це Той Самий спокутний Агнець (Об’явлення 5:9-10, 6:16-17). Святі як Старого, так і Нового Заповітів переживали саме таку послідовність.

1. Мойсей отримав об’явлення Господа Бога в палаючому кущі. Спочатку була святість, а пізніше – визволення народу Ізраїлю (Вихід 3:5, 9-15).

2. Ісус Навин повинен був спочатку визнати святість Бога, щоб отримати перемогу над ханаанеянами (Ісуса Навина 5:13-15).

3. Ісая спершу отримав об’явлення Божої святості, а вже потім був покликаний на служіння пророка (Ісаї 6:1-8).

4. Іван, апостол любові, говорив про гнів Бога і про Його любов (Івана 3:16-17, 36).

5. Павло говорив про гнів Бога через гріховність людини до того, як він згадав про любов Бога у Христі (Римлян 1:18, 2:5, 8, 4:15, 5:5). Варто зазначити, що ідея Послання до римлян полягає у виправданні і примиренні людини з Богом. Проте розділах 1-3 цього Послання наголошується на гніві святого і праведного Бога, що проявляється до всього нечестивого і гріховного. А тема любові спеціально не порушується аж до Римлян 5:5.

Як може Бог спасти грішника через Свою любов, не порушивши Свою святість і не виявивши Свого гніву до гріха? Відповідь знаходимо у відкупленні, як це було зображено у Старому Заповіті, передбачено в Законі, Псалмах і Пророках і потім виконалося через служіння Господа Ісуса Христа. У служінні примирення через Ісуса Христа Бог святістю перемагає гріх, а любов’ю – грішника. На хресті святість і любов видно в досконалому балансі, Бог засуджує гріх і забезпечує спасіння грішнику (Ісаї 53:3-6; 2 Коринтян 5:21; Римлян 3:25).

**IV. ПОХОДЖЕННЯ ВІДКУПЛЕННЯ**

**А. Передбачене у вічності**

Гріхопадіння людини було відоме Богу заздалегідь. Заповіт відкуплення, задуманий на раді вічного Божества ще до гріха, засвідчує це твердження. Істотні та моральні властивості Бога також підтверджують це. Той факт, що Бог – всемогутній, всевідаючий і всюдиприсутній, підтверджує, що для Бога не було несподіванкою входження гріха в людську расу через падіння Адама. І через те, що Бог знав і передбачив це заздалегідь, Він запланував розібратися з гріхом Своїм мудрим способом (Дії 15:18). Бог не зумовив появу гріха, але передбачив її.

На раді Божества Отець, Син і Святий Дух склали вічний заповіт на випадок гріха (Євреїв 13:20). Цей заповіт був укладений у вічності ще до початку існування світу, до початку творіння і гріхопадіння людини. Триєдиний Бог був готовий протистояти гріху і його жахливим наслідкам. Цей заповіт відкуплення був Божим забезпеченням. Син Божий ще до створення світу був передбачений стати Агнцем Божим і взяти на Себе гріхи світу. Писання звіщає, що Слово стане тілом і переможе гріх. Він був відокремлений для цієї спокутницької роботи. Христос був вибраний ще до заснування і від заснування світу.

**1. До заснування світу**

**а**. Отець полюбив Сина перше закладин світу (Об’явлення 13:8).

**б**. Христос був призначений стати Агнцем Божим ще до створення світу (1 Петра 1:19-20; Ефесян 1:4; Вихід 12:3-6; Дії 2:23).

**в.** Відкуплені були обрані у Христі до створення світу (Ефесян 1:4).

**2. Від заснування світу**

**а**. Агнець був заколений від заснування світу (Об’явлення 13:8).

**б**. У книзі життя Агнця імена записані від закладин світу (Об’явлення 17:8).

**в.** Царство для праведних було уготоване від закладин світу (Матвія 25:34).

**г.** Місце Божого відпочинку було приготовлене для віруючих від закладин світу (Євреїв 4:3).

**д.** Лік проти гріха був приготовлений ще до появи гріха у світі (Євреїв 9:26; Дії 2:23; Тита 1:2-3. Дивись також: Матвія 13:35; Євреїв 9:26; Римлян 14:25-27).

Відкуплення було передбачене у вічності. Хрест був призначеним з неба. Ісусу було призначено померти. Один автор так сказав про це: «Ісус народився розп’ятим». Отже, історично відкуплення відбулося відповідно до Божої вічної цілі у Христі (Ефесян 1:4-12, 3:9-11). Син Божий знав, що Йому призначено померти за гріхи світу (Матвія 5:17-18, 11:13; Ісаї 42:1, 53; Марка 10:45). Жертовна смерть Христа на хресті – це історичний вияв споконвічного задуму Бога.

**Б. Передвіщене на землі**

**1. Перекручення язичницьких народів**

У момент, коли людина згрішила, Бог почав здійснювати Свій план відкуплення. Гріх був засуджений через заступницьку жертву, отже, порушений Закон Божий був задоволений без порушення святості Бoгa. Грішна людина була зодягнена в шкіряну одежу, отриману через смерть невинної жертви, що виявляє любов і милість Бога. Цією дією було передбачено відкуплення. Справа стосувалася і гріха, і грішника, коли святість Божа зустрілася з гріховністю людини. Гнів і засудження Бога впали на невинну заступницьку жертву (Буття 3:1-24). Євангеліє було сконцентроване в першій месіанській обітниці, даній в Бутті 3:15, де сказано, що насіння жінки зітре голову змія.

Очевидно, Бог дав патріархам, зокрема Адаму, Ною і Аврааму, часткове об’явлення про відкуплення, яке необхідне для визволення людини від гріха і сатани. Заповіти, складені з цими праотцями, є частиною вічного заповіту відкуплення. Певні основні і фундаментальні релігійні принципи поширилися серед людства – як у благочестивих, так і в нечестивих напрямках.

Через розбещеність за днів Ноя Бог засудив грішний світ потопом (Буття 6-7-8). Після потопу люди об’єдналися біля Вавилонської вежі під керівництвом Німрода, який був бунтарем. І Бог знову засудив людей, цього разу перемішавши їх мови. З цього часу маємо походження народів від трьох синів Ноя: Сима, Хама і Яфета. Бог спричинив розподіл землі через змішання мов і розпорошення людей. Він насадив народи на їх власній землі, як і народ Ізраїлю (Буття 10-11; Дії 17:26-27; Повторення Закону 32:8).

Історія показує, що кожна нація на землі має певні схожі релігійні принципи, адаптовані відповідно до їхньої культури. І хоча методи відповідно до раси і культури відрізняються, принципи в цілому залишаються однаковими. Зазвичай ці знання перекручені, але факти засвідчують, що людина має інтуїтивне усвідомлення святого Бога, своєї гріховності і потреби у відкупленні.

Перелічимо основні принципи релігій народів світу, які свідчать, що людина знає про свою потребу у відкупленні:

**а. Усі народи вірять у Бога**

Загалом усе людство має інтуїтивне знання про існування Бога або ж богів. Вони мають це знання собі (Римлян 1:19-20). Люди шукають Бога або створюють своїх власних богів з речей, вклоняючись творінню більше, ніж Творцю. Власне, ідолопоклонство і є доказом такої інтуїтивної віри в Бога. Це знання не прийшло ззовні, воно міститься всередині.

**б. Усі народи вірять у гріх**

Знання гріха також універсальне, як і знання Бога. Усе людство має закон сумління, який засуджує і звинувачує, коли сумління порушується (Римлян 2:12-14). Коли приходить лихо, різні народи вбачають у цьому покарання богів за свої гріхи. Лихо завжди обумовлювалося невдачею людей у спробах догодити своїм божествам. Усі люди усвідомлюють, що з ними щось не гаразд і що вони потребують виправлення.

**в. Усі народи вірять у втілення**

Виглядає очевидним, що істина про втілення Бога бере свій початок в Бутті 3:15, де йдеться про насіння жінки. Разом із розсіянням людства і виникненням націй з Вавилону різні народи взяли з собою цю загадкову обітницю і створили з неї свої власні релігії. Виникли різноманітні міфи про богів, що сходять на землю в особі людини. Це були напівбоги-напівлюди. Особливо помітна в цьому відношенні грецька міфологія, де існує багато форм втілених богів. Майже всі античні релігії вірили у втілення богів. Вони були відкриті для втілення духів різних богів, яким потім поклонялися (Дії 17:18, 23, 14:8-18; Даниїла 2:11- 28, 3:25, 5:11, 18).

**г. Усі народи вірять у жертву**

Язичницькі народи дуже боялися богів, яким поклонялися. Це викликало в них намагання умиротворяти богів за допомогою жертвоприношень різного роду – навіть приносили в жертву своїх власних синів і дочок. Вони відчували, що богам потрібні жертви умиротворення. І час від часу приносили в жертву своїх найдорожчих і найкращих, намагаючись спокутувати гріхи, щоб задовольнити богів і жити з ними в мирі. Жертви Ваала у Старому Заповіті – підтвердження цього факту.

**д. Усі народи вірять у священство**

Неспроможні наближатися до цих божеств і богів безпосередньо, народи побачили свою потребу у священиках, які б діяли як посередники. Люди приносили свої жертви священикам, які знали секрети і таємниці розуму богів. У Старому Заповіті священики і пророки Ваала, Астарти та інших богів отримували підтримку від приношень і жертв людей. Такі священики могли насилати прокляття чи благословення на людей через молитви і містичні заклинання.

**е. Усі народи вірять у прихід Відкупителя**

Від часу обітниці насіння в Бутті 3:15 всі народи сподівалися на прихід певного визволителя, який би звільнив їх від прокляття богів. Дитя, яке мало народитися, визволить їх народ, зробить їх володарями і поверне людину до колишньої слави. Такий визволитель був відомий під різними іменами у різних націях, які притримувалися доктрини приходу визволителя. Студентам рекомендується книга Олександра Гіслопа «Два Вавилони» для глибшого вивчення цього матеріалу.

**є. Усі народи вірять у життя після смерті**

Глибоко в серці всі люди, незалежно від національних і культурних відмінностей, вірять в життя після смерті чи в якусь форму безсмертя. Це можна побачити в різноманітних формах воскресіння і перевтілення, у що вірили різні народи. Людина якимось чином знає, що вона буде жити знову і що це майбутнє життя залежить від того, яким було її життя на землі. Це знання інтуїтивне, всередині людини, проте здебільшого воно перекручене.

**ж. Усі народи вірять у грядущий суд**

Незалежно від мови, племені чи національності, сумління людини говорить їй про суд, який за будь-яких умов і часу прийде на неї за її вчинки. І хоча гріх часто спотворює це розуміння, проте в людини залишається вроджене знання справедливості.

**з. Усі народи вірять у рай і пекло**

Відносно майбутнього життя усі народи інтуїтивно вірять, що існує місце блаженства і радощів для тих, хто робить добро, і місце покарання і тортур для тих, хто робить лихе. Біблія говорить про ці два місця вічного стану як про рай і пекло.

Отже, людство інтуїтивно знає про те, що Бог є, що воно живе у гріху і що воно потребує спокутної жертви за гріх. Людина знає, що їй потрібен посередник-священик, втілений визволитель. Людина усвідомлює, що життя не припиняється після смерті і її вічний стан залежить від її земного життя, доброго чи лихого.

Звідки прийшло це знання? Його вбудував Сам Бог, і всі світові релігії ґрунтуються на засадах цих головних принципів. Релігії стародавнього Єгипту, Ассирії, Вавилону, Мідо-Персії, Греції, Риму та інших народів – як античного, так і сучасного світу – не відповідають божественним стандартам. Вони дотримуються основних принципів, але перекручують методи. Тому завжди існувала потреба в тому, щоб Бог ясно звістив про справу відкуплення, яку звершить Його Син. Лише Син Божий виконає все, що закладене в основних принципах цих релігій.

**2. Освячене в ізраїльському народі**

Від Адама до Авраама Бог зберігав для Себе благочестиве насіння, в якому залишалися божественні принципи релігій і методи наближення до Нього. Після історії з Вавилонською вежею Бог покликав Авраама до Себе і сказав, що з нього виведе великий народ і що через його насіння будуть благословенні всі народи на землі (Буття 12:1-3, 22:15-18). Цей самий заповіт відкуплення був підтверджений Ісаку (Буття 26:3-5) і Якову (Буття 28:13-15). У визначений час був сформований ізраїльський народ, і після його виходу з Єгипту Бог на горі Сінай ввійшов у завітні стосунки з цим народом (Вихід 19:1-6).

Бог вибрав народ з-поміж інших народів, щоб дати Свої принципи і методи, за допомогою яких грішна людина могла би наблизитися до святого і праведного Бога (Повторення Закону 4:5-8, 31-40). На горі Сінай Ізраїль отримав об’явлення святості Бога і гріховності людини. Там їм був даний Закон Божих праведних стандартів. І там же вони отримали моральні, суспільні і обрядові закони через відкриття, яке мав Мойсей, посередник Старого Заповіту. Обрядові закони, фактично, були об’явленням Божої милості, хоча ізраїльський народ цього не зрозумів. Ці закони проявилися в посередницькому служінні священиків, у жертвоприношеннях за гріхи, у святах Господніх і особливо у великому дні відкуплення. Усі дії, пов’язані з цими речами, були зосереджені в скинії Мойсея.

Усе, що язичницькі народи перекрутили у своїх віруваннях, було дано Ізраїлю, Божому вибраному народу, у бездоганному об’явленні. Воно було відображене в усій Мойсеєвій системі. Усе уособлювало і провіщало прихід Христа і Його служіння відкуплення (Матвія 5:17-18, 11:13). Звіщалося про те, що Христос помре згідно з Писанням (1 Коринтян 15:1-3).

Далі подається перелік речей, що уособлювали і провіщали служіння відкуплення, яке мало здійснитися у відповідний час через Христа.

**а) Вік патріархів – від Адама до Мойсея** **(Римлян 5:14)**

(1) Буття 3:15. Насіння жінки зітре голову змія.

(2) Буття 3:21. Одежа зі шкіри.

(3) Буття 4:14; Євреїв 11:4. Жертва Авеля.

(4) Буття 8:20-21. Жертівник Ноя і жертвоприношення чистих тварин.

(5) Буття 15:7-18. Жертівник Авраама і п’ять жертвоприношень.

(6) Буття 17; Дії 7:8. Заповіт обрізання.

(7) Буття 22; Євреїв 11:17-19. Символічне жертвоприношення Ісака на горі Морія.

(8) Буття 26:25, 33:20, 35:1-7. Жертовники Ісака і Якова.

**б. Вік Закону – від Мойсея до Ісуса (Матвія 11:13)**

(1) Вихід 12. Пасхальний Агнець.

(2) Вихід 24. Жертовник і Книга Заповіту, покроплена кров’ю.

(3) Вихід 35-40. Скинія Мойсея і служіння в ній.

(4) Вихід 28-29; Левит 8-9. П’ять левитських жертвоприношень.

(5) Левит 1-7. Служіння первосвященика Арона і його синів.

(6) Левит 16. Великий день відкуплення.

(7) Левит 23; Числа 28-29. Свята Господні, Пасха, П’ятидесятниця і свято Кучок.

(8) Числа 19. Жертвоприношення рудої ялівки.

(9) Ісуса Навина 2. Мотузка визволення з червені.

(10) Левит 25. Родич-Визволитель (Псалмів 49:7-9).

(11) Суддів 13:16-19. Жертва Маноаха.

(12) 1 Самуїлова 1:21. Щорічна жертва Елкани.

(13) 1 Самуїлова 7:9-10, 16:2-5. Жертвоприношення пророка Самуїла.

(14) 2 Самуїлова 6:18, 24; 1 Хроніки 21. Жертовник і жертвоприношення Давида.

(15) 1 Царів 18:38. Жертвоприношення і жертовник Іллі.

(16) 2 Хроніки 29. Оновлення жертовника за часів царя Єзекії.

(17) Ездри 3:3-6; Неемії 10:32-33. Відновлення храму і жертовника після вавилонського полону.

(18) Йова 9:32-33, 19:25-27, 1:1-5. Жертвоприношення і благання Йова про посередника і спасителя.

Головною думкою Мойсеєвої системи було те, що, наближаючись до Бога, необхідно приносити заступницьку жертву. Жертви, які приносилися, були, фактично, заміною для злочинця і зазнавали болю і смерті замість нього. У результаті цього ізраїльтяни були прощені, звільнені від вини і покарання. Усе це вказувало на Агнця Божого, Який помре за наші гріхи і замість нас (Івана 1:29, 36; Римлян 5:8; 1 Коринтян 15:3). Проте через неадекватність і недосконалість священиків і жертвоприношень Старого Заповіту Бог провістив прихід Єдиного Праведника, Сина Божого, Який помре, щоб здійснити примирення між святим Богом і грішною людиною. Жодна душа чи кров тварини не можуть відкупити чи визволити людську душу (Євреїв 10:4, 9:13). Жертви тварин були ірраціональними і небажаними жертвами. Будучи нижчими за людину, за яку вони помирали, жодна з них не могла вчинити справжнього відкуплення. Треба було, щоб досконала людина померла за грішну людину. Отже, жертви тварин були лише тимчасовими і символічними – доти, поки в жертву і дар не буде принесений втілений Син Божий (Даниїла 9:24-27).

**в. Передвіщене через Пророків**

Про Христа говорилося не тільки в Законі (Галатів 3:4), на Нього вказували і пророки. Закон уособлював Христа, а пророки були передвісниками Христа. Закон символічно провістив відкуплення, а книги псалмів і пророків провістили пророче відкуплення. Ісус ясно засвідчує, що Закон, Псалми і Пророки уособлювали Його і провіщали про Нього (Матвія 5:17-18, 11:13; Луки 24:27, 44-45; Євреїв 10:5-10).

У той час як Закон спеціалізувався на жертвах тварин, пророки вказували на людську жертву. Коли пророки мали справу з системою жертвоприношень, вони розглядали декілька важливих речей і показували ізраїльському народу, що поряд із жертвами тварин має бути внутрішня аналогічна жертва зламаного і смиренного духа. Без такої внутрішньої жертви всі інші жертви будуть марними, хоча Бог і призначив їх (Псалмів 26:6, 50:12-14, 51:16; Приповісті 21:3; Амоса 5:21-24; Михея 6:6-8; Ісаї 1:11-17, 66:1-4). Усе це можна виразити віршем із Книги Приповістей: «Жертва безбожних огидна для Господа» (Приповісті 15:8).

Ношею пророків було й те, що вони чекали часу, коли жертвоприношення тварин буде скасоване і кожен, хто чинитиме таке після настання цього часу, стане огидою для Господа (Ісаї 66:1-4; Даниїла 9:24-27; Євреїв 10:1-10). Пророки далі трактували, що повинен прийти Месія, Який завершить і скасує жертвоприношення тварин тим, що принесе Себе як найвищу і досконалу жертву за гріхи раз і назавжди. Вони показали, що всі жертви, які приносилися згідно з Законом, вказували на Месію. Нижче наводиться короткий перелік найбільш визначних пророцтв із Псалмів і Пророків щодо жертвоприношення Месії.

**(1) Псалми**

**(а)** Псалом 22. Псалом про царя Сіону, народженого Сина.

**(б)** Псалом 22. Розп’яття Месії.

**(в)** Псалом 23. Псалом Пастиря.

**(г)** Псалом 24. Псалом Царя слави.

**(д)** Псалом 40:6-8. Псалом про жертву цілопалення (Євреїв 10:1-10).

**(е)** Псалом 41 і Псалом 69. Псалом про зраду.

**(ж)** Псалом 89. Завітний псалом Давидів про Месію.

**(з)** Псалом 110. Псалом про священство Христа за чином Мелхиседека.

Ці псалми, як і інші, провіщають страждання, зраду, смерть, воскресіння і вознесіння на славу Христа.

**(2) Пророки**

**(а)** Ісаї 7:14. Непорочне народження Месії.

**(б)** Ісаї 9:6-9. Вічне Царство Месії.

**(в)** Єремії 31:31-34. Месія складає Новий Заповіт (Євреїв 8).

**(г)** Даниїла 9:24-27. Розп’яття Месії.

**(д)** Ісаї 53. Страждання Месії на хресті.

**(е)** Захарія 3:8, 6:12-13. Месія посідає на троні як Цар-Священик.

**(є)** Захарія 13:6-7. Побитий Пастир.

**(ж)** Захарія 11:12-13. Месію продали за 30 срібняків.

(Примітка: дивись «Пророцтва та їх здійснення» в пункті про докази натхнення для повнішого переліку месіанських пророцтв із Закону, Псалмів та Пророків)

Бог вибрав народ Ізраїлю і давав йому Свою науку через завітний Закон. Священство і система жертвоприношень у структурі скинії вказували на Месію. Усе це було головною школою, щоб привести народ до Христа (Галатів 3:24). Пророки вказували на справжнє духовне значення жертвоприношень тварин – вони провістили прихід Боголюдини Ісуса, Який помре за людей і скасує жертви тварин. Вони зазначали, що жертви тварин тільки тимчасові і недосконалі і ніколи не зможуть усунути гріх. Чи може душа тварини бути спокутою за душу людини? Чи може безгрішна тварина викупити людину? Як може тварина викупити людину? Чи може зовнішнє очищення від розбещення принести внутрішнє очищення розбещеного серця? Ці образи були придатними для «того часу» (Євреїв 9:8-9, 22), але вони не могли виконати те, що міг виконати тільки Христос.

Потрібно зазначити, що старозаповітні святі справжнього Ізраїлю Божого дійсно вірили в прийдешнього Месію кожного разу, коли щиро приносили тварин в жертву за гріх замість себе. Святі Старого Заповіту були спасенними через те, що завдяки образу дивилися в майбутнє і вірили в жертовну смерть Месії (Євреїв 9:15). Святі Нового Заповіту спасаються завдяки тому, що вони дивляться в минуле на жертву Месії. Святі як Старого, так і Нового Заповітів відкуплені і спасенні через одну і ту саму жертву Ісуса Христа. Ісус вмер за порушення, які були вчинені за часів Старого і Нового Заповітів.

**V. РОБОТА ВІДКУПЛЕННЯ**

**А. Історично**

Роботу відкуплення тепер розглянемо з історичної точки зору. Як було зазначено вище, служіння Христа історично включає Його смерть, поховання, воскресіння, прославлення, возвеличення, сходження на престол, другий прихід і останній суд.

**1. Його спокутна смерть**.

**а. Вступ**

Важливо усвідомити, що смерть Христа абсолютно унікальна. Смерть нікого з людей не можна порівняти зі смертю Христа, тому що Його смерть – це спокутницька смерть. Робота хреста робить смерть Ісуса незвичайною, тому що це єдина смерть, яка робить відкуплення можливим. Уся структура християнства основана на цій смерті. Вона була поворотним пунктом в історії. Багато людей приймуть Христа як лідера, як взірець для наслідування, як пророка або вчителя, Ким Він і був в житті, але вони відкинуть Його спокутницьку смерть як Священика і жертву за гріх. Проте не Його мораль, життя чи приклад, а саме Його смерть спасає людину. Його досконало безгрішне життя, як досконалий Закон, просто засуджує людину. Це як нерозірвана завіса. Вона стоїть між Богом і людиною, осуджує і не допускає людину до Бога. Його воскресле життя спасає людину (Римлян 5:1-10). Божа послідовність – спочатку Його спасительна смерть, а потім Його спасительне життя.

**б. Хибні погляди щодо Його смерті**

Теологи мають справу з хибними і неадекватними поглядами на смерть Христа. Ми подаємо найстисліші погляди на ці теорії, які запропонували Генрі Тіссен у книжці «Лекції з систематичної теології» (с. 315-320) і Е. Г. Банкрофт у книжці «Християнська теологія» (с. 107-116). Один автор зазначив, що розрізняють понад 40 різних теорій щодо смерті Христа. Нижче наведені шість основних теорій, запозичених від згаданих авторів.

1. **Теорія випадковості**

Ця теорія не надає особливого значення смерті Христа. Вона вважає, що люди того часу не сприйняли принципи і методи Христа і тому вбили Його. І було дуже прикро, що така добра людина мала вмерти таким чином і що Його смерть така безглузда. Його смерть трактується як нещасний випадок.

1. **Теорія мученицької смерті**

Ця теорія пов’язана з попередньою. Вона вчить, що Христос вмер як мученик за принципи, яким Він залишався вірним, і що Його смерть була прикладом для всіх, хто готовий померти за те, у що вірить. Ця теорія заперечує заступницьку і спокутницьку смерть Христа. Христос вважається таким же мучеником, як і всі інші мученики, що померли за добру справу.

1. **Теорія морального впливу**

Ця теорія вчить, що смерть Христа була звичайним наслідком того, що Він прийняв на Себе людську природу. Його смерть прирівнюється до смерті місіонера, який жив, страждав і помер за тих, кому хотів служити. Ця теорія розглядає смерть Христа як взірець лагідності і покірливого страждання за інших. Але вона не визнає, що Бога треба умилостивити перед тим, як Він зможе простити гріхи.

1. **Теорія урядовості**

Ця теорія поділяє погляди всіх попередніх теорій, навчаючи, що смерть Христа не була умилостивленням. Вона заявляє, що в смерті Христа Бог виявив Свою ненависть до гріха. Бог покарав Христа, щоб зберегти повагу до Свого святого Закону. Ця теорія навчає, що Бог прийняв частину страждань, які Христос пережив як заміну за наше покарання. Вона також вважає, що смерть Христа – це приклад смерті, якої зазнають усі, хто тримається своїх гріхів і не кається. Проте такий погляд стає неадекватним, коли доходить до біблійного тлумачення смерті Христа, тому що ця теорія зазнала невдачі в розумінні фундаментальної істини Його смерті у значенні відкуплення.

1. **Теорія комерції**

Ця теорія вважає, що гріх оскверняє Бога. Тому Його честь вимагає покарати гріх, у той час як Його любов заступається за грішника. Теорія вчить, що ціна викупу була сплачена сатані в обмін на угоду з Христом, ціль якої – визволити всіх людей, які були в’язнями сатани. Вона вчить, що Христос викупив душі у сатани, але обдурив його тим, що зайшов на його володіння для визволених полонених через воскресіння. Ця теорія заперечує святість Бога і упускає заступницький аспект смерті Христа. Вона також помиляється у справі ціни викупу, оскільки Христос нічого не платив сатані. Саме Божий святий Закон і Божа справедливість вимагали цієї ціни.

1. **Теорія викорінення**

Банкрофт (с. 113) посилається на «теорію поступового викорінення порочності», яку порушує Стронг у «Систематичній теології». Ця теорія вважає, що Христос у втіленні прийняв грішну людську природу, яку мав Адам після гріхопадіння, – з усією її природженою розбещеністю і порочністю. Завдяки силі Святого Духа Він стримував прояви гріха і повністю очистився від цього через страждання і смерть, викорінивши первісну порочність, поєднавши знову людину з Богом. Ця теорія відкидає безгрішність Христа, роблячи смерть Христа марною для людства.

Усі ці теорії неадекватні і містять помилкові елементи. Вони є спробою природного розуму пояснити унікальну смерть Христа і тому не відповідають істині. Христос дійсно помер через Свою відданість істині, якої навчав і в яку вірив. Його смерть дійсно була виявом Божої любові. Він дійсно помер, щоб зберегти істину божественної влади. Христос помер, щоб сплатити викуп за гріх. Але все це – тільки часткові аспекти Його смерті. Усі вони упускають основну мету Його смерті – відкуплення. Упустити відкуплюючу працю Христової смерті – значить упустити фундаментальну істину роботи Христа.

**в. Біблійні погляди на смерть Христа**

Павло влучно підсумовує значення смерті Христа, коли говорить: «Христос був умер ради наших гріхів за Писанням» (1 Коринтян 15:3-4).

**«Христос помер»** – це історичний факт відкуплення.

**«Ради наших гріхів»** – це теологічне тлумачення відкуплення.

Його душа була принесена як жертва за гріх (Ісаї 53:5-6, 10; 2 Коринтян 5:21; 1 Петра 2:24, 3:18). Розуміти це – значить розуміти відкуплення. Зазначимо ряд найважливіших біблійних фактів щодо унікальної смерті Христа.

**(1) Смерть Христа була частиною одвічної цілі Бога**

(Об’явлення 13:8; 1 Петра 1:18-20; Дії 2:22-23).

**(2) Смерть Христа була передвіщена в Законі, Псалмах і Пророках**

(Луки 24:27, 44-45; Матвія 5:17-18, 11:13).

1. **Смерть Христа була головною метою втілення**

(Марка 10:45; Євреїв 2:9, 14, 9:26; 1 Івана 3:5; Матвія 20:28). Він народився, щоб бути розп’ятим. Втілення було не закінченням, але шляхом до закінчення.

1. **Смерть Христа** – **головна тема Євангелія благодаті**

(1 Коринтян 15:1-4; Римлян 5:5-10, 12-21). Христос вмер за наші гріхи. За смертний вирок було заплачено. Це і є Божа Добра Новина для грішника.

**(5) Смерть Христа є чільною у працях Нового Заповіту**

(1 Коринтян 2:2, 15:1-4; Галатів 1:4, 2:20, 6:14; Римлян 5:6; 1 Солунян 4:14; Филип’ян 2:13; Ефесян 2:13; Колосян 1:14; 1 Тимофія 2:16; 1 Петра 1:11-12; 1 Івана 3:1-4: Євреїв 9:26; Об’явлення 5:1-13).

Останні три дні земного життя нашого Господа займають близько однієї п’ятої змісту чотирьох Євангелій. Його служіння протягом трьох із половиною років повністю охоплене, подробиці Його смерті та події трьох днів і ночей на Голгофі викладені докладно. Про Його смерть згадується приблизно 175 разів у Новому Заповіті, а точніше – у кожному 53-му вірші. Апостоли Петро, Іван і Павло – основні тлумачі смерті Христа.

**(6) Смерть Христа була очікуваною для Закону і Пророків**

(Луки 9:30-31; Об’явлення 5:8-12; Матвія 16:21-25). Коли Мойсей та Ілля, які представляють Закон і Пророків відповідно, з’явилися на горі Преображення, вони говорили Ісусу про Його близьку смерть. Він повинен був стати спорідненим Визволителем для втраченої раси.

**(7) Смерть Христа важлива для християнства**

Усі світові релігії ґрунтуються на вченнях засновників, які вже померли або мають вмерти. І тільки християнство базується на смерті і воскресінні Ісуса Христа, Засновника християнства. І так само, як палиця Аарона розквітла до життя, засвідчуючи факт, що Бог освятив його і помазав на первосвященика, воскресіння Христа з мертвих засвідчило про Його божественне священство. Без смерті Христа християнство опустилося б на рівень всіх інших релігій.

**(8) Смерть Христа важлива для нашого спасіння**

(Івана 3:14-15, 12:24; Римлян 3:25-26; Матвія 16:21, 20:28, 26:28; Марка 8:31; Луки 9:22, 26:28; Дії 17:3; 1 Петра 3:18; Євреїв 9:28; 1 Івана 3:5). Смерть Христа була необхідною, тому що Бог не може прощати грішникам, доки не буде знищений гріх. Для того, щоб Бог міг пробачити грішнику і залишитися вірним Своїй святості, Христос повинен був заплатити ціну за гріх. А плата за гріх – смерть.

**(9)** **Смерть Христа була добровільним актом**

(Івана 10:17-18; Матвія 26:53-54; Ісаї 53:12). Хрест був Його свідомим вибором, а не Його фатальною долею. Він запропонував Себе як добровільну жертву, як це провіщали добровільні вогняні, хлібні чи мирні жертви в Книзі Левит 1-3. Насправді Його трагедія була Божим тріумфом.

**(10) Смерть Христа була спокутною жертвою**

Наступні слова стосуються спокутної смерті Христа і будуть розглянуті докладніше при розгляді доктринальних аспектів відкуплення, але вони зазначені тут як частина відкуплюючої смерті Христа.

**(а)** Відкуплення (Тита 2:14).

**(б)** Викуп (Матвія 20:28; Марка 10:45).

**(в)** Заміна (Римлян 5:5-10; 2 Коринтян 5:18).

**(г)** Примирення (Римлян 5:10; Євреїв 2:17).

**(д**) Ублагання (Римлян 3:25-26; Івана 2:1-2).

**(е)** Очищення (Левит 16:16-20).

**(11) Смерть Христа була необхідним покаранням за гріхи**

(Ісаї 53:4-6; Михея 5:1-3). Ісус страждав у руках справедливого і святого Бога. Богу було вгодно бити Свого Сина. Ісус був битий палицею Бога за наші гріхи. Покарання смертю, яке прийняв Христос, задовольнило справедливість і Закон Бога.

**(а) Вона задовольнила справедливість Бога.**

Державні злочинці мають бути покарані за свої злочини. Людина згрішила проти Божої влади. Божа справедливість може бути задоволена тільки тоді, коли злочинець буде покараний.

**(б) Вона задовольнила обурену святість Бога.**

Бог святий, тому гріх має бути засуджений. Голгофа – це відкриття Божої святості і Його святого гніву щодо гріха.

**(в) Вона задовольнила порушений Закон Божий.**

Відплата за гріх – смерть. Будь-яке порушення Закону заслуговує на смерть (Буття 2:17; Римлян 6:23; Єзекіїля 18:4, 20). Як тільки покарання через смерть приводиться в дію, Закон вже не може нічого зробити. Його вимоги задоволені.

Отже, Його смерть була необхідною. Вона відстояла Божу святість, залишила в силі Його справедливість і задовольнила вимоги порушеного Божого Закону

**(12) Смерть Христа була виявом божественної любові.**

(Івана 3:16; Римлян 5:8; Псалмів 85:10). Святість ненавидить гріх і нищить його. Бог є втіленням любові, і Він любить грішника, тому і вмер за нього. Бог не може виявити любов через святість і не може спасти грішника без засудження гріха. Тому смерть Христа була виявом і святості, і любові Бога (Івана 15:13; 1 Петра 2:21; 1 Івана 4:9-10).

**(13) Смерть Христа була прийнята за весь світ.**

(Івана 1:29, 2:2, 3:16; Ісаї 53:6; 1 Тимофія 3:5-6).

**(а)** Христос вмер за весь світ (Івана 3:16; Римлян 8:32; Тита 2:14; 1 Коринтян 15:22, 45; Івана 1:29, 36).

**(б)** Христос вмер за Церкву, Свою Наречену (Ефесян 5:26-27; 1 Тимофія 4:10).

**(в)** Христос вмер за неправедних (1 Петра 3:18), за грішних (Римлян 5:8) за нечестивих (Римлян 5:6). Він прийняв смерть за всіх людей (Євреїв 2:9).

**(г)** Христос помер за вибраних з усякого роду, мови, племені і нації (Об’явлення 5:9; 1 Тимофія 2:6; Матвія 20:28).

**(14) Смерть Христа не можна порівняти з жодною іншою смертю.**

Через унікальність смерті Христа її неможливо порівнювати зі смертю іншої людини. Усі люди вмирають через власні гріхи. Ісус – єдиний, Хто вмер за гріхи інших. Його смерть супроводжувалася надприродними явищами. Ніяка інша людина не помирала з такими ознаками, як Христос (Матвія 27:51-53).

**(15) Смерть Христа має нескінченне і вічне значення.**

Через те, Ким Ісус є і що Він повинен був здійснити у Своєму житті та смерті, смерть Христа має нескінченне і вічне значення. Ісус був втіленим Богом; вічним Сином Божим, і саме це надає Його смерті вічної, а отже, і нескінченної цінності. Смерть Христа перемогла всі інші смерті.

**(16) Смерть Христа була звершенням, а не випадковістю.**

Сам Ісус казав про справи, які Він повинен був «виконати» в Єрусалимі (Луки 9:31, 12:50, 18:31, 22:37; Івана 19:28). Його смерть була не запізнілою думкою або випадком, але божественним звершенням.

**(17) Смерть Христа була перемогою над царством диявола.**

(Колосян 2:15; Євреїв 2:14-16; Івана 12:31-32). Диявол мав владу над гріхом, хворобами, недугами і смертю, а також контроль над своїм царством світоправителів, влад і злих духів цієї світової системи. Через Свою смерть Христос роззброїв князів і владу сатани, відібрав у сатани ключі від смерті та пекла. Він обернув те, що здавалося найбільшою поразкою, на найбільшу перемогу. Він роззброїв влади і начальства і сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Смерть Христа була перемогою над всім царством диявола.

**(18) Смерть Христа була як ретроактивною, так і ретроспективною.**

Смерть Христа мала зворотну силу для тих, хто був під Старим Заповітом і вірив у відкуплення, і майбутню силу для тих, хто житиме за Новим Заповітом і віритиме у відкуплення. Христос помер за всіх вірних часів Старого і Нового Заповітів. Святі Старого Заповіту спасаються вірою, дивлячись у майбутнє, на Голгофу, водночас святі Нового Заповіту спасаються вірою, дивлячись назад, на Голгофу, і вперед, на Ісуса на небесах (Євреїв 9:11-14; Римлян 3:25).

**(19) Смерть Христа була завершеною і кінцевою.**

(Євреїв 9:25-28, 10:12; Ефесян 5:2; 1 Солунян 5:10; Івана 19:30; Матвія 20:28).

Христос помер раз, і це було «раз і назавжди». Це була закінчена і довершена справа. Немає необхідності в подальших жертвоприношеннях, як це робилось під час Закону. Христос сів після того, як приніс прийнятну і досконалу жертву, тому що робота була завершена (Євреїв 10:10-18).

**(20) Смерть Христа стала основою для вічного поклоніння.**

(Об’явлення 5:9-13). Об’явлення про відкуплених з кожного роду, язика, племені і народу, які зібралися навколо престолу, свідчить про те, що все поклоніння Богу-Отцю відбувається через Агнця. Така назва Спасителя вживається близько 24 разів в Об’явленні. Він навіки Агнець, і поклоніння святих у вічності буде завжди відбуватися через Нього. Відкуплення буде вічно свіжим, а відкуплені землі ніколи не забудуть ціни свого вічного спасіння.

Писання переповнене свідченнями про важливість і значення смерті Христа. Його смерть дійсно унікальна, незрівнянна, нескінченна і вічно цінна.

Герберт Локер у книжці «Всі доктрини Біблії» (с. 50) показує, як Христос розглядав Свою власну смерть, і ми запозичили тут його коментарі як достойний підсумок важливості смерті Христа.

**(21) Погляд Христа на Свою смерть.**

**(а)** Він передбачив факт і спосіб Своєї власної смерті (Матвія 9:15, 16:21, 17:22-23, 20:18-19, 21:33-39, Луки 9:22, 18:31-33).

**(б)** Він вчив, що Його смерть має універсальне значення (Івана 3:16, 12:32-33).

**(в)** Він стверджував, що Його смерть мала реальний вплив на духовний світ (Івана 12:31).

**(г)** Він з’єднав воєдино Своє втілення і розп’яття (Івана 12:27).

**(д)** Він стверджував, що Його смерть була спокутною і заступницькою (Матвія 26:26; Марка 10:45; Луки 22:19; 1 Коринтян 5:21; Галатів 2:20).

**(е)** Він вмер зі Своєї власної волі. Його життя від Нього не забрали – Він свідомо віддав Його (Матвія 27:50; Івана 10:18).

**(є)** Він молився, щоб Його смерть прославила Бога (Івана 12:27-28, 13:31, 17:1).

Христос був єдиним з людей, Хто міг оцінити й усвідомити значення Своєї власної смерті. Він часто говорив про «Свій час», коли Він повністю виконає задум волі Отця у Своєму втіленні (Івана 2:4, 7:6, 8:20, 17:1). Він знав, що «має вистраждати» це все (Луки 24:25-27). Він встановив Господній стіл з хлібом і вином, які є завітними символами Його відкуплюючої смерті, і кожного разу, коли віруючий приймає причастя, він «звіщає смерть Господню, аж доки Він прийде» (Матвія 26:26-28; 1 Коринтян 11:23-32; Луки 22:19-20).

**г. Зазнаючи смерті за всіх людей**

Автор Послання до євреїв пише, що Христос скуштував смерть за всіх людей (Євреїв 2:9-10). Пророк Ісая каже, що Месії «з злочинцями визначили гроба Його та поховали в багатого» (Ісаї 53:9). Слово «смерть» на івриті вживається у множині, і примітка в Авторизованому перекладі говорить: «З багатим в Його смертях». Писання дійсно говорить про три аспекти смерті людини: духовний, фізичний і вічна смерть. Смерть – це не повне знищення чи стан сну або небуття. Це стан розділення, про що свідчать наступні визначення.

1. **Духовна смерть**

Адам помер духовно в той час, коли згрішив (Буття 2:17). Людство духовно мертве через переступи і гріхи. Це означає, що дух людини в такому гріховному стані відокремлений від Бога. Це стосується духа і душі, які відділилися від Бога (Ефесян 2:1-6).

1. **Фізична смерть**

Фізична смерть стосується тіла. Фізична смерть Адама настала через 930 років після його духовної смерті (Буття 2:17). Бог сказав: «Через смерть Свою помираєш». Фізична смерть означає відділення духа і душі людини від тіла.

1. **Вічна смерть.**

Вічна смерть означає, що дух і душа відокремлюються від Бога назавжди через невідродженість. Про неї говориться як про «другу смерть». Коли грішник відкидає Христа – єдину надію на вічне життя, тоді він може лише страждати у вічній смерті. Друга смерть – це вічне відокремлення від Бога. Це остаточне пекло (Об’явлення 20:11-15).

Христос скуштував усі ці смерті заради нас. Коли Його учинили гріхом, Він зазнав духовної смерті (2 Коринтян 5:21). Коли Він переносив бичування і розп’яття, Він відчув агонію фізичної смерті. Його голова, руки, ноги і бік були пробиті за наші гріхи. Він зазнав прокляття порушеного Закону (Галатів 3:13). Ніякі фізичні страждання неможливо порівняти зі стражданнями та агонією розп’ятої людини. Ніхто не може заперечити реальність Його смерті.

Коли Його покинув Бог-Отець, Він відчув агонію проклятої людини. Він «скуштував» на деякий час того, чого зазнають люди під час своєї другої або вічної смерті. Бути покинутим Богом – це справді пекло. Таке страждання перевищує всі інші страждання.

Ісус дійсно скуштував смерть за всіх людей. Він зазнав всіх трьох аспектів смерті заради того, щоб ми могли мати вічне життя. Він сказав про Себе: «Я живий, і був Я мертвий, а ось Я живий на вічні віки» (Об’явлення 1:18). Як можна зневажати таку вражаючу смерть?

**д. Розп’яття і відкуплення**

На завершення наших роздумів про смерть Христа важливо розуміти різницю між розп’яттям і відкупленням. У відкуплюючій праці Христа є те, що спрямоване до Бога, і те, що спрямоване до людини. У ній є щось історичне і щось доктринальне. Є те, що фізичне, і те, що духовне. У наступних колонках буде видно взаємопов’язаність і водночас несхожість і відмінність між розп’яттям і відкупленням.

Роберт Кларк у книжці «Христос Божий» (с. 115) показує цю різницю, яку ми перейняли і викладаємо в контрасті і порівнянні.

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗП’ЯТТЯ** | **ВІДКУПЛЕННЯ** |
| Христос за тілом  Що людина зробила Христу  Фізичне і розумове  Тимчасове  Діяння людини  Гріх і ненависть диявола  Сталося в означений час  Людський аспект хреста  Історичне  Євангеліє – зовнішнє  Найтяжчий злочин усіх віків | Христос за духом  Що Бог вчинив через Христа  Духовне  Вічне  Діяння Бога  Святість і любов Бога  Стосується вічності  Божественний аспект хреста  Доктринальне  Послання апостолів – внутрішнє  Шедевр усіх віків |

Отже, через розп’яття і відкуплюючу дію Христа на хресті Бог з’єднав велику прірву між Собою і людиною, яка виникла через гріх.

Ось як це відображено в рядках із гімну:

«Чи можуть всі страждання світу зрівнятися з Твоїми,

Покинутий, забутий Богом, як грішник в Божім гніві;

Коли, прийнявши смерть за всіх людей, помер Ти на хресті,

Нам в рай відкрились двері – заради цього мого Ісуса розіп’яли».

**2. Його вихід**

Слово «вихід» означає «виходити» або «відправлятися» і вживається щодо смерті Христа, коли Його дух вийшов з Його тіла і пішов до Бога-Отця. На горі Преображення Мойсей та Ілля розмовляли з Ісусом про Його «кінець», тобто Його вихід, який Він повинен здійснити в Єрусалимі (Луки 9:30-31). Апостол Петро також говорив про свій кінець (або вихід), знаючи, що це має незабаром статися (2 Петра 1:13-15). Роздягнутися з тіла під час смерті – це значить зняти земний намет. Таким чином, після смерті Ісуса Христа минули три дні і три ночі перед Його тілесним воскресінням або перед тим, як Він знову одягнув Свій намет у воскресінні. Те, що сталося під час Його виходу або відправлення, потребує глибокого дослідження.

**а. Три дні і три ночі**

Ісус ясно заявив, що буде перебувати в серці землі три дні і три ночі, тим самим виконуючи ознаку пророка Йони, коли той провів три дні і три ночі у череві великої риби (Матвія 12:39-40, 27:63; Йони 3:3; Марка 8:31, 14:58, 15:29; Івана 2:18-21; Ефесян 4:8-10).

Період трьох днів, який стосується смерті і поховання Христа, був провіщений у Старому Заповіті, як це засвідчують наступні тексти з Писання: Ісуса Навина 1:11, 2:16-22, 9:16; Естер 4:16; Йони 1:17; Числа 10:33; Буття 22:1-14, 40:12-19; Вихід 3:18, 10:22, 15:26.

Ці три дні виступають сполучною ланкою між розп’яттям Христа і Його воскресінням.

**б. Сходження і вознесіння**

Що стосується тіла Христа, загалом усі погоджуються, що воно перебувало три дні і три ночі в новій гробниці Йосипа. Але те, що відбувалося з Його духом у цей час, залишається суперечкою. Розрізняють три основні погляди, які коротко розглянемо.

1. **Його сходження в підземне царство**

Згідно з цим поглядом, Христос зійшов у пекло (по-грецьки «гадес»; на івриті «шеол») і проповідував духам у темниці протягом трьох днів, коли Його тіло перебувало в гробниці. Або на початку або наприкінці цих трьох днів Він забрав від диявола ключі смерті і пекла і вивів полонених святих на небо. Вважається, що Христос переніс рай, місце, де були ув’язнені всі померлі праведники Старого Заповіту, на третє небо. Ті, хто притримується такого погляду, обґрунтовують його неправильним розумінням, а тому і неправильним тлумаченням наступних місць із Писання: 1 Петра 3:18-22, 4:6; Ефесян 4:8-10. Проте правильне розуміння цих віршів показує, що це була проповідь Духа Христа через Ноя під час будівництва ковчегу, а не проповідь, яка відбувалася протягом трьох днів і ночей Голгофських переживань. Це було у часи Ноя, коли вісім душ були спасенні, а решта людей загинули в воді. Не існує другої нагоди чи проповіді Євангелія в пеклі. «Елемент часу» – це ключ для правильного тлумачення цих віршів.

1. **Його вознесіння на небо**

Цей погляд вчить, що Христос піднявся до Свого Отця і перебував з Ним протягом трьох днів і ночей Голгофи. Він взяв із Собою розбійника, що покаявся, до раю, третього неба. Наприкінці третього дня Його дух повернувся на землю, і Він пережив воскресіння Свого нетлінного тіла. Далі, після 40 днів перебування з учнями, Він у тілі вознісся на небо, щоб розпочати Своє заступницьке служіння Первосвященика. Такий погляд ґрунтується на наступних текстах з Писання: Луки 23:36; 2 Коринтян 12:1-4; Івана 13:36, 14:1-6). Згідно з цим поглядом, святі Старого Заповіту, помираючи, йшли на небо, а не до праведного відділу пекла, підземного царства. Пояснюючи те, що Христос «взяв полонених» (Ефесян 4:8-10), вони кажуть, що це стосується гріха, хвороби і смерті, речей, які утримують людську расу в полоні сатани. І саме цих полонених набрав Христос. Такий погляд набагато ближчий до вчення Писання, ніж попередній.

1. **Його сходження і вознесіння**

Третій погляд займає положення між двома попередніми. Згідно з цим поглядом, Христос дійсно вознісся на небо, чи в рай, і перебував з Отцем три дні і ночі Голгофи. Цей погляд відкидає вчення про те, що Христос проповідував під час цього періоду полоненим душам. Утім, згідно з цією думкою, духи праведників Старого Заповіту перебували в окремій частині пекла, їх звільнив Христос на початку чи наприкінці цього періоду, і вони взяті на третє небо, тобто рай. Після цього Христос зійшов в гробницю, де і відбулося Його фізичне воскресіння.

Наступні тексти з Писання використані, щоб підтримати цю теорію, яка видається найбільш вірогідною.

**(а)** Ісус пообіцяв злочинцю, який покаявся, що той буде з Ним у раю того ж дня (Луки 23:39-43). Про рай говориться, що він міститься на горі і є третім небом (2 Коринтян 12:1-4). У раю знаходиться дерево вічного життя (Об’явлення 2:7, 22:2). З цих текстів видно, що рай не може бути шеолом або гадесом (пеклом) і що дерево життя ніколи не було в пеклі.

**(б)** Коли Ісус вмер, Він віддав Свого Духа Богу-Отцю (Луки 23:46).

**(в)** Перед Своєю смертю Ісус ясно сказав учням, що Він іде «до Отця» а не до пекла (Івана 13:1, 36, 14:1-6, 16:5, 16-22, 17:11, 13). З цих віршів чітко видно, що Ісус пішов до Отця.

**(г)** Писання також говорить, що Христос зійшов до найнижчих місць чи найнижчих поділів землі і тоді набрав полонених (Ефесян 4:8-10). В античні часи царі, які поверталися з перемогою після битви, вели полонених тріумфальним маршем через місто і водночас розкидали здобич з битви як дари своїм громадянам. Так само і Христос вивів полонених після Своєї тріумфальної перемоги на хресті і дав дари людям (Колосян 2:14; Євреїв 2:9-15). Два аспекти словосполучення «набрав полонених» видно в наступному тексті:

(І) Христос переміг диявола і знищив влади та сили. Він переміг гріх, хвороби, немочі, прокляття, демонів і смерть, усе, що тримало людину в полоні. Таким чином Христос вивів «полонених» (Суддів 5:12; Йова 42:10; Псалмів 68:18, 126:1).

(ІІ) Христос також повів «безліч полонених» на небо. Різні переклади читаються наступним чином:

«Він знову піднявся на висоту: Він повів полонених, безліч полонених» (Веймут);

«Він повів безліч полонених» (Гудспід);

«Він повів полон полонених. Він вів процесію переможених ворогів» (Розширений).

Старий Заповіт говорить нам, що святі були «прилучені до своєї рідні», коли вони вмерли (Буття 25:8, 35:27-29, 49:29, 33). Святі Старого Заповіту знали, що вони будуть врятовані від шеолу – місця духів померлих (Буття 27:35; Псалмів 49:14-15; Осії 13:14).

Ісус також знав, що Його душа не залишиться в пеклі (Псалмів 16:8-11; Дії 2:29-31). Очевидно, що завдяки служінню хреста всі «духи удосконалених праведників» перебувають на Небесному Сіоні, у Небесному Єрусалимі (Євреїв 12:22-24; Луки 16:19-31). У звязку з цим контекстом також читайте 1 Самуїла 28:3-20, де Самуїл був «викликаний» зі свого місця спочинку, коли Бог втрутився і засудив царя Саула, який шукав жінку, щоб вона викликала його дух.

Отже, ми бачимо, що Господь Ісус після Своєї смерті піднявся духом до Отця і був з Отцем три дні і три ночі, поки Його тіло перебувало в гробниці. Дух злочинця, що покаявся, так само, як духи святих Старого Заповіту, які вмерли з вірою і очікували в шеолі, були також взяті на небо до Отця. Це було тріумфальним входженням Царя слави в брами Небесного Єрусалиму з великим числом полонених (псалом 24). Наприкінці трьох днів і ночей Ісус повернувся на землю силою Святого Духа і знову увійшов у Своє нетлінне тіло. З цього моменту ми бачимо, як Господь Ісус являється Своїм учням у воскреслому і прославленому тілі.

Отже, три дні і ночі, коли Його тіло лежало в гробниці, охоплюють період Його виходу між Його смертю і воскресінням і дають нам розуміння того, що відбулося в цей час.

**3. Його воскресіння**

Воскресіння Христа – одна з найважливіших доктрин християнської віри. У Новому Заповіті міститься близько 104 згадок про воскресіння Христа. Багато людей вірять у смерть Христа, проте заперечують Його воскресіння, хоча і той і інший факт визнають одні і ті ж автори (Дії 26:8).

Христос був «виданий за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання» (Римлян 4:25). Смерть і воскресіння Христа ніколи не можна розділяти, тому що одне передує іншому і вони доповнюють одне одного. Виважене Євангеліє завжди містить Його спасительну смерть і Його спасительне воскресле життя. Ми спочатку спаслися Його смертю, а потім спасаємося Його життям (Римлян 5:10). Воскресіння було основою проповідей апостолів, і практично кожна проповідь в Діях апостолів посилається на цей факт. Апостол Петро багато говорив про це (Дії 1:21-22, 2:24, 32, 3:15, 4:10, 33, 5:30). Апостол Павло також часто говорить про це (Дії 13:30, 34, 17:31; Филип’ян 3:21; Дії 17:18, 23:6). Величний розділ про воскресіння знаходимо в Посланні до коринтян (1 Коринтян 15).

Воскресіння Ісуса Христа сталося після трьох днів і трьох ночей. Його тіло не зазнало тління. Бог воскресив Ісуса з мертвих силою Святого Духа, безсмертним і нетлінним, щоб Він жив «силою незнищенного життя» (Євреїв 7:16). Воскресіння Христа було знаменням від Бога і печаткою прийняття відкуплення Його Єдинородного Сина (Римлян 1:4; Дії 3:13-15; Марка 16:16; 1 Коринтян 15:3-4). Воскресіння Христа дало відповідь на давнє запитання Йова: «Коли людина помре, то чи вона оживе?» (Йова 14:14).

**а. Необхідність Його воскресіння**

**(1) Пророки Старого Заповіту провістили Його воскресіння**

Христос повинен був воскреснути з мертвих, щоб виконати пророцтва Старого Заповіту відносно цього. Його воскресіння разом з Його народженням, життям, служінням і смертю були передвіщені як у символах, так і в пророцтвах.

**(а) У символах**

(І) Ісак, єдиний син Авраама, воскрес із мертвих після триденної подорожі до гори Морія. Це було символічне воскресіння (Буття 22 та Євреїв 11:16).

(ІІ) Йона символічно воскрес із мертвих після трьох днів і ночей перебування у череві риби, і Христос використав цю ознаку, щоб провістити Своє воскресіння після трьох днів і ночей (Йони 1:17; Матвія 12:39-40. Дивись також: Вихід 3:14-16; Матвія 22:31-32; Римлян 4:17-25).

**(б) У пророцтвах**

Псалми і Пророки чітко провістили воскресіння Христа (Псалмів 16:8-11, 21:4, 110:1, 89, 72; Буття 3:15; Ісаї 53:10-12) У Писанні говориться, що Бог не дасть Своєму Святому побачити тління, але воскресить Його і посадить на престолі як Царя Сіону, Перворідного воскреслого з мертвих (Дії 2:29-36). Тілесне воскресіння Христа було в особливому значенні днем Його первородства (Псалмів 2:7; Дії 13:31-37).

**(2) Характер Христа зробив неминучим Його воскресіння**

Через те, що Ісус Христос був святим і безгрішним, смерть не мала влади над Ним, тому вона не могла втримати Його (Дії 2:24). Божий Святий не побачить тління, яке завжди є наслідком гріха (Псалмів 16:10).

Він добровільно віддав Своє життя, ніхто його в Нього не забрав (Івана 10:15-18). Гріх і смерть не могли претендувати на Нього, тому що Він був безгрішним, непорочним і тому нетлінним. Через те, що Він добровільно став жертвою за наші гріхи і прийняв на Себе покарання смертю, виникла необхідність, щоб Святий був виправданий. Воскресіння Христа було Божим виправданням Свого Сина (1 Тимофія 3:16). Його воскресіння було необхідним через те, Ким Він був і що Він зробив.

**(3) Христос передбачив Своє власне воскресіння**

Христу необхідно було воскреснути з мертвих, щоб підтвердити істинність Своїх власних заяв, оскільки Він Сам заявляв, що воскресне із мертвих.

**(а)** Він говорив про Своє тіло як про храм, який через смерть буде зруйнований, а через три дні і ночі підніметься знову у воскресінні (Івана 2:18-22). Його учні не розуміли цього, допоки не сталося Його воскресіння.

**(б)** Він використав образ Йони як образ Свого воскресіння після трьох днів і ночей. Так само, як Йона вийшов із черева риби, Христос вийде з гробу (Матвія 12:39-40).

**(в)** Він також говорив, що покладе Своє життя через смерть і знову візьме його через воскресіння, як це наказав Йому зробити Його Отець (Івана 10:15-18).

**(г)** Він також ясно провістив Своїм учням Свою смерть і воскресіння (Матвія 16:21, 17:22-23, 27:62-64; Марка 8:31, 10:45).

Воскресіння доводить, що Христос не був неправдомовцем чи шарлатаном, але був сущою істиною Бога, тому що ніхто з людей не в змозі точно передбачити час своєї смерті і воскресіння (Матвія 9:18-26; Луки 7:11-16; Івана 11:1-44, 10:15-18).

**(4) План відкуплення зробив воскресіння необхідним**

Воскресіння Христа було цілком необхідне для здійснення спокутного служіння Христа. Якщо Христос не воскрес із мертвих, то всі люди ще у своїх гріхах (1 Коринтян 15:16-20). Сама смерть Христа не спасає людей. Це Його смерть та воскресіння приносять людям спасіння (Римлян 5:8-10). Якщо Христос мав стати нашим Відкупителем, Йому треба було перемогти гріх, хвороби, немочі і смерть. Смерть можна перемогти тільки через воскресіння (Євреїв 2:9-14). Божий план відкуплення для грішної раси зумовив воскресіння Христа. Він – Переможець смерті і тепер має ключі від смерті і пекла (Об’явлення 1:18; Осії 13:14; Ісаї 26:19). У плані відкуплення ми бачимо, як вічне Божество бере участь у тілесному воскресінні Христа.

**(а)** Він воскресає із мертвих славою Отця (Ефесян 1:19-20; Римлян 6:1-4).

**(б)** Він отримав владу і наказ від Отця покласти Своє життя і знов прийняти його (Івана 10:15-18).

**(в)** Він воскрес із мертвих силою Святого Духа (Римлян 8:11). Святий Дух – це Дух воскресіння.

**б. Хибні теорії щодо Його воскресіння**

Тілесне воскресіння Христа – один із найбільш задокументованих фактів в Євангеліях Нового Заповіту і найчастіше підтверджений у посланнях апостолів. Усі чотири Євангелія містять розповідь про воскресіння. Усі проповіді в Діях апостолів говорять про воскресіння. Послання постійно посилаються на цей факт. Усе християнство ґрунтується на історичному факті воскресіння Його Засновника. Нижче наведені деякі хибні теорії щодо історії воскресіння.

**(1) Теорія непритомності**

Ця теорія вважає, що Христос знепритомнів на хресті, а потім від холоду в гробниці прийшов до тями. Вона переконує, що учні повірили в Його смерть, але насправді Він не помер.

**(2) Теорія викрадення**

Згідно з цією теорією учні прийшли і викрали тіло Ісуса, а потім вигадали історію про воскресіння. Проте ні вороги, ні друзі не змогли пред’явити тіла (Матвія 27:62-66, 28:11-15).

**(3) Теорія галюцинації**

Ця теорія вважає, що учням видалося, ніби вони бачили Ісуса, через це вони увірували в воскресіння. Проте учні не одразу повірили в воскресіння, навіть тоді, коли справді побачили Ісуса (Луки 24:11, 25; Івана 20:25)

**(4) Теорія привиду**

Ця теорія вважає, що Христос насправді не воскрес із мертвих фізично, а що учням явився Його дух. Але ж Ісус їв і пив разом зі Своїми учнями, а дух такого не робить (Луки 24:36-43).

**(5) Теорія шахрайства**

Ця теорія вважає, що історія про воскресіння була вигадкою зневірених учнів, навмисним обманом. Але чи жили б і померли учні за такий розіграш, водночас претендуючи на те, щоб бути проповідниками Божої істини (Дії 5:41, 7:56; 2 Коринтян 11:23-27).

**(6) Теорія міфу**

Ця теорія вважає, що історія про воскресіння виникла так само, як будь-який міф, поки не стала вважатися фактом. Проте докази воскресіння відкидають будь-яке міфічне походження.

Події воскресіння Христа правдиві свідки задокументували надто добре, щоб вважати будь-яку з цих теорій справжньою. Як міг непритомний Христос обдурити Своїх учнів, що Він ніколи не помирав, чи як Він міг вийти з запечатаної гробниці? Чому Його учні були готові віддавати своє життя за свідому брехню або міф і базувати всю свою надію на вічне спасіння на вигаданій історії? Ці теорії – наслідок гріха невірства у воскресаючу силу Бога.

**в. Факт Його воскресіння**

**(1) Свідки воскреслого Христа**

Хоча не було безпосередніх свідків самого воскресіння, але було багато свідків, які бачили воскреслого Христа. З’явлення Христа після Його воскресіння мало місце в різний час і з різними людьми.

**(а) З’явлення після воскресіння**

(I) Двом посланцям у гробі (Марка 16:5; Матвія 28:5; Євреїв 2:2; 1 Тимофія 3:15-16).

(II) Марії Магдалині (Марка 16:9; Івана 20:11-18).

(III) Іншим жінкам, які розповіли учням (Марка 16:1-3; Луки 23:54-56, 24:1; Матвія 28:9).

(IV) Петру (Марка 16:1-3; Луки 24:34; 1 Коринтян 15:5).

(V) Двом учням на дорозі в Еммаус (Марка 16:12-14; Луки 24:16-24, 34).

(VI) Десятьом учням – окрім Хоми (Луки 24:33, 36-38; Івана 20:19-24; Дії 1:23-26).

(VII) Одинадцятьом учням – у тому числі і Хомі (Івана 20:25-28).

(VІІІ) Семи учням в Галілеї (Івана 21:11-24).

(IX) Одинадцятьом учням на горі в Галілеї (Матвія 28:16-17).

(X) Більше як п’ятистам браттям (1 Коринтян 15:6).

(XI) Якову (1 Коринтян 15:7).

(XII) Учням у Віфанії на горі вознесіння (Луки 24:49-50; Дії 1:3-5; Марка 16:9).

Усі ці учні бачили Його тіло, їли та пили з Ним, бачили рани на Його руках, ногах і в боці (Івана 20:27; Луки 24:37-39). Вони сприймали Його як Слово життя (1 Івана 1:1-3).

**(б) З’явлення після вознесіння**

(I) Степану під час його мученицької смерті (Дії 7:54).

(II) Павлу (Дії 9:1-7, 22:9, 26:16-18; 1 Коринтян 15:8; Галатів 1:11-18).

(III) Івану (Об’явлення 1:7, 10-16).

Свідчення учнів про воскреслого Христа повне і завершене. Виглядає неймовірним, що всі ці сотні свідків були неправдомовцями, вигадавши історію про воскресіння на свій ризик і тим більше зробивши це без розбіжностей. Їх свідчення і докази можуть вистояти сьогодні на будь-якому судовому розслідуванні.

**(2) Незаперечні докази Його воскресіння**

Крім показів свідків Христового воскресіння, існують також інші незаперечні факти цього очевидного чуда. Лука казав про них як про незаперечні «засвідчення» (Дії 1:3). Ніхто не може пояснити цих очевидностей без факту Христового воскресіння. У своїй книжці «Свідчення, яке потребує висновків» (с. 185-270) Джош Макдауел дає перелік ряду свідчень. На деякі з них ми посилаємося:

**(а) Порожня гробниця**

(Марка 15:42-45; Матвія 27:57-60; Луки 23:50-53; Івана 19:38-41). Тіло Ісуса було справді покладене в гробницю Йосипа у саду після того, як Його загорнули у плащаницю. Коли Його друзі прийшли до гробниці у перший день тижня, вона була порожня. Учні були здивовані не менше, ніж інші. Цього не сталося б, якби хтось із них викрав тіло, підкупивши солдатів. Лише воскресіння пояснює порожній гріб.

**(б) Римська печать**

Гробниця була запечатана офіційною печаткою Риму, а отже, тіло Ісуса стало римською власністю. Для будь-кого доторкнутися до римської печатки чи намагатися зламати її і викрасти тіло Ісуса означало б опинитися перед загрозою смерті. Ніхто не наважився би порушити печатку Риму. Печатка була дуже важливим знаком права власності серед усіх античних народів. І саме ангел Господній зламав печатку на гробниці і відвалив камінь, а не перелякані учні.

**(в) Відвалений камінь**

Вхід до гробниці був завалений каменем. І жінки у своїй наївності, коли йшли до гробниці намастити тіло пахощами, міркували, хто ж відвалить їм камінь. Проте коли вони прийшли в сад до гробу, камінь уже був відвалений. Він був відвалений не для того, щоб Христос зміг вийти, а щоб учні могли ввійти до гробниці. Відвалений камінь був ще одним свідченням воскресіння.

**(г) Шокована сторожа**

Храмова сторожа мала пильнувати запечатану гробницю протягом трьох днів. Це було зроблено для того, щоб учні Христа не викрали тіло і не поширили вигадану історію про Його воскресіння. Сторожа була вражена і спантеличена – через землетрус і появу ангела Господнього, який відвалив камінь від гробниці і сів на ньому. Отже, історія, яку вигадали релігійні лідери для сторожі, була неправдива і безглузда. Якби було так, як їх навчено говорити, – що учні прийшли і викрали тіло Ісуса, коли вони спали, – то цим би вони самі засудили себе. Сон на варті карався смертю. Крім того, якщо вони дійсно спали, то як тоді могли свідчити, що саме учні викрали тіло? І для чого сторожі платити великі гроші, якщо історія про воскресіння була вигаданою? Сторожа знала, що трапилася якась неймовірна подія, і ніякі гроші і обман не здатні ніколи змінити цей факт.

**(д) Відсутність тіла**

Якщо говорити про тіло Ісуса, то існує декілька речей, вартих уваги. Учні були євреями і ретельно дотримувалися моральних, суспільних та обрядових законів Божих. В одному з таких обрядових законів йдеться про доторкання до мертвого тіла або кісток людини. Той, хто вчинив це, ставав церемоніально нечистим (Числа 18:11-22). Учні не могли порушити церемоніального закону, торкаючись мертвого тіла Ісуса.

Але ще більш дивовижним було зникнення тіла Ісуса. Учні були налякані всім, що пов’язане із розп’яттям. Як могли вони набратися такої відваги, щоб зламати печатку на гробниці, подолати храмову сторожу і викрасти покалічене тіло Ісуса? Що б вони мали робити з тілом, якби вони його викрали і поховали в іншому місці? Учні самі були здивовані зникненням тіла Ісуса. Вони не розуміли і ще не вірили в воскресіння, яке Він провіщав. Учні не викрадали Його тіло, але Бог воскресив Його із мертвих, і ні друзі, ні вороги не змогли пред’явити Його тіла. Силою Бога тіло Ісуса було збережене нетлінним. Тіла усіх інших людей тлінні через смерть (Дії 2:24-32).

**(е) Одяг порожньої гробниці**

Одним із найдивніших і найбільш переконливих свідчень воскресіння був одяг Ісуса в порожній гробниці. Тіло Ісуса було намащене пахощами і загорнуте в лляний саван. Петро та Іван увійшли до гробниці і побачили залишений саван, але тіла Його там не було. Незвичайним було те, що хустка, яка була на Його голові, лежала складена осторонь. Саван, яким Він був обгорнутий, лежав на своєму місці нерозгорнутий, у формі кокона. Хто зміг би витягти тіло з одягу? І для чого залишати одяг? Чудо воскресіння – відповідь на порожній саван. Це ще одне із незаперечних «засвідчень» (Дії 1:3).

**(є) Змінені учні**

На додаток до попередніх доказів маємо дивовижне перетворення боязливих учнів на сміливих і відважних людей. Книга Дій апостолів показує, що воскресіння Ісуса було основою і центром кожної проповіді, записаної в Діях апостолів. Його смерть і воскресіння були, як дві сторони однієї монети і стали основою Євангелія.

Неможливо уявити, щоб ці учні були готові жити і померти, щоб підтримувати свідому брехню, якщо воскресіння не було фактом. Учні ледве вірили, не кажучи вже про те, що вони не розуміли воскресіння. Отже, малоймовірно, що вони вигадали брехню і померли, як мученики, за неї (Луки 24:11; Івана 20:24). Будь-який суд прийме такі вагомі свідчення двох чи трьох, але тут ми маємо більш ніж 500 свідків. Саме факт воскресіння перетворив сором’язливих, боязких і невіруючих учнів на відважних людей.

**(ж) Християнська Церква**

Справжня християнська Церква вже сама по собі є свідченням воскреслого Христа. Християнство – єдина релігія, яка ґрунтується на воскреслій Людині. Воскресіння робить християнство унікальним. Усі інші релігії збудовані на мертвих людях (Дії 2:24, 32, 3:15, 26, 4:10, 13:29-37, 17:31; Римлян 4:24-25, 6:4, 9, 7:4, 8:11, 10:9; 1 Коринтян 6:14; 2 Коринтян 4:14; Галатів 1:1; Ефесян 1:20; 2 Солунян 1:10; Колосян 2:12; 2 Тимофія 2:8; 1 Петра 1:21).

**(з) День Господній**

Ще одне свідчення воскресіння – день Господній, який відзначають як свято воскресіння з часів раннього християнства (Дії 20:7; 1 Коринтян 16:2; Об’явлення 1:10; Матвія 28:1-2). Ні один єврей не поміняв би суботній день і не оголосив би перший день тижня днем особливого поклоніння. Саме воскресіння Христа змінило календар усього світу.

**(и) Книги Нового Заповіту**

Без воскресіння Христа не було б книг Нового Заповіту. В Євангеліях викладаються історичні факти Його народження, життя, служіння, смерті і воскресіння, а в посланнях надаються тлумачення цього. Наскільки недовершеним був би Новий Заповіт, якби ми мали книги, які розповідають лише про Його смерть без воскресіння. Кожна книга Нового Заповіту говорить про доктрину воскресіння, врешті-решт стаючи ще одним доказом цієї істини. Варто зазначити, що востаннє світ бачив Ісуса на хресті – в Його смерті. І лише обрані свідки бачили Його живим – у воскресінні життя (Дії 10:39-41). Дійсно, існує багато незаперечних «засвідчень» щодо воскреслого Господа (Дії 1:3; 1 Коринтян 15:1-4; Об’явлення 1:17-18).

**г. Природа тіла воскреслого Христа**

Короткий розгляд питання про тіло Ісуса після Його воскресіння буде корисним, тому що Його воскресле тіло – взірець того, якими будуть воскреслі тіла всіх віруючих (Филип’ян 3:21). Воскресіння Ісуса було воскресінням і прославленням Його справжнього фізичного тіла, яке було непорочно народжене, розп’яте і поховане (Луки 24:39; Івана 21:1-5). Це було:

**(1)** Тіло з плоті і костей, не з плоті і крові (Луки 24:39; 1 Коринтян 15:50).

**(2)** Тіло духовне, уже не природне тіло (1 Коринтян 15:42-54).

**(3)** Тіло небесне, уже не земне (1 Коринтян 15:44-47).

**(4)** Тіло прославлене, яке вже не приховує славу в собі (Матвія 17:1-9; Об’явлення 1:10-16).

**(5)** Безсмертне тіло, яке більше не може вмирати, але живе силою воскреслого життя (Євреїв 7:16).

**(6)** Сильне тіло, яким вже не володіють безгрішні немочі – такі, як голод, спрага, втома. Воно може проходити крізь двері, з’являтися і зникати за бажанням (Івана 20:19; Луки 24:31, 51; Дії 1:9).

**(7)** Реальне і справжнє тіло, а не привид, воно непорочно народжене, розп’яте, поховане і тепер воскресле тіло. Благословенні відбитки від цвяхів навіки залишилися в цьому прославленому тілі (Івана 20:19-25, 1:1-3).

**(8)** Первісток і взірець тіла майбутніх жнив воскреслих тіл святині (1 Коринтян 15:20-13, 35-38).

**(9)** Нетлінне тіло через його безгрішність (Дії 2:31-32, 13:34-37; Псалмів 16:8-22).

**(10)** Тіло, яке вознеслося і яке повернеться. Ісус повернеться вдруге так само, як вознісся на небо; тобто видимо, особисто, реально і тілесно (Дії 1:10-11; Об’явлення 1:7; Филип’ян 3:21).

**д. Божественні причини для воскресіння**

Неможливо переоцінити важливість і значення воскресіння Христа, тому що це справді наріжний камінь християнської віри. Павло доводив, що вся віра і проповідь були б даремними, а учні Христа – неправдивими свідками, якби Христос не воскрес. Він також говорив, що ми ще залишаємося у своїх гріхах і що для померлих немає надії, якщо немає воскресіння (1 Коринтян 15). Воскресіння Христа – фундаментальне сповідання для спасіння всіх, хто має бути спасенний (Римлян 10:9-10).

**(1)** Бог воскресив Його з мертвих, тому що Він був цілковито покірний Його волі (Филип’ян 2:9).

**(2)** Бог воскресив Його з мертвих, щоб виправдати Його (1 Тимофія 3:15-16).

**(3)** Бог воскресив Його, щоб засвідчити Його божественність (Римлян 1:4).

**(4)** Бог воскресив Його з мертвих для нашого виправдання (Римлян 4:25).

**(5)** Бог воскресив Його з мертвих, щоб Його життям спасати всіх, хто вірує (Римлян 5:8-10).

**(6)** Бог воскресив Його з мертвих, щоб виконати ознаку трьох днів щодо Йони і храму (Матвія 12:38-40; Івана 2:18-22).

**(7)** Бог воскресив Його, щоб Він був Князем і Спасителем (Дії 5:31).

**(8)** Бог воскресив Його з мертвих, щоб Він став Головою Церкви (Ефесян 1: 19-23).

**(9)** Бог воскресив Його, щоб Він хрестив Святим Духом (Івана 1:33; Дії 2:32-33).

**(10)** Бог воскресив Його, щоб Він став Великим Первосвящеником (1 Тимофія 2:5-6; Євреїв 8:1-4).

**(11)** Бог воскресив Його, щоб Він став нашим Адвокатом і Посередником (Євреїв 7:26-28; 1 Івана 2:1-2; Римлян 8:34).

**(12)** Бог воскресив Його, щоб явити Його як Того, Хто зітре голову змію (Буття 3:15; Римлян 5:11-21, 16:20; Ефесян 1:19-20; Євреїв 2:9-14).

**(13)** Бог воскресив Його з мертвих як печать Його досконалої жертовної смерті і служіння (Римлян 1:4, 4:25).

**(14)** Бог воскресив Його, щоб Він роздавав дари людям у Церкві (Ефесян 4:8-16, 12:1-6; 1 Коринтян 12:1-12).

**(15)** Бог воскресив Його як гарантію усіх майбутніх воскресінь (Римлян 8:11; Івана 5:28-29; 1 Коринтян 15:20-23, 51-57; 2 Коринтян 4:4; 1 Солунян 4:15-18). Він є сніп першоплоду майбутніх жнив.

**(16)** Бог воскресив Його, щоб призначити Суддею над всім людством (Івана 5:30; Дії 10:42, 17:31).

**(17)** Бог воскресив Його, щоб Він став вінцем слави служіння відкуплення. Через одну людину ввійшла смерть, і через одну людину прийшло воскресіння мертвих (Римлян 5:12-21).

**4. Його вознесіння**

Вознесіння Христа на небо було наступним важливим кроком Його спокутного служіння. Воно завершило цикл того, що Ісус прийшов виконати згідно з волею Божою (Івана 16:27-28). Вознесіння було вінцем і кульмінацією Його служіння на землі. Син Божий через втілення став Сином Людським, взявши на Себе тіло з плоті і крові, а потім Він повернувся на небо з цим самим непорочно народженим, розп’ятим, воскреслим і прославленим тілом. Він прийшов з неба на землю як Бог, Який став Людиною, і потім повернувся на небо як Боголюдина. Зійшовши з неба у втіленні, Він не перестав бути Богом, і, піднімаючись на небо у вознесінні, Він не перестав бути Людиною. Отже, тепер у Божестві ми маємо Людину (1 Тимофія 2:5-6). Він дійсно такий, якими станемо ми. Він, як Предтеча, увійшов перед нами за завісу (Євреїв 6:20).

Від воскресіння Христа і до Його фактичного вознесіння пройшли 40 днів служіння. Важко визначити точний порядок подій цього періоду, але виділимо деякі з основних фактів, які мали місце.

**а. 40 днів служіння після воскресіння**

Ісус говорив про ознаку пророка Йони, яка була дана великому місту Ніневії (Матвія 12:39-40). Ця ознака включала період з трьох днів і наступний період з 40 днів (Йони 1:17, 3:1-4). Господь Ісус дивним чином виконав цю ознаку в Єрусалимі Своїм триденним похованням, яке передувало Його 40-денному служінню по воскресінні, але ще до вознесіння (Дії 1:3).

Далі надається приблизний порядок подій, які сталися в цей період.

**(1)** Його тілесне воскресіння наприкінці трьох днів і ночей розпочало служіння після воскресіння (Дії 1:3).

**(2)** Христос представив Себе як сніп первоплоду в небесному святилищі в день Свого воскресіння, таким чином виконавши прообраз Старого Заповіту (Левит 23:9-15; 1 Коринтян 15:20-23).

**(3)** Представляючи Себе також як досконалу і єдину жертву за гріх, Він приніс Своє тіло і кров до престолу Отця. І як Аарон входив за завісу в день Відкуплення, так і Христос ввійшов за завісу правдивого і небесного святилища (Левит 16; Євреїв 9:12-15, 6:11; Івана 20:11-18, 20:22-23).

**(4)** Різні появи Христа перед людьми (Дії 10:38-41; Івана 21:1, 14). Господь Ісус показав Себе Своїм близьким багатьма незаперечними засвідченнями (Дії 1:3). Розгляньте перелік свідків, які бачили воскреслого Христа упродовж 40 днів.

**(5)** Відкриття учням розуміння Старого Заповіту. Воскреслий Господь дав духовне розуміння і просвітлення Закону, Псалмів і Пророків. В усьому Писанні Він пояснив те, що стосувалося Його Самого (Луки 24:27, 44-45).

**(6)** Ісус навчав та настановляв Своїх учнів про Царство Боже під час цих 40 днів. Він пояснював їм Свою істину про Царство. Церква в Діях апостолів завжди проповідувала Євангеліє Царства. Його Царство буде за чином Мелхисидековим (Дії 1:3, 6; Матвія 21:41-44, 16:15-20; 1 Петра 2:5-9; Об’явлення 1:6, 5:9-10; Євреїв 7).

**(7)** Велике доручення було дане учням як останній наказ перед Його тілесним вознесінням (Матвія 28:18-20; Марка 16:15-20; Луки 24:45-50; Дії 1:8).

**б. Вознесіння на небеса**

Вознесіння Христа дослівно означає Його повернення на небо, до Отця, але цього разу – у воскреслому і прославленому тілі. Дослідження місць Писання щодо служіння Христа, коли Він сходив і возносився, показує, що Христос спустився з неба на землю і піднявся із землі на небо як у дусі, так і у Своєму тілі (Буття 28:12; Івана 1:51, 20:17; Приповісті 30:4; Псалмів 64:18; Римлян 10:6-10; Ефесян 4:8-10). Його вознесіння порушило закон гравітації, тому що Він рухався за вищим законом. Його воскресле тіло було прославлене і тому пристосоване до земного перебування. Тілесне вознесіння Христа – це ще одне важливе положення віри, тому що воно провідне для Його тілесного повернення, оскільки Він прийде так само, як пішов на небо (Дії 1:8-10). Зазначимо, що воскресіння Христа:

**(1) Провістили пророки**

(Псалмів 68:18, 110:1).

**(2) Провістив Сам Христос**

(Івана 16:27-28, 20:17, 6:61-62).

**(3) Записали автори Нового Заповіту**

Було багато свідків вознесіння Христа, і автори Нового Заповіту вживають різноманітні вислови, щоб описати Його тілесне вознесіння на небеса.

**(а)** Марко говорить, що Він «вознісся на небо» (Марка 16:19).

**(б)** Лука говорить, що Він «зачав відступати від них» і підніматися на небеса, піднявши Свої руки у священицькому благословенні (Луки 24:50-53).

**(в)** Лука також говорить, що Він «віддалився сперед їхніх очей» у хмарі (Дії 1:9).

**(г)** Ісус казав, що Він «підійметься» туди, де перебував раніше, що Він «відійде» з цього світу і повернеться до Свого Отця (Івана 3:13, 6:62, 13:1, 14:1-4, 26-28, 16:10, 16-17, 28, 17:11; Луки 9:51). Ісус також говорив про Своє вознесіння у метафоричній формі.

(I) Його вознесіння прирівнюється до людини, яка збирається вирушити в «далеку країну» (Матвія 21:33; Марка 12:1; Євреїв 11:13-16).

(II) Його вознесіння прирівнюється до людини, яка пішла в далекий край, щоб «прийняти для себе царство» і в належний час повернутися, аби винагородити Своїх слуг (Луки 19:11-27).

(III) Ісус також говорив про Своє вознесіння як про «повернення до Отця» (Івана 14:12, 28, 7:33, 16:27-28, 20:17).

**(д)** Степан, коли його побивали камінням, бачив Сина Божого, Який на небесах стояв (Дії 7:55-56).

**(е)** Іван також бачив Господа воскреслого і Того, Який вознісся на небеса (Об’явлення 1:10, 4:2).

**(є)** Петро говорив, що Він «зійшов на небеса» (1 Петра 3:22; Дії 2:30-36, 5:31).

**(ж)** Павло у своїх посланнях також говорить про воскреслого і вознесеного Господа (Ефесян 1:20, 4:8-10; Филип’ян 2:9; 1 Тимофія 3:16; Колосян 3:3).

**(з)** У Посланні до євреїв говориться, що Ісус «перейшов небеса» за завісу небесної святині (Євреїв 4:14, 8:1, 9:24, 10:12).

Апостоли вірили в Його вознесіння і очікували Його повернення. Ісус перейшов через небеса, крізь всі початки і влади, усі злі духи на небесних місцях, просто в присутність Отця (Ефесян 6:10-18). Існує фактичне місце, де воскреслий і прославлений Господь перебуває тілесно і звідки Він знов прийде. Степан (Дії 7:55-56), Павло (Дії 9:3-5) та Іван (Об’явлення 1:13-17) бачили Господа на небі після Його вознесіння. Апостоли проповідували про вознесіння як частину Євангелія Христа (Дії 2:33-34, 5:31).

**в. Переміщення і вознесіння**

Треба зазначити відмінність та зв’язок між підхопленням і вознесінням. Тілесне вознесіння Христа, Його перехід на небеса, у присутність Отця, були чудом. Це треба відрізняти від підхоплення святих Старого і Нового Заповітів. Писання натякає на те, що троє святих Старого Заповіту перебувають у славі, бувши забрані із землі на небо силою Бога.

**(1)** Енох, сьомий від Адама, що представляв патріархів, був забраний із землі на небо, не зазнавши смерті (Буття 5:24; Євреїв 11:5).

**(2)** Мойсей був похований, а потім Господь воскресив Його і взяв на небо, оскільки він з'явився на горі Преображення разом з Іллею, щоб розмовляти з Ісусом (Повторення Закону 34:5-6; Юди 9; Матвія 17:1-9). Мойсей представляв Закон.

**(3)** Ілля, пророк і представник пророків, був забраний з землі на небо живим. Він був піднятий на вогняній колесниці. І також з'явився поруч з Мойсеєм на горі Преображення (Матвія 17:1-9; 2 Царів 2:11-18).

Ці підхоплення провіщали воскресіння і забирання святих під час приходу Христа (1 Солунян 4:15-18; 2 Солунян 2:1; 1 Коринтян 15:51-57; Об’явлення 12:5). Вознесіння Ісуса з Оливної гори залишається унікальним. На відміну від забирання святих Старого Заповіту і підхоплення святих під час приходу Христа, Ісус вознісся на небо за власним правом через те, Ким Він є і що Він зробив. Святі Старого Заповіту були забрані силою Бога, а не власною силою чи правом. Ісус вознісся за власним правом і силою, як Боголюдина (Івана 3:13; Псалмів 24:1-4, 68:18, 110:1-4).

Вознесіння Христа було необхідним кроком. Це був завершальний акт Його земного служіння і перший акт Його небесного служіння. Це востаннє учні бачили Христа на землі перед Його поверненням (2 Коринтян 5:16). Євангелія показують, як учні ходили баченням за Людиною Христом Ісусом на землі. Дії і послання показують, як ті ж самі учні ходили вірою в Людину на небесах. Так і всі віруючі з того часу повинні жити цією вірою (2 Коринтян 5:17; Івана 20:29).

Тілесне вознесіння Ісуса – це історичний факт, який був підтверджений устами багатьох свідків (Дії 1:9-11; 1 Коринтян 15:1-7). Воно було необхідне для того, щоб завершити Його земне служіння і дати можливість для приходу Святого Духа (Івана 16:7). Ісус ввійшов на небеса як Предтеча і буде продовжувати Своє служіння на небесах, доки Він знову не прийде за Своїми (Євреїв 6:20, 9:24; Дії 1:1).

**5. Його прославлення**

З Христовим вознесінням пов'язане Отцівське прославлення Христа. Господь Ісус говорив про майбутню славу, і Його учні записали це. Слово «слава» та його синоніми означають – «велич», «яскравість», «сяйво», «краса» і «пошана». У втіленні Син Божий відмовився від слави, яку Він мав з Отцем, і упокорив Себе, щоб прийняти на Себе людський образ. Після завершення цієї досконалої роботи Ісус отримав право повернути славу, яку Він залишив, коли принизив Себе. Проте хоча це прославлення і є тією вічною славою, яку Він мав з Отцем, воно стосується Його людської природи. Він був прославлений як Людина, як досконалий Богочоловік. Це було за правом того, Ким Він був і що Він зробив. Це також приклад майбутнього прославлення святих. І не завдяки їхній власній праведності, а завдяки вірі і послуху Богу через їх воскреслого і вознесеного Господа. Нижче наведені найважливіші тексти з Писання, які говорять про прославлення Христа.

**а. Страждання і наступна слава**

**(1)** Пророки звіщали про страждання Христа і славу, яка послідує за цим (1 Петра 1:10-12; Луки 24:26-27; Матвія 16:15-28).

**(2)** Ісус залишив Свою славу у приниженні втілення, щоб постраждати на хресті (Филип’ян 2:5-8; Івана 1:14-18).

**(3)** Ісус молився у Своїй первосвященицькій молитві про те, щоб Отець прославив Його славою, яку Він мав в Отця до створення світу (Івана 17:1-5). Підставою для такої молитви була завершена робота.

**(4)** Ісус також сказав учням, що Святий Дух не прийде, доки Він не буде прославлений (Івана 7:37- 39, 1:33, 14:16, 16:7; Дії 2:33).

**(5)** Господь Ісус багато говорив учням про Своє майбутнє прославлення (Івана 12:23-32, 13:31-32).

**(6)** У Своєму вознесінні Господь Ісус був «прийнятий в славі» (1 Тимофія 3:16).

**б. Прославлення Христа**

Прославлення Христа включає наступне.

**(1)** Прославлення Його воскреслого тіла. На горі Преображення досконале тіло Христа засяяло світлом і славою (Матвія 17:1-8; Луки 9:26-32; 2 Петра 1:17-18). Тепер Його тіло сіяє, вічно випромінюючи таку славу, що очі смертної людини, якщо вони не зміцнені, не зможуть витримати її. Це прославлене тіло не має жодних гріховних недоліків. Ця слава може бути закритою або відкритою, як Він цього забажає (Об’явлення 1:16-18, 10:1, 18:1; Єзекіїля 43:2; Марка 9:2-3).

**(2)** Славою, яку Він мав з Отцем вічно, Він тепер наділений як Людина (Івана 17:1-5; 1 Петра 1:21; Ісаї 22:24; 2 Тимофія 2:10).

**(3)** Бог-Отець увінчав Його славою і пошаною перед небесами і ангельським воїнством як Боголюдину (2 Петра 1:17; Євреїв 2:7-9).

**(4)** Ісус прийде у сяйві слави Отця (Марка 8:38; Матвія 16:17, 24:30-31; Тита 2:13).

**(5)** Вічне Царство буде об’явленням і проявом слави воскреслого Христа (Даниїла 7:14; Марка 9:1; 2 Солунян 1:9-10; Матвія 13:43; Числа 14:21).

Отже, Боголюдина Ісус був прославлений «славою Отця» (Ефесян 1:17) і тепер Він – «Цар слави» (Псалмів 24:7-10). Його славне тіло є зразком тієї слави, яку навічно отримають святі під час Його приходу (1 Коринтян 15:40-44; Филип’ян 3:21).

**6. Його звеличення**

Звеличення Ісуса Христа тісно пов’язане з Його прославленням. Звеличення Христа також включає Його сходження на престол і прийняття Його звеличеного імені.

**а. Його сходження на престол**

У вознесінні і прославленні Христа Отець звеличив Його, щоб Він засів на престол разом з Ним. «Сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогів за підніжку ногам Твоїм» (Псалмів 110:1). Новий Заповіт наголошує на звеличенні Христа, тому що в цьому звершуються основні служби в часи Старого Заповіту.

**(1) Сидіння Пророка**

Протягом Свого земного служіння Ісус часто вчив людей сидячи. Як Пророк, Він був рупором Бога. Його служіння як Пророка, Який сидить на небесах, полягає в тому, щоб передавати Божі знання Його людям. Це Він виконує через служіння Святого Духа.

**(а)** Як Слово, Він промовляє до людей від імені Бога (Єремії 26:12; Івана 1:21, 12:49-50, 6:26-51; Повторення Закону 18:12-19).

**(б)** Як Слово, Він промовляє істину Божу (Івана 14:6, 7:40, 9:17, 14:10, 24; Дії 3:22, 7:37).

**(в)** Як Слово, Він стверджує Слово Євангелія через ознаки і чудеса на землі (Повторення Закону 18:15-18; Марка 16:15-20).

**(г)** Як Слово, Він промовляє із владою і помазанням (Матвія 7:29; Луки 7:16, 4:18; Марка 21:11, 46; Ісаї 61:1).

**(д)** Як Пророк і Слово Боже, Він передбачав події майбутнього, проголошуючи Церкві, що має статися (Матвія 24:25; Луки 21; Марка 13; Івана 16:6-9).

Отже, Ісус Христос, як звеличений Пророк, промовляє Духом слово і волю Бога до Церкви, яка є Його Тілом (Євреїв 1:1, 2:1-4; Луки 13:33). Він є оракулом Бога.

**(2) Сидіння Священика**

Коли Ісус був звеличений, Він сів праворуч Отця як великий Первосвященик, що завершив «справу до кінця» (Івана 17:1-4, 19:30).

У скинії Мойсея не було сидіння для священика, на якому він міг сидіти. На кришці ковчега заповіту було віко, на якому перебувала слава Бога. Автор Послання до євреїв подає служіння священиків і їхнє щоденне стояння в служінні як важливий показник того, що ця праця ніколи не завершиться. Але коли йдеться про Ісуса, то автор зауважує, що «Він назавжди по Божій правиці засів, чекаючи, аж вороги Його будуть покладені за підніжка Його ніг». Христос повністю завершив Свою справу, Отець звеличив Його, і Він засів на престолі Отця як Священик (Євреїв 10:11-13, 1:3, 8:1, 12:2; Псалмів 80:1, 99:1; Івана 19:30).

**(а)** Як Священик, Він розмовляв з Богом від імені людей, а як Пророк, Він розмовляв із людьми від імені Бога (Євреїв 5:1-10, 8:1).

**(б)** Як Священик, Він був вибраний з-поміж людей (Євреїв 5:1).

**(в)** На Священика Його призначив і помазав Бог (Євреїв 5:4, 10).

**(г)** Як Священик, Він приносив жертву за гріх (Євреїв 5:1-5, 7:8-10, 8:1-5; Римлян 3:25-26).

**(д)** Як Священик, Він заступався за людей (Євреїв 4:15, 7:25, 9:11-28, 10:19-22). Ісус є Заступником Нового Заповіту (Луки 22:20; Євреїв 7:22).

**(е)** Як Священик, Він може бути вірний Богу і водночас милостивий до Своїх людей (Євреїв 5:2, 7, 2:17-18).

**(є)** Як Священик, Він може бути Посередником між Богом і людиною (1 Тимофія 2:5-6; Захарія 6:12-13; 1 Івана 2:1, 9). Ісус – наш Адвокат.

**(ж)** Як великий Першосвященик, Він може направляти Церкву, Своє священицьке Тіло на землі, для служіння примирення (1 Коринтян 5:19-21).

Отже, Ісус був звеличений і, як Священик, сів на престолі Бога. Він почав Своє священицьке служіння на хресті (служіння мідного вівтаря) і продовжує Своє священицьке служіння на престолі (служіння ковчега свідоцтва) на небі (Євреїв 9:13-14, 10:1, 24). Він приніс у жертву Своє тіло і кров і довершив справу до кінця. Тепер Він може сидіти за завісою у небесній святині (Євреїв 6:20).

**(3) Сидіння Царя**

Христос не тільки Пророк і Священик, Він також Цар. Він поєднує в Собі всі служіння. Він – Цар-Священик за чином Мелхисидековим. Царі юдейські сиділи на престолі царя Давида. Христос, як найбільший Син Давидів, засів на престолі назавжди. Його Царству не буде кінця. Місце праворуч – символічна ознака честі, сили і влади. Отець дав це місце Своєму Сину (Захарія 3:1; Об’явлення 12:10; Псалмів 110:1, 110:5; Буття 48:13-19).

Сходження на престол стало виконанням пророцтва Захарія про те, що Людина на ім’я Пагінець «сяде і буде панувати на троні; і Він стане священиком на троні Своєму; і рада миру буде поміж ними обома» (Захарія 6:12-13).

**(а)** Як Цар, Він сидить на престолі з Богом-Отцем (Об’явлення 3:21, 22:1).

**(б)** Як Цар, Він має владу над всіма речами на небі і на землі (Матвія 28:19-20).

**(в)** Перед Ним як перед Царем всі вороги будуть покладені до Його ніг, Він буде царювати, доки останній ворог – смерть не буде знищений (1 Коринтян 15:24-28).

**(г)** Як Царю, Йому підкоряються усі створіння (1 Петра 3:22).

**(д)** Як Цар, Він править і царює в праведності, мирі і радості (Римлян 14:17; Ісаї 32:1).

**(е)** Як Царю, Йому підкоряються всі царства цього світу (Даниїла7:14; Псалмів 72:11, 22:28; Єзекіїля 21:27; Об’явлення 11:15-19).

**(є)** Як Цар, Він править Церквою – Тілом Своїм – також за чином Мелхисидековим і за чином царського священства для Бога (1 Петра 2:5-9; Об’явлення 1:5-6, 5:9-10). Бог настановив Його бути Головою над усіма справами Церкви (Ефесян 1:20-22).

Ісус, як царський Священик, отримав всю силу та владу. Усе перебуває під Його ногами. Останній ворог, який буде знищений, – це смерть. Він править і царює тепер як Цар. Він виконує правління Божим Царством на небі і на землі. Він посідає найвище місце у всесвіті тому, що Він понизив Себе до найнижчого місця (Псалмів 2:4, 93:1, 96:10, 97:1; Ісаї 16:5, 32:1; 1 Коринтян 15:24-28, 54-57; Марка 16:19-20; Матвія 22:41-46; Євреїв 4:14, 6:20, 7:1-3; Об’явлення 3:21; Ефесян 1:20-23; Колосян 3:1).

Він – Цар для святих (Об’явлення 15:3) Він Цар над царями і Господь над панами (Об’явлення 19:16). Він – Цар слави (Псалмів 24:7-10; Матвія 26:64). Він – Цар-Священик, Який сяде у скинії Давида і буде судити, запроваджуючи праведність і здійснюючи милість (Ісаї 16:5).

1. **Сидіння Судді**

Христос – Пророк, Священик, Цар, а також Суддя. Усі судді Старого Заповіту були прообразом і тінню Його служіння Відкупителя і Судді всіх людей.

**(а)** Отець все віддав Своєму Синові як Судді (Івана 5:19-30).

**(б)** Як Суддя, Він має досконале розуміння і пізнання і може бути ідеальним Суддею всього людства. Його моральна досконалість та властивості надають Йому право бути істинним Суддею всіх людських помислів, слів, вчинків і мотивів. Ніщо не може сховатися від Його очей. Тому Бог призначив Його як Мужа, щоб судити усе людство у визначений день (Дії 17:31).

**(в)** Як Суддя, Він буде судити і винагороджувати всіх святих і грішників згідно з їхніми вчинками. Святі будуть суджені і винагороджені при Його другому приході, а неправедні будуть суджені під час суду біля великого білого престолу (1 Коринтян 5:10; Римлян 14:10; Об’явлення 14:10, 20:11-15).

**б. Його звеличення**

Звеличення Христа включає не тільки Його сходження на престол для виконання Його обов’язків, але і прийняття Ним звеличеного імені, яке навіки встановило Його панування як Людини Ісуса Христа. Щодо Своєї божественності Він завжди був Господом (Луки 2:11; 1 Коринтян 15:47). Щодо Своєї людської природи Він став Господом. Дією звеличення було те, що Отець наділив Своїм іменем Свого Сина і зробив Його Господом Ісусом Христом. Він воскрес із мертвих, щоб бути «Господом і мертвих, і живих» (Римлян 14:9).

Уперше об’явив і проголосив Його Господом Петро в день П’ятидесятниці, коли заявив євреям, що Ісус був звеличений по правиці Бога. Він сказав: «... Господом і Христом учинив Його Бог, Того Ісуса, що Його розіп’яли ви!» (Дії 2:32-36). Павло також сказав: «Бог повищив Його та дав Йому ім’я... щоб кожен язик визнав: Ісус Христос – Господь, на славу Бога Отця» (Филип’ян 2:9-11). Визнання Ісуса Господом необхідне для спасіння людей (Римлян 10:9-13; 1 Коринтян 12:3; Дії 9:1-6).

Можна перерахувати багато місць із Писання, де йдеться про панування Ісуса Христа. У всесвіті немає вищого імені (Ефесян 1:20-22). Отець, наділивши Сина Своїм власним, незрівнянним ім’ям, виявив Йому найбільш можливу пошану, що зробило Сина Людського рівним з Отцем. «Промовив Господь (Отець) Господеві Моєму (Син): сядь праворуч Мене...» (Псалмів 110:1-5; Буття 19:24; Дії 2:34, 10:36; Об’явлення 3:12; Марка 16:15-20).

Отже, триєдине ім’я Господь Ісус Христос – найвеличніше спокутне ім’я серед будь-коли відомих імен. Воно охоплює всі відкуплюючі імена Бога (Дивись розділ «Доктрина Бога» та підрозділ «Імена Бога»). Перед ім’ям Ісуса вклониться кожне коліно, і кожний язик визнає Його панування, а отже, визнає і звеличене ім’я (Филип’ян 2:9-11).

Через те, що Ісус залишив престол, щоб піти на хрест, Він зміг повернутися на престол. Він зійшов як Бог через втілення, а повернеться як Боголюдина звеличений. Він залишив Свою минулу славу, а тепер має більшу славу. Його звеличення унікальне і заслужене завдяки Його досконалій покірливості, Його досконалому життю і Його досконалій жертві.

Підсумуємо:

Як Пророк, Він є Словом та істиною Бога.

Як Священик, Він Примиритель, Посередник, Адвокат і Заступник.

Як Цар, Він Володар і Правитель всесвіту.

Як Суддя, Він судить і винагороджує все людство

Як Господь, Він зійшов на престол і став звеличеною Боголюдиною, достойною слави, обожнювання і поклоніння.

Під час першого приходу Він явився як Пророк. Тепер Він править як Священик і Цар і повернеться вдруге як Суддя.

**7. Його засідання**

Слово «засідання» означає «сидіти» або «сидіти разом, зустрічатися у групі; збори, наприклад, у суді, нарада». Це слово також вживається стосовно постійних, день у день, засідань. Мається на увазі засідання суду чи якогось державного органу або ради, що виконують офіційні обов’язки і державні справи.

Коли воно вживається стосовно Христа, то маються на увазі Його офіційні функції на небі від імені тих, хто належить Йому, а також щодо земних справ. Період часу, у якому Христос засідає, розпочинається з Його вознесіння і закінчиться Його другим приходом.

**а. Підстава для Його засідання**

Одна з найбільш занедбаних сфер істини, про яку конкретно говориться у Писанні, – та, що стосується жертовного тіла і крові Ісуса. Тіло і кров найсвятіші у всесвіті. Вони дають підставу для засідання і офіційних функцій у небесному служінні.

Про те, як вічне Слово, Син Божий отримав тіло і кров, йдеться у підрозділі про втілення. Через Своє втілення Він став учасником тіла і крові (Євреїв 2:9-14). Метою цього було розп’яття, через яке святе тіло і кров були принесені Богу як найвища жертва за гріхи.

Проте це не було завершенням роботи Христа у примиренні. Він зійшов із неба на землю, щоб отримати тіло і кров, і це тіло і кров були забрані із землі на небо. Фактично, Він не дозволив Собі ввійти до небесної святині без тіла і крові, тому що саме вони є підставою Його небесного служіння. І саме Його жертва дає Йому силу для засідання. Тіло і кров Христа були нетлінними через Його безгрішність.

**(1) Жертви Старого Заповіту**

Вивчення системи жертвоприношення у Старому Заповіті, яка була дана Ізраїлю, показує, як докладно Бог говорив про найменші деталі стосовно тіла і крові жертв.

**(а)** Тіло для **цілопалення** мало бути спалене цілим на вівтарі; кров повинна бути вилита згідно із Божим наказом (Левит 1).

**(б)** Тіло **мирної жертви** повинно було також приноситись особливим способом. Певні частини віддавалися священикам. Кров'ю треба було покропити вівтар (Левит 2).

**(в)** Тіла **жертв за провину і гріх** також приносили у визначений спосіб. Інколи тіла спалювали на вівтарі або поза табором. Кров'ю також кропили, як наказав Бог (Левит 4-5).

**(г)** У великий **день Примирення** тіло жертви за гріх треба було винести за табір, але кров'ю кропили за завісою. Аарон не наважувався входити у святеє святих без жертовної крові, інакше він був би вбитий (Левит 16).

**(д)** Тіло **рудої ялівки** повинно бути спалене поза табором, а її кров'ю треба було покропити перед скинією (Числа 19).

**(е)** Коли Бог уклав заповіт з **Авраамом**, Він наказав йому принести жертви (Буття 15).

**(є)** Усі **заповіти**, які укладав Бог, грунтувалися на жертвоприношеннях з крові і тіла. Це скріплювало заповіти (Буття 8:20, 15; 2 Самуїлова 7; Повторення Закону 27-30).

**(ж)** Багато жертв приносилися під час **свят** Пасхи, П’ятидесятниці і Кучок (Вихід 12; Числа 28-29; Левит 23).

**(з)** Крім цих особливих жертв, завжди були **«ранкові і вечірні»** жертви. Вони називались «сталими жертвами» (Вихід 29:38-46; Даниїла 8:11-12, 11:31, 12:11).

У Писанні більш ніж достатньо місць, які вказують на важливість тіла і крові жертви. Усі ці жертви були тінню майбутньої досконалої, єдиної для всіх жертви Господа Ісуса Христа. Усі заповіти вказували на Новий Заповіт, який встановив Христос. І якщо Бог був таким прискіпливим і вимогливим щодо тіла і крові тварин, які були лише прообразом і тінню, то наскільки прискіпливішим Він був щодо тіла і крові Свого Єдинородного Сина (Буття 3:21, 4:1-16, 8:20, 12:7, 13:4, 18, 15:9-21).

**(2) Жертви Нового Заповіту**

Усі жертви Старого Заповіту були тінню жертви Христа. Автори Нового Заповіту старанно берегли істину щодо безгрішної жертви Христа. Особливу увагу вони звертають на тіло і кров Христа. Деякі з найважливіших текстів перелічені далі:

**(а)** Ісус взяв хліб і вино як символи Свого побитого тіла і пролитої крові. Цією дією Він заснував стіл заповіту для всіх віруючих (Матвія 26:26-28; Луки 22:19-20; Євреїв 9:17-23).

**(б)** Його тіло і кров були принесені на Голгофі як безгрішна жертва і приношення, справджуючи і відміняючи назавжди усі жертви тварин (Даниїла 9:24-27; 1 Петра 1:18-20; Євреїв 10:1-3).

**(в)** Павло отримав особливе об’явлення того, що символічно зображає на Господньому столі Нового Заповіту тіло і кров Ісуса (1 Коринтян 11:23-32).

**(г)** Тіло і кров Христа виконали призначення всіх жертв, які приносилися на святах в Ізраїлі (1 Коринтян 5:6-8; Євреїв 10:19-20, 13:10-13).

**(д)** Тіло і кров Христа тепер є «сталою жертвою» віруючих. Та не такою, якою її представляє Римо-Католицька Церква у «щоденних жертвах Месії», але завжди актуальною жертвою Христа, щоденно доступною для потреб очищення для всіх віруючих.

**(є)** Автор Послання до євреїв присвячує два розділи для тіла і крові Христа на небесах. Дев’ятий розділ цього Послання говорить про кров Христа – слово «кров» вживається тут більше десяти разів. У десятому розділі показана перевага тіла Христа над тілами жертовних тварин.

Без тіла і крові Ісуса немає спасіння від гріха. Немає служіння Христа без Його жертви. Його воскресіння, вознесіння, прославлення, звеличення і засідання можливі завдяки Його розп’яттю. Голгофський хрест був вівтарем Нового Заповіту, на якому в жертву були принесені Його тіло і кров.

Основний текст з Писання стосовно примирення кров’ю міститься в Левит 17:11-14. «Бо душа тіла – в крові вона, і Я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та – вона очищує душу». Господь також сказав: «І буде та кров вам знаком. І коли побачу ту кров, обмину вас…» (Вихід 12:12-13). Незліченна кількість жертв тварин була принесена в часи Старого Заповіту, але Ісус приніс одну-єдину досконалу, безгрішну, людську і вічну жертву (Євреїв 10:11-14). Доказ цієї жертви знаходиться на небі. Тіло і кров Христа нетлінні, а отже, і вічні. Вони будуть вічним свідченням нашого спасіння на небі, куди були взяті надприродним способом. Ісус не ввійшов би на небо без Своєї крові. Це кров, яка чинить примирення для душі. Його тіло і кров не загинули в Єрусалимі, вони також не зазнали тління. Вони тепер на небі задля нас, їх прийняв Отець як підставу для Христового засідання.

Яке ж значення мають тіло і кров Христа на небі для Бога і для відкуплених? Наступні пункти дадуть відповідь на це запитання.

**(3) Тіло і кров Ісуса на небі**

**(а) Його тіло**

(I) Його тіло на небі – це наслідок чудесного втілення. Це Його непорочно народжене тіло, яке Дух Святий приготував у Діві Марії на землі (Євреїв 10:5-8; Луки 1:30-33; Матвія 1:18-21).

(II) Його тіло колись зазнало безгрішних немочей, страждань і смерті, але тепер воно на небі – воскресле, прославлене і більше не підвладне безгрішним немочам і смерті.

(III) Його тіло на небі – запорука нашого сходження на небо (Євреїв 7:22).

(ІV) Його тіло на небі буде вічним свідченням Його досконалої жертви, бо залишилися рани на Його руках, ногах і в боці, які, проте, прославлені (Івана 20:24-29).

(V) Його тіло на небі – запорука того, що тіла всіх святих будуть підняті і прославлені. Його тіло є взірцем, першоплодом врожаю воскреслих і увічнених відкуплених (1 Коринтян 15:51- 57; Филип’ян 3:21).

(VІ) Його тіло походить із землі і було забране на небо, отже, долаючи природні закони, піднялося до вищих духовних законів. Святі також будуть мати тіло, як у Христа, яке назавжди пристосоване до неземної сфери.

**(б) Його кров**

Кров Христа найцінніша за все, це єдиний фактор у всесвіті для очищення від гріха (1 Петра 1:18-20). Це кров Бога (Дії 20:28). Вона значно цінніша за кров тварини і за грішну людську кров, бо вона є божественним життям, кров’ю Бога. Вона промовляє до Бога за нас (Євреїв 12:22-24). Усі справжні віруючі мають віру в кров Ісуса (Римлян 3:23-25). Деякі переваги, які отримує віруючий завдяки крові Ісуса на небі, перераховуються далі:

(I) Очищення кров’ю від гріха (1 Івана 1:7).

(II) Можливість виправдання кров’ю (Римлян 5:9).

(III) Відкуплення через Його кров (Римлян 5:9-10; Ефесян 1:7).

(ІV) Примирення кров’ю (Колосян 1:20; Римлян 3:25).

(V) Мир через кров (Колосян 1:20).

(VI) Доступ до Бога через кров (Ефесян 2:13).

(VII) Сумління, очищене кров’ю (Євреїв 9:13).

(VІIІ) Освячення кров’ю (Євреїв 13:12).

(IX) Спільність через кров (1 Коринтян 10:16).

(X) Заповітні стосунки через кров (Євреїв 13:20).

(XI) Царське священство для Бога через кров (Об’явлення 1:5, 5:9-10).

(XII) Перемога над дияволом через кров (Об’явлення 12:11).

(XIII) Вічне життя через кров (Івана 6:53-57, 63). Усе, що віруючий отримує від Бога через Христа, можливе завдяки чинній крові Ісуса – на небі перед лицем Отця і покропленій на престолі.

**б. Функції Його засідання**

Які офіційні функції здійснює Христос на небі? Сидіння Христа – це не період бездіяльності, а управлінням всесвітом. Справи, які стосуються засідання Христа, розглядаються докладніше у підрозділі, де йдеться про Його звеличення. Про них стисло згадується разом з іншими справами, які є частиною функцій Його засідання від Його вознесіння до Його повернення. Засідання Христа передбачає:

**(1)** Він з’являється перед лицем Бога за нас усіх (Євреїв 6:20, 9:24).

**(2)** Він посідає місце Царя і Священика по правиці Отця (Захарія 3:1; Псалмів 110:1, 5). Він служить як Посередник, Заступник і Адвокат, відкидаючи звинувачення, які сатана висуває проти віруючого (Об’явлення 12:10-11).

**(3)** Він наповнює всесвіт Своєю присутністю, не будучи обмеженим конкретним географічним положенням (Ефесян 4:10; Матвія 18:20).

**(4)** Він здійснює Свою владу на небі і на землі (Матвія 28:18-20).

**(5)** Як небесний Голова, Він керує діяльністю Церкви, яка є Його Тілом на землі (Ефесян 1:22; Колосян 1:15-19, 2:9-10, 1-2-3).

**(6)** Він наділяє Церкву дарами і служіннями – як усю загалом, так і окремих людей (1 Коринтян 12:4-11, 28-30; Ефесян 4:8-10; Римлян 12:1-6).

**(7)** Він виливає Свого Духа на всіх людей, як євреїв, так і язичників (Івана 16:7, 14:16, 7:37-39; Дії 2:33; 1 Коринтян 12:13).

**(8)** Він скеровує поклоніння відкуплених на небі і на землі до Бога-Отця (Івана 4:20-24; Євреїв 12:22-24; Об’явлення 5).

**(9)** Він приводить людину до визнання провини, до покаяння і віри силою Святого Духа (Дії 5:31, 11:18; 2 Тимофія 2:25).

**(10)** Він приймає до раю всіх святих після їх смерті (Филип’ян 1:23; 2 Коринтян 5:6-8; Івана 14:1-3; Євреїв 9:21-24).

**(11)** Він керує справами Царства Божого серед народів землі, стримуючи дію сатани та його царства, доки Церква не буде укомплектована і не докінчить своєї роботи (Ефесян 1:20-23, 6:10-18).

**(12)** Він залишається засідати на небі до відновлення всього, про що звістили пророки, після чого повернеться (Дії 3:20-21).

Отже, ми бачимо, що засідання Христа заповнене діяльністю і керуванням. Коли період милості закінчиться і роздавання Святого Духа прийде до кінця, тоді Ісус залишить Свій престол і повернеться за Своїми. Це буде час Його другого приходу, який введе людство в наступну фазу Божого задуму відкуплення.

**8. Його прихід**

Як видно із вищезгаданого, період часу, коли Христос засідає, триває від Його вознесіння до Його другого приходу. Коли Христос тілесно возносився на небо, двоє мужів стояли у сяючих одежах і сказали: «Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо» (Дії 1:9-11). Рання Церква міцно трималася доктрини повернення Христа. Паролем віруючих у ті часи були слова: «Маранафа» – «Господь гряде» (1 Коринтян 16:22) або: «Прийди, Господи Ісусе» (Об’явлення 22:20). Доктрина про прихід Господа майже канула в забуття в період історії Церкви, відомий як «Темні віки», проте відродження цієї істини стало особливо очевидним у минулому сторіччі.

І хоча існує декілька основних думок відносно фактичних подробиць і порядку подій, які стосуються приходу Христа, усі погоджуються з фактом, що Христос знову прийде. Християнам сьогодні було б добре винести урок з того, що трапилося з євреями під час першого приходу Христа. Релігійні керівники, а особливо книжники, як офіційні тлумачі Писань Старого Заповіту, розробили декілька догматів щодо приходу Месії. Проте коли Христос з’явився, це сталося не зовсім так, як вони собі уявляли, і тому люди пропустили Його прихід і розіп’яли. Церква провинна бути обережною, щоб не зробити подібної помилки щодо другого приходу Христа. Новий Заповіт розкриває деякі події, які мають статися під час другого приходу Христа. Догматизм і нетерпимість щодо точних подробиць не завжди доречні, оскільки лише історія доводить істинність пророцтва. З цієї причини цей текст має справу лише з базовими принципами, з якими основні напрями думок в есхатології погоджуються. Відомо про декілька помилкових поглядів щодо природи приходу Христа, які необхідно стисло опрацювати, перш ніж сформулювати біблійний погляд.

**а. Хибні погляди щодо приходу Христа**

**(1)** Декотрі вважають, що прихід Святого Духа в день П’ятидесятниці був приходом Христа, базуючи цей погляд на текстах в Івана 14:15-16, 16:7-12, 16. І справді, Господь Ісус «зійшов» на Своїх учнів Духом Святим, але це не був другий прихід. Після того, як Дух Святий зійшов на учнів, вони продовжували говорити про майбутній прихід Самого Ісуса Христа (Якова 5:8).

**(2)** Декотрі вважають, що кожного разу, коли людина навертається, Христос «приходить» до неї. Проте цей погляд дуже нагадує попередній і ніяк не відповідає істинному, біблійному погляду на прихід Христа.

**(3)** Декотрі вважають, що зруйнування Єрусалима в 70 році н. е. було «приходом» Христа, коли Він прийшов, щоб засудити євреїв. Вони вважають, що це було те, про що пророки Старого Заповіту говорили як про «день приходу Господа», який часто полягав у покараннях окремих місцин чи цілого народу (Йоіла 2:1-2; Луки 19:41-44; Матвія 16:28). Це справді був «прихід» Господа для суду, але це не було виконанням того, що мало статися при поверненні Христа.

**(4)** Декотрі вважають, що коли віруючий помирає, Христос «приходить» за ним під час смерті і приймає його до слави – це, мовляв, і вважається приходом Христа. Проте смерть – це ворог, і під час смерті ми йдемо в могилу фізично. Під час приходу Христа смерть перемагається і ми виходимо з могили у тілесному воскресінні (1 Коринтян 15:25-26, 51-57; 1 Солунян 4:16-17; Об’явлення 1:7; Матвія 16:27-28; Івана 8:51, 21:23-24; Тита 2:13).

**(5)** Декотрі вірять, що духовне відродження або пробудження – це і є «приходом» Господа за Його Церквою (Об’явлення 2:5, 16; Малахії 3:1-3; Осії 6:1-2). Це також духовний прихід Христа, проте це не той прихід, який має статися наприкінці теперішнього віку, як казав Христос.

Головний недолік вищезгаданих поглядів полягає в тому, що вони обмежують прихід Христа духовним приходом і відкидають Його тілесний і видимий прихід, що, власне, і є біблійним вченням стосовно повернення Христа.

**б. Біблійний погляд на прихід Христа**

Доктрина про другий прихід згадується близько 318 разів у 216 розділах Нового Заповіту. Тобто один із кожних 25 віршів посилається на це. Деякі розділи повністю присвячені цьому, і щонайменше троє авторів Нового Заповіту написали книги з цього приводу (Матвія 24; Марка 13; Луки 21; 1 Коринтян 15; 1 Солунян; 2 Солунян; Юди; Об’явлення). Жоден автор Нового Заповіту не міг не говорити про прихід Христа. І насправді існує більше посилань на прихід Христа, ніж на будь-які інші доктрини Нового Заповіту. Причина цього очевидна: прихід Христа завершує всі інші доктрини. Другий прихід завершує те, що було почате під час першого приходу. Автори Біблії часто поєднують перший і другий приходи в одному вірші. Хоча історія доводить, що їх розділяють близько 2000 років (Йова 19:25-26; Захарія 14:4; Малахії 3:1-2; Даниїла 7:13-14; Буття 49:10).

Прихід Христа був провіщений як у Старому, так і в Новому Заповітах. І як для авторів Старого Заповіту ношею особливо був перший прихід, так для авторів Нового Заповіту ношею був другий прихід. Новий Заповіт виявив детальне історичне здійснення першого приходу, а Старий і Новий Заповіти разом докладно констатують про другий прихід Христа. Ми відзначимо деяких мужів, які передбачили цю важливу подію.

**(1) Старий Заповіт**

**(а)** Енох, сьомий після Адама, говорив про Його прихід (Юди 14-15).

**(б)** Патріарх Яків провіщав прихід Христа (Буття 49:10).

**(в**) Валаам-віщун також говорив про це (Числа 24:7, 17-19).

**(г)** Ісая передбачав Його прихід (Ісаї 59:20, 63:15, 13:6-9).

**(д)** Єремія провістив Його прихід (Єремії 23:5-6, 25:30-33).

**(е)** Єзекіїль говорив про прихід Христа (Єзекіїля 34:23-29, 43:7).

**(є)** Пророк і державний діяч Даниїл говорив про Його прихід як про руйнівний камінь і про прихід Сина Людського (Даниїла 2:44-45, 7:13-14).

**(ж)** Йоіл також говорив про прихід Христа (Йоіла 2:28, 3:31).

**(з)** Пророк Михей провіщав це (Михея 2:12-13, 4:1).

**(и)** Наум провістив Його прихід (Наума 1:5-6).

**(і)** Пророк Захарій говорив про це (Захарія 12:4-14, 13:1-9).

**(ї)** Малахія, останній пророк, говорив про це (Малахії 3:1, 4:6).

Можна навести багато інших посилань у Старому Заповіті. Старий Заповіт говорить як про перший, так і про другий приходи, перший передує другому, а другий завершить попередній (Псалмів 37:9-20; Приповісті 2:21-22).

**(2) Новий Заповіт**

**(а)** Двоє мужів в сяючих одежах говорили про те, що Христос прийде знову (Дії 1:10-11).

**(б**) Сам Ісус передрік про Свій другий прихід (Матвія 24:27; Луки 17:22-37, 21:1-33; Івана 14:3, 21:22-23; Матвія 16:27, 24:1-25:46; Об’явлення 1:7, 16:15, 22:20).

**(в)** Апостол Петро говорив про Його прихід (Дії 3:19-21; 2 Петра 3:3-10).

**(г)** Апостол Павло також говорив про це (1 Солунян 4:15-17; Тита 2:13; 2 Солунян 1:7-10; Євреїв 9:28; 1 Коринтян 11:26, 15:22-23).

**(д)** Апостол Яків говорив про прихід Христа (Якова 5:7).

**(е)** Іван, улюблений апостол, написав цілу книгу про це і також згадував про прихід Христа в усіх інших книгах, які він написав (Івана 14:3; 1 Івана 2:28, 3:2-3; Об’явлення 1:7, 22:7, 12, 20).

**(є)** Юда посилається на прихід Христа, коли цитує пророцтво Еноха відносно цього (Юди 14-15).

Усі автори Нового Заповіту тією чи іншою мірою говорять про Його прихід. Кожного разу, коли віруючий святкує Вечерю Господню, він «звіщає Господню смерть, аж доки Він прийде» (1 Коринтян 11:26). Господня Вечеря містить і перший, і другий приходи Христа.

**в. Ознаки, що передують приходу Христа**

Хоча основні школи есхатології значно відрізняються одна від одної щодо точного перебігу і деталей приходу Христа, однак усі погоджуються стосовно послідовних основних подій, які мають статися. Перелічимо ці події в логічній послідовності без подробиць. Безперечно, це важливі ознаки приходу Христа, які закликають усіх істинних віруючих бути готовими до цієї важливої події. Писання показує два напрямки пророчих подій, що стосуються часу приходу Христа: ознаки негативні і ознаки позитивні. Темрява і світло, таємниця беззаконня і таємниця благочестя йдуть поряд від початку і до кінця.

**(1) Негативні ознаки пришестя Христа**

**(а)** В останні дні настануть небезпечні часи (2 Тимофія 3:1-7).

**(б)** Дні Ноя і дні Лота щодо гріховності та суду повторяться (Луки 17:20-37).

**(в)** Війни, голод, мор та землетруси почастішають (Матвія 24:6-8; Об’явлення 6:1-17).

**(г)** Багатство в останні дні збільшиться (Якова 5:1-9).

**(д)** Жорстокі переслідування і горе спіткають святих в останні часи (Матвія 24:9-10, 21).

**(е)** Велика неправда і зростання окультизму будуть рясніти (Матвія 24:4-5, 11, 24; 1 Тимофія 4:1).

**(є)** З’являться фальшиві пророки і антихристи в ці часи (Матвія 24:5, 11, 23-26; 2 Солунян 2:1-12; Об’явлення 13).

**(ж)** Багато людей відступлять від Церкви (2 Солунян 2:1-3; Матвія 24:12; Євреїв 6:3-8).

**(з)** Світові царства повстануть у взаємному протистоянні, і царство антихриста стане єдиним царством (Даниїла 2:7, 18; Об’явлення 13, 19:11-21).

**(и)** Вавилонська система пошириться в усьому світі (Об’явлення 17-18; Захарія 5; Ісаї 47-48).

**(i)** З’явиться єдина світова релігійна Церква (Об'явлення 17).

**(ї)** 3’являться єдина світова диктатура і уряд, і вони будуть під владою антихриста під час приходу Христа. Це буде світова держава з десяти царств (Об’явлення 13:17; Даниїла 2, 7. Дивись також 2 Івана 2:18, 22, 4:1 -3).

**(й)** Будуть особливі суди Божі на землі, як це символічно зображено на початку судів в Об’явленні у семи печатках, семи сурмах і семи чашах гніву (Об’явлення 6-18).

Сьогодні всі ці ознаки поширюються навколо нас все більше і більше. Покоління, яке буде жити під час приходу Христа, побачить інтенсивність цих ознак і їх завершення .

**2. Позитивні ознаки приходу Христа**

**(а)** Всесвітнє злиття Духа Святого на всяке тіло станеться перед поверненням Христа (Йоіла 2:28-32; Дії 2:17; Якова 5:7-8). Це почалося в день П’ятидесятниці, а завершиться повною мірою в останні дні. Він зійде на всяке тіло, чи то єврея, чи язичника, і вірою прищепить усіх до оливного дерева (Римлян 11).

**(б)** Євангеліє Царства буде проповідане всім народам на могутнє свідоцтво перед кінцем світу (Матвія 24:14).

**(в)** Будуть відновлені біблійні істини для Божого народу (Євреїв 6:12; Івана 16:12-13; Ефесян 4:9-16).

**(г)** Церква останніх днів поверне свою первісну славу (Дії 3:19-21; Ефесян 5:23-32). Господь приготує Собі славну Церкву, без плями і вади. Це буде переможна Церква (Матвія 16:15-20).

**(д)** Звершиться молитва Христа про єдність Його Церкви, щоб світ побачив це засвідчення перед поверненням Христа (Івана 17).

**(е)** Церква збере останні жнива людських душ до Царства Божого, як це було символічно відображено у святах врожаю в дні Пасхи, П’ятидесятниці та свята Кучок (Левит 23)

Як видно з викладеного вище, Писання вказує на два пророчі напрямки щодо кінця віку перед поверненням Христа. Один напрямок пророцтв вказує на поширення темряви, другий – на поширення світла (Приповісті 4:18-19; Ісаї 60:1-3). Пшениця і кукіль будуть рости разом до кінця віку. Дощ, що робить зрілою пшеницю, зрошуючи її, те саме робить і з кукілем. У сіті Євангелія потрапляє добра і погана риба. Під час приходу Христа буде велике поділення (Матвія 13:24-30, 36-43, 47-50).

**г. Сутність і цінність доктрини приходу Христа**

**(1) Сутність приходу Христа**

Писання вказує на те, що Христос повернеться буквально, видимо, тілесно і особисто, саме так, як Він пішов на небо (Дії 1:9-11).

**(а)** Повернеться «Той Самий Ісус», а не інший Ісус (Дії 1:11; 2 Коринтян 11:4).

**(б)** Ісус сказав, що Він повернеться особисто і прийме до Себе Своїх святих (Івана 14:3).

**(в)** Він повернеться «так само», як Він пішов на небо, тобто особисто, тілесно і видимо (Дії 1:11; 1 Солунян 4:16-17).

**(г)** Він повернеться несподівано, як злодій уночі, особливо для тих, хто не чекає на Його прихід (Матвія 24:36-51, 25:1-3; Марка 13:32-27; Об’явлення 3:3, 16:11-15; 2 Петра 3:10; 1 Солунян 5:1-11).

**(д)** Він повернеться зненацька (Марка 13:36).

**(е)** Він повернеться незабаром (Об’явлення 22:7, 12, 20).

**(є)** Він повернеться у великій славі, точніше – у славі Свого Отця (Матвія 16:27, 19:28, 25:31).

**(ж)** Він повернеться з ангельським військом, яке буде супроводжувати Його (Матвія 16:27, 25:31).

**(з)** Він повернеться за Своїми святими і зі Своїми святими, які залишаться з Ним назавжди (1 Солунян 4:15-18; 2 Солунян 2:1; Івана 14:3; Захарія 14:4-5; Юди 14-15; Об’явлення 1:7, 19:11-16). Померлі святі воскреснуть, і всі святі стануть нетлінними (1 Коринтян 15:51-57; Євреїв 9:28; Филип’ян 3:20-21). Енох, Мойсей та Ілля є прообразами воскреслих, перенесених і увічнених святих під час приходу Христа.

**(и)** Він повернеться у вогні полум’яному, щоб помститися тим, хто не знає Бога і не кориться Євангелію Господа Ісуса Христа. Ці люди будуть покарані і вигнані від присутності і слави Господа, тоді коли Він прославиться у святих (2 Солунян 1:7-10, 2:3-12).

**(і)** Він повернеться у час, який визначив і встановив Отець. Ніхто не знає точного дня та години, проте віруючі повинні знати часи та пори (Матвія 24:36; Марка 13:32; 1 Солунян 5:2; 2 Петра 3:10; Дії 1:7, 3:19-21).

Ті, хто дозволяє собі припускати дату повернення Христа, викликають недовіру до доктрини і спонукують людей насміхатися з неї (2 Петра 3:4). Істина часто страждає від своїх друзів більше, ніж від своїх ворогів.

**(2) Практична цінність доктрини**

Доктрина про прихід Христа часто суперечлива щодо своєї практичної цінності. Закінченням усіх доктринальних вчень є практична побожність. Правильне застосування істини про прихід Христа – це один із найбільших викликів для благочестивого життя. Це особливо стосуватиметься покоління, яке буде жити під час Його приходу. Автори Нового Заповіту також закликали застосовувати цю доктрину на практиці у житті віруючих тих часів.

**(а)** Доктрина про прихід Христа – це втіха та очищаюча надія, яка надихає віруючого на святе життя (1 Івана 3:2-3; Дії 23:6, 26:6-8; Римлян 8:20-25; 1 Коринтян 15:19; Галатів 5:5; Тита 2:13; 2 Петра 3:9-13). Це надія Церкви.

**(б)** Доктрина про прихід Христа покликана нагадувати віруючому, що він є спільником Господнього столу. Церква повинна робити це, аж доки «Він прийде» (1 Коринтян 11:23-32; Матвія 26:26-29).

**(в)** Доктрина про прихід Христа заохочує віруючого до пильності і молитви (Матвія 24:42-44, 25:13; Луки 21:34-36).

**(г)** Доктрина про прихід Христа закликає віруючого:

(I) Мати достатньо оливи Святого Духа і пильнувати про прихід Христа, Нареченого (Матвія 25:1-13).

(II) Бути вірним і використовувати таланти, які дав йому Господь, оскільки йому доведеться дати звіт під час приходу Христа (Матвія 25:14-30; Луки 19:11-27; 2 Коринтян 5:10-11, 3:1-15).

(III) Бути пильним і не впасти в стан духовного сну і апатії (Марка 13:32-37; Римлян 13:11-12).

**(д)** Доктрина про прихід Христа підбадьорює віруючого у час випробувань і переслідувань (Євреїв 10:32-37; 2 Тимофія 2:12; Якова 5:7-8).

**(е)** Доктрина про прихід Христа також служить попередженням для неправедних (2 Солунян 1:7-10; Матвія 25:31-46). Це надихає Церкву на благовіст, оскільки жнива будуть кінцем світу (Матвія 13:24-30, 36-43).

**(є)** Доктрина про прихід Христа довершує те, що було розпочато під час Його першого приходу.

Коли віруючий і Церква застосовуватимуть істину про «благословенну надію» Христового повернення, це буде мати практичний, очищуючий ефект, а отже, приготує Церкву як Його Невісту до приходу Христа.

**9. Його вирішальні суди**

Заключною фазою відкуплюючої праці Христа є суд. Цю працю можна підсумувати у доктрині про вічний суд, яка викладена в основних принципах доктрини про Христа (Євреїв 6:1-2; 2 Тимофія 4:1).

Саме той факт, що Бог у Своїй сутності праведний, справедливий і святий, вимагає, щоб Він засудив усю неправедність і гріх у Своїх творіннях (Дії 24:25). Ціллю Христового воскресіння також був суд всіх людей у призначений час. Це станеться після того, як закінчиться період випробування для всіх людей (Дії 17:30-31). Суддя – це той, хто говорить з авторитетом, тому що він має здатність відрізнити праведне від неправедного. Він – той, хто чує, бачить, розуміє, відрізняє і, базуючись на всіх цих фактах, спроможний винести вирок. З Богом немає ніякого шансу на неправдивий чи помилковий вирок. Завдяки Його істотним властивостям усе відкрите і наге перед Його очима. Він бачить все. Він знає все. Він розуміє і осягає все. Його суд і вирок досконалі. Він досконало чинить зі Своїм творінням. Бог не буде чинити зі Своїм творінням так, щоб це було несумісне з Його святим і праведним характером.

Довічне Божество бере участь у роботі суду, як це видно далі.

**а. Божество у суді**

**(1) Бог-Отець є Суддею**

Його способів і наказів потрібно дотримуватися, тому що Він – Бог Закону і порядку. Порушення Його Закону, в яких не покаялися, повинні бути покарані (Псалмів 50:6, 75:7, 110:6; Ісаї 30:18, 32:22; Римлян 3:6; Об’явлення 6:10; Малахії 3:1-6).

**(2) Божий Син є Суддею**

Наступні тексти з Писання чітко свідчать, що Отець передав увесь суд Синові (Івана 5:22-30, 8:15-16, 26, 50, 12:46-48; Ісаї 11:1-10; Якова 5:9; Михея 5:1, 4:3; 2 Тимофія 4:1, 8). Ісус Сам сказав, що Отець не судить нікого, а ввесь суд віддав Синові. Син судить Словом, яке дав промовляти Йому Отець. Бог настановив Христа бути Суддею над усіма людьми (Дії 17:31; Римлян 2:16; 1 Петра 4:5-6; 1 Коринтян 4:4; Об’явлення 19:11; Ісаї 9:6-9, 42:1-4; Івана 9:39; Євреїв 9:27). Христос буде судити не за природними відчуттями, а за духом.

**(3) Святий Дух є Суддею**

Святий Дух є не тільки «Духом милості», про Нього також говориться як про «Духа права і очищення» (Ісаї 4:4; Івана 16:7-11). Святий Дух приходить, щоб виявити світові про гріх, про правду і про суд (Дії 24:24-26). Суд Духа буде згідно зі Словом Сина, яке також є і Словом Отця.

Отже, Писання вчить, що Бог – Суддя всіх людей і врешті-решт приведе всіх людей на суд. Божа справедливість буде зневажена, якщо Він не приведе усіх непрощених грішників на суд, а святих, які служили Йому вірно, не нагородить.

**(1) Суд в минулому**

**(а)** Бог виголосив суд над змієм, Адамом, Євою і землею після того, як гріх увійшов у світ (Буття 3:1-24).

**(б)** Бог засудив людей за часів Ноя через потоп (Буття 6-8).

**(в)** Вавилонська вежа також була судом Бога над людьми (Буття 10-11).

**(г)** Бог засудив міста Содом і Гоморру вогнем та сіркою – це було передвістям майбутнього суду (Буття 19; Юди 7).

**(д)** Народ Єгипту був засуджений епідеміями (Вихід 6:6, 7:14, 12:12).

**(е)** Бог також засудив Корея та інших бунтівників в Ізраїлі (Числа 16; Псалмів 106:30).

**(є)** Каїн був засуджений за вбивство свого брата після того, як його жертва була відхилена (Буття 4).

**(ж)** Ахан та його сім’я були засуджені в Ізраїлі за гріхи (Ісуса Навина 7).

**(з)** Бог засудив Ананія і Сапфіру за неправду, яку вони сказали Святому Духу (Дії 5).

Можна навести інші приклади. Бог засуджував гріх як в окремих людях, так і у товаристві, спілках, групах людей, як це видно з біблійних історій. Бог судив Свій обраний народ, Ізраїль та Юду, за їх гріхи через різні ув’язнення та прокляття Закону, що приходили на них.

**(2) Суд в наш час**

У сучасній історії Бог продовжує чинити суди на землі. Це суди прокляття Закону, про які говориться у Повторенні Закону 27-28. Ці розділи попереджають про благословення за послух і прокляття за непослух. І ці закони залишаються дійсними і до сьогодні. Пророк Ісая сказав: «Коли на землі Твої суди, то мешканці світу навчаться правди» (Ісаї 26:8-9). Треба зазначити, що всі Божі суди в наш час мають подвійне призначення.

**(а) Суд для відновлення**

Такий аспект суду – виправний. Божественне дисциплінування ставить за кінцеву мету відновлення. Бог прагне повернути людину до Себе через процес відкуплення. Тому Він карає, виправляє і судить людей, як це робить батько зі своїми дітьми (1 Коринтян 5:1-13, 11:31-32; 1 Петра 4:17; Йова 33:13-33). Христос був засуджений за наші гріхи на Голгофі, щоб ми не підпали під суд, і Господь нас судить і карає, щоб нам не бути засудженими зі світом (Івана 3:18-21; Римлян 2:2-3, 5:16).

**(б) Суд на прокляття**

Цей аспект суду каральний, остаточний і діє на прокляття. Якщо людина відкидає Божий суд у цьому світі і продовжує свідомо грішити, їй залишається лише одне – вічне засудження на прокляття в майбутньому віці. Цей суд вічний і незмінний. Він незмінний, коли його вершить Бог через Свого Сина (1 Петра 4:17-18; Івана 5:24-29, 3:36; 1 Коринтян 11:31-32; Об’явлення 14:9-11). Цей суд може здійснитися у теперішньому житті, але остаточний вирок і покарання будуть винесені судного дня.

Отже, суд над віруючим і невіруючим здійснюється вже в цьому житті. Це суд або для відновлення, або для засудження – залежно від ставлення людини. Щодо безбожника і грішника існує міра покарання в цьому житті. Щодо побожної людини і віруючого покарання теж має місце. Церковна дисципліна – також частина суду для відновлення (Матвія 18:15-20; Луки 12:41-48, 12:58; 1 Тимофія 5:17-20; Римлян 16:17-18; Галатів 6:1).

**(3) Суд у майбутньому**

З Писання і досвіду ясно, що багатьом речам вдається уникати суду Бога чи людини. Саме цей факт неминуче веде до приходу судного дня, який є остаточною відплатою. Якби Бог не прийшов судити діла людей, то Його престол правосуддя і святості здригався б перед нечестивістю людей. Писання говорить про прихід судного дня (1 Івана 4:17; 1 Петра 4:17). Саме цей аспект суду буде чинити Син, коли прийде в славі Свого Отця. Розглянемо майбутні дії Христа в остаточних судах над грішниками, святими і ангельськими творіннями.

**(а) Суд над сатаною та його силами**

(І) Сатана буде засуджений під час приходу Христа як ініціатор гріха і бунту у всесвіті, і йому буде винесено вирок – бути вкинутим у безодню на тисячу років. Після короткого звільнення він буде навіки засуджений і вкинутий в озеро вогняне (Об’явлення 20). Студентові потрібно звернутися до розділу «Доктрина про сатану і демонологію», де йдеться про суд над сатаною.

(ІІ) Скинуті ангели також будуть засуджені (2 Петра 2:4-9; Юди 6; Івана 12:31, 16:11; 1 Коринтян 6:1-3).

(ІІІ) Демонські духи також будуть засуджені (Матвія 8:23-34; Марка 5:1-20; Луки 8:26-39). У дні Христа вони не хотіли, щоб їх мучили чи відправили в безодню ще до «визначеного часу».

Отже, під час приходу Христа буде здійснена перша фаза суду над сатаною та його силами, а остаточний і вічний суд відбудеться біля великого білого престолу. Саме звідти всі сили сатани будуть скинуті в озеро вогняне навіки.

**(б) Суд над грішним людством**

Під час приходу Христа відбудеться суд над усіма безбожними людьми (Юди 14-15).

(І) Усі грішники і безбожники будуть знищені сяйвом Христового приходу, тому що Він прийде в вогні полум’яному і помститься всім, хто Бога не знає і не слухає Євангелія (2 Солунян 1:7-10). На цей час світ опиниться під владою антихриста і буде поклонятися дияволу під керівництвом лжепророка (Об’явлення 13-19 докладно розповідає про стан безбожних під час приходу Христа).

(ІІ) Антихриста і лжепророка також буде засуджено. Вони, фактично, першими будуть живими вкинуті в вогняне озеро, оскільки під їх владою весь безбожний світ був ошуканий (Об’явлення 13, 19:11-21).

Отже, всі невіруючі прийдуть на суд. Їх будуть судити не просто за їх гріхи, а власне, за найбільш згубний гріх – невірство. Найбільший гріх, який не має прощення, – це відмова від Ісуса Христа як Спасителя і Господа. Він помер за гріхи інших людей. Він був засуджений за гріхи всього світу. Жодна людина не мусить приходити на цей суд, якщо вона прийме Христа Спасителем світу. Остаточним і вічним засудженням усіх невіруючих і гріховних ангелів буде вічне вогняне озеро.

**(в) Суд над викупленими святими**

Під час приходу Христа відбудеться також суд над усіма віруючими. Цей суд буде стосуватися не їх спасіння, але їх діл і служіння.

(І) Віруючий був суджений на Голгофі, коли Христос був суджений за його гріхи. Він не приходить на суд за гріх у майбутньому (Івана 3:16, 18, 36).

(ІІ) Віруючий осуджується тепер і повинен судити себе сам. Якщо він буде судити себе тут і тепер, він не буде засуджений. Якщо він не зробить цього сам, тоді Господь буде судити і виправляти його (1 Коринтян 11:23-32; Євреїв 12:5-11, 10:30-31; 1 Тимофія 5:24; Псалмів 50:4-5; Повторення Закону 32:36; 1 Петра 4:17).

(ІІІ) Віруючий буде суджений у майбутньому за свої діла і служіння для Господа (2 Коринтян 5:10-11; 1 Івана4:17; Матвія 12:36-37; Римлян 14:10-12; Івана 12:47-48; 2 Тимофія 4:1, 8; Об’явлення 11:18; 1 Коринтян 3:11-15).

Віруючі, чиї діла витримають божественне випробування вогнем, будуть винагороджені. Цей суд буде мати місце на судилищі Христовому, а не на суді великого білого престолу, який призначений для неспасенних. Грецьке слово, перекладене як судилище Христове, означало в античній Греції відправлення на місце, де суддя нагороджував переможців спортивних або інших змагань. Так само і Христос винагородить Своїх за їх вірне служіння в Його Царстві. Ці діла визначать їх місце і становище в Божому Царстві. Нагороди для віруючих представлені у вінцях:

(І) Вінець життя (Якова 1:12; Об’явлення 2:10). Цим вінцем зазвичай відзначали мучеників.

(ІІ) Вінець слави (1 Петра 5:2-4). Такий вінець зазвичай призначався для пастирів.

(ІІІ) Вінець радості (1 Солунян 2:19-20). Цей вінець зазвичай призначався для переможців душ.

(ІV) Вінець праведності (2 Тимофія 4:8). Цей вінець призначався за святе життя для всіх віруючих.

(V) Вінець нетління (2 Коринтян 9:25-27; 1 Івана 2:28). Цей вінець призначався для всіх викуплених, воскреслих, увічнених і навіки нетлінних.

В інших текстах Писання йдеться про святих, винагороджених за їх вірність у служінні Христу (Даниїла 7:10, 25-26; Об’явлення 20:4, 11:18; Дії 24:28; Матвія 25:14-30, 31-46).

Господь часто говорив про нагороди, які Він дасть Своїм святим. Він використовує це для мотивації і заохочення всіх віруючих, які біжать на перегонах віри і вірно працюють в Його Царстві (Матвія 5:12, 6:18, 10:41-42, 16:27; Марка 9:41; Луки 6:23-35; 1 Коринтян 3:8-14; Колосян 2:18, 3:24; Євреїв 10:35, 11:26; 2 Івана 8; Об’явлення 22:12). Під час приходу Христа і запровадження Його Царства святі будуть сяяти – кожен своєю славою, будуть винагороджені згідно зі своїми вчинками і відповідно до цього будуть забрані у Царство Христа. Наприкінці цього терміну Син передасть Царство Богу-Отцю і підкориться Йому, щоб Бог був все у всьому (1 Коринтян 15:35-57, 22-28; Матвія 13:43). Це діло Сина приведе нас у стан вічності, завершуючи Його повну роботу викуплення.

**Б. Доктринально**

Розглянувши служіння Христа з історичної точки зору, доречно тепер розглянути його з доктринальної точки зору. Павло сказав: «Христос помер (історичний аспект) за наші гріхи» (доктринальний аспект) (1 Коринтян 15:3).

Такі піднесені доктринальні слова, як милість, відкуплення, викуп, заміна, умилостивлення, примирення та спокута разом утворюють те, що становить доктринальне служіння Христа.

**1. Милість**

**а. Визначення**

Милість треба розуміти як те, що «надається безкоштовно, без очікування відплати. Це вчинок, який знаходить свій єдиний мотив у добросердечності того, хто дає». Найкраще теологічне пояснення цьому – «незаслужена, незароблена, подарована прихильність Бога, що надається грішній людині».

(1) Незаслужена, тому що людина заслуговує на гнів (Римлян 9:22).

(2) Незароблена, тому що людина не може заробити цю милість ділами (Ефесян 2:1-9; Тита 3:4-7);

(3) Не викликана гідністю, тому що в людині немає нічого, що могло б її заслужити (Римлян 3:23-25, 11:32).

**б. Розширене значення**

Слово «милість», фактично, має однакові значення як на івриті, так і на грецькій мові. На івриті слово «хен» перекладається як «милість» і ще означає «милосердя, ласка, прихильність» (Буття 6:8, 32:5; Вихід 33:12-13). Грецьке слово «каріс», яке перекладається як «милість», означає «милосердя у поведінці чи діях», а точніше – «божественний вплив на серце та прояв цього в житті». Визначення милості походить зі звичаю у Греції. Коли греки хотіли дати подарунок з цілковитої щирості серця, без будь-якої думки про отримання чогось взамін, вони замість слова «подарунок» вживали слово «милість».

**в. Приклад**

Найперший прояв милості був засвідчений в Едемському саду під час гріхопадіння людини. У мить, коли Адам і Єва згрішили, вони підпали під гнів Божий. Проте Бог прийшов з милістю і забезпечив їх заступницькою жертвою, щоб спокутувати їх гріх. Треба підкреслити, що Бог почав шукати людину, а не навпаки. Милість – це коли Бог йде до людини, а не людина йде до Бога. Саме милість Божа забезпечила Адаму і Єві спасіння (Буття 3:1-24). Милість – це любов Бога у проявах і діях. Бог міг затримати любов і проявити Свій гнів, коли Адам згрішив, але натомість Він проявив милість. Це справді було люб’язністю, прихильністю і милістю Бога стосовно грішної людини. Адам не заслужив і не міг заслужити, заробити чи бути гідним Божої милості. Ной знайшов милість в очах Господа (Буття 6:8). Як і всі святі Старого Заповіту.

Відзначимо деякі особливі тексти з Писання стосовно милості Божої, тому що це основа всього плану відкуплення. Забезпечення, застосування і користь відкуплення – усе це наслідок Божої дивовижної благодаті.

1. Милість мала свій початок у серці Бога-Отця (Римлян 1:5, 7).

(2) Милість тече до нас через Сина Божого, Господа Ісуса Христа. «Закон був наданий через Мойсея, а благодать та правда з’явилися через Ісуса Христа» (Івана 1:17).

(3) Віруючий виправдовується милістю (Римлян 3:24).

(4) Віруючий спасається милістю через віру, а не з діл, щоб ніхто не хвалився (Ефесян 1:6-7, 2:4; Тита 3:4-7).

(5) Святий Дух – це Дух милості, і Він служить цією Божою милістю нам (Євреїв 10:29).

(6) Віруючий не повинен відкидати милість Божу у своєму житті (Галатів 2:21, 5:4; Євреїв 12:15).

(7) Віруючий повинен стерегтися вчителів, які ображають Божу милість і обертають її на розпусту (Юди 4).

Навіть у Законі Мойсея чи в дозвільній системі Закону проявляється і уособлюється милість Божа. Це особливо видно в скинії Мойсея, святах Господніх, священстві Аарона і в жертвоприношеннях обрядового Закону. Жертовна кров на віку ковчега заповіту, що покривала таблиці Закону, власне, і є об’явленням милості в період Закону. Хоча Ізраїль здебільшого не визнав цього, та був вірний залишок, який дійсно прийняв Божу милість саме таким чином. Багато псалмів Давида розкривають його розуміння Божого Закону та милості (Дії 4:33, 11:23, 13:43, 18:27, 20:24, 32; Римлян 5:2, 15-21; 1 Коринтян 15:10; Ефесян 1:6-7, 3:2; 2 Тимофія 2:1; Євреїв 4:16).

**2. Відкуплення**

**а. Визначення**

Слово «відкуплення» в найпростішому тлумаченні означає «викупити, купувати за ціну з ринку». Це стосується «дії повернення з рабства, полону чи смерті ціною суду».

**б. Розширене значення**

Єврейський розум був по-особливому просякнутий самою концепцією відкуплення. Це поняття також передається і грецькою мовою. Декілька слів на івриті і в грецькій мові говорять про відкуплення і роботу того, хто відкуповує. Виділимо найважливіші слова в цих мовах:

**(1) Іврит**

**(а)** «Гах-ал» означає «викуповувати (згідно із родовими законами народів Сходу), бути найближчим родичем і на основі цього мати право викупити майно свого родича, одружитися з його вдовою тощо». Перекладається як «викуповувати, викуплений, родич, який викуповує, викуп, визволяти, купувати, кровна помста, месник, рятівник» (Вихід 6:6, 15:13; Рут 3:13; Єремії 31:11; Псалмів 119:154; Левит 25:33; Числа 35:12, 19-27; Ісаї 44:6, 24; Йова 19:25, 13:14; Буття 48:16).

**(б)** «Пад-дах» означає «розділяти, тобто викуповувати, звільняти, зберігати». Перекладається як «викуповувати, викуплений, визволений, рятівний, врятований, викуп» (Левит 27:27; Повторення Закону 9:26, 21:8; Псалмів 78:42; Вихід 13:13, 15; 1 Самуїлова 14:45; Осії 13:14; Ісаї 35:10, 51:11).

**(в)** «П’дут» – таке ж значення, як «пад-дах». Перекладається як «розрізнення, визволення, розділення, викуповувати, відкуплення» (Вихід 8:22-23; Псалмів 111:9, 130:7; Ісаї 50:2).

**(г)** «Пах-рак» означає «виймати, визволяти». Перекладається як «відламувати, звільняти, викуповувати, розривати на частини, поділяти на частини» (Буття 27:40; Псалмів 136:24, 7:2-3; 1 Царів 19:11).

Отже, відкуплення в Старому Заповіті означало «давати викуп, визволяти, купувати, мстити, рятувати, чинити розділення, відламувати чи розривати на частини».

**(2) Грецька мова**

**(а)** «Лутрео» означає «викуповувати в прямому і переносному значеннях». Перекладається як «викуповувати» (Тита 2:14; 1 Петра 1:18; Луки 1:68, 2:38, 24:21; Євреїв 9:12). Ще перекладається як «викуп» (Матвія 20:28; Марка 10:45).

**(б)** «Аполутросіс» означає «давати викуп повною мірою; спасіння, особливо у значенні спасіння у християн». Перекладається як «визволення, відкуплення» (Луки 21:28; Римлян 3:24, 8:23; 1 Коринтян 1:30; Ефесян 1:7, 14, 4:30; Колосян 1:14; Євреїв 9:15, 11:35).

**(в)** «Агоразо» означає «йти на ринок купувати». Перекладається як «купувати, викуповувати» (Матвія 13:44, 46; 1 Коринтян 6:20, 7:23; 2 Петра 2:1; Об’явлення 3:18, 5:9, 14:3-4).

**(г)** «Ексагорзао» означає «скуповувати, рятувати від збитків, підвищувати можливість». Перекладається як «викуповувати» (Галатів 3:13, 4:5; Ефесян 5:16; Колосян 4:5).

Отже, відкуплення в Новому Заповіті означає «давати викуп, рятувати, звільнити за ціну, купувати на ринку або здобувати на форумі».

**в. Приклади**

Без сумніву, найцінніші приклади відкуплення подає Старий Заповіт у законах відкуплення, даних Ізраїлю. Усі вони були пророчими провісниками Христового служіння відкуплення.

**(1)** Ізраїль як нація був викуплений кров’ю пасхального ягняти. Це була кров, яка зробила поділення задля відкуплення (Вихід 8:22-23; 12).

**(2)** Інколи ізраїльтян викуповували сріблом та золотом, це були «відкупні гроші» (Вихід 30:11-16; Числа 3:44-51; 1 Петра 1:18-20).

**(3)** Ізраїльтяни мали досвід у законах викупу, як це видно з діяльності родича викупителя. Це передбачало викуп дружини, раба або втраченої земельної спадщини (Левит 25; Єремії 32:6-15; Рут 4). Для того, щоб виконати цю дію, родич-викупитель повинен був задовольнити такі три умови:

**(а)** він повинен бути найближчим родичем;

**(б)** він повинен мати бажання викупити втрачену спадщину або самого родича;

**(в)** він повинен мати змогу заплатити всю суму викупу.

Усі ці закони відкуплення були провісниками Господа Ісуса Христа як нашого Родича-Викупителя, Який виконав закони викупу, як це призначив Господь Бог.

**(а)** Христос став нашим найближчим Родичем-Викупителем через втілення і непорочне народження (Євреїв 10:5-8);

**(б)** Христос прагнув викупити людську расу і спадщину, втрачену через гріх (Євреїв 10:5-10; Псалмів 40:7-8);

**(в)** Христос також був у змозі сплатити повну ціну викупу (Об’явлення 5:9, 14:3-4; Тита 2:14; 1 Петра 1:18-20; Матвія 20:28; Ефесян 1:7; Колосян 1:14; Римлян 3:24-25).

**(4)** Ізраїльтяни отримали також об’явлення викупного імені Єгови (Вихід 3:14-15; 6:1-6). Новий Заповіт показує, як усе це виконалося в Господі Ісусі Христі, в Його Особі і служінні. Він – Господь Ісус Христос. Сьогодні Його ім’я – найвеличніше викупне ім'я, яке увібрало в себе всі викупні імена Старого Заповіту. Він – Єгова, наш Відкупитель (Вихід 3:14-15).

**д. Підсумок**

Христос викупив нас, грішників, з рабського ринку сатани, подібно як римляни мали традицію викуповувати рабів на ринку. Ми підсумуємо цю величну істину відкуплення текстами з Писання, які стосуються нашого відкуплення Викупителем.

**(1)** Він – наш Родич-Викупитель (Об’явлення 5:9-10; Римлян 3:24).

**(2)** Він викупив нас від усякого беззаконня (Тита 2:13-14; Псалмів 130:8).

**(3)** Він викупив нас від прокляття Закону (Галатів 3:13, 4:5).

**(4)** Він викупив нас із царства темряви (Колосян 1:13-14).

**(5)** Він викупив нас від усякого зла, недолі, ворожнечі і рабства (Вихід 6:6; Повторення Закону 15:15; Буття 48:16; Псалмів 25:22; 1 Царів 1:29; 2 Самуїлова 4:9).

**(6)** Він викупить нас від смерті і пекла. Завершальною викупною дією буде відкуплення наших тіл (Римлян 8:22-23; Филип’ян 3:20-21; 1 Коринтян 15:52; Ефесян 1:14, 4:30; Йова 19:25-27; Осії 13:14; Псалмів 49:15).

**(7)** Він помститься нашому і Своєму ворогу як кровний месник. Сатана підпаде під Його остаточний суд, а отже, Родич-Викупитель помститься за кров Своїх святих (Псалмів 106:10, 107:2, 136:24; Єремії 15:21; Об’явлення 6:9-11, 16:4-7, 18:20).

Викупне служіння Христа охоплює минуле, теперішнє і майбутнє. З цієї причини віруючий може співати пісню відкуплення, пісню, яку ангели не можуть співати (Об’явлення 5:9-10). Псалмоспівець закликає нас, говорячи: «Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх...» (Псалмів 107:2).

**3. Викуп**

**а. Визначення**

Слово «викуп» стосується ціни, яку сплачують під час відкуплення, ціни за визволення раба. Відмінність і спорідненість між відкупленням і викупом полягає в наступному. Відкуплення – це акт придбання особи на ринку рабів, у той час коли викуп – це ціна, сплачена під час дії відкуплення.

**б. Розширене значення**

**(1) Іврит**

«Кофер» (або «кафар») означає «покривати», у переносному значенні – «спокутувати, мирити, умиротворяти або приховувати». У переносному значенні – «викупна ціна». Перекладається як «підкуп, місце проведення торгівлі, викуп, задоволення, сума грошей» (Вихід 30:12; Йова 33:24, 36:18; Псалмів 49:7; Приповісті 6:35, 13:8; Ісаї 43:3; Осії 13:14).

**(2) Грецька мова**

**(а)** «Лутрон» означає «відпускати щось за допомогою викупної ціни» (у переносному значенні – «спокута»). Перекладається як «викуп» (Матвія 20:28; Марка 10:45).

**(б)** «Антілутрон» означає «викупна ціна». Перекладається як «викуп» (1 Тимофія 2:6).

Отже, викуп як на івриті, так і грецькою мовою означає фактичну ціну, яка сплачується під час відкуплення людини або речі.

**в. Приклади**

Концепція викупу широко представлена в об’явленні відкуплення у Старому Заповіті, як видно з вищезгаданого. Це можна констатувати завдяки декільком текстам із Писання.

**(1)** Половина срібляного шекля була викупом, сплаченим за ціну душі ізраїльтянина (Вихід 30:12). Цей викуп повинен був відвернути моровицю, що мала прийти на Ізраїль під час перепису населення (2 Самуїлова 24; 1 Хроніки 21).

**(2)** Хоча це і була ціна за душу, Бог сказав, що ніяка сума грошей не може викупити людську душу (Псалмів 49:7; Приповісті 6:35).

**(3)** Йов сказав, що Бог Сам надасть викуп і буде цим викупом (Йова 33:24).

**(4)** Бог дав єгиптянам ціну викупу, щоб визволити народ Ізраїлю з неволі (Ісаї 43:3).

**(5)** Святі будуть викуплені з-під влади шеолу і будуть спасенні від смерті (Осії 13:14).

Людина перебуває в неволі гріха і сатани. Вона потребує визволення і звільнення з-під влади сатани, куди її продав Адам. Людина сама не в змозі визволитися. Немає такої ціни, яку б людина заплатила, щоб визволитися. Господь Ісус Христос заплатив ціну відкуплення. Смерть Христа на хресті забезпечила викупну ціну. Цією ціною стала дорогоцінна кров Ісуса. Ми були викуплені кров’ю Бога. Ісус віддав Себе як викупну ціну і Своєю смертю здійснив все, що було провіщено у Старому Заповіті стосовно відкуплення душі. Він віддав «Свою душу на викуп за багатьох», і це було свідчення «часу свого» (Матвія 20:28; 1 Тимофія 2:6. Дивись також: Дії 20:28; Ефесян 1:14; Матвія 26:28; Луки 22:19).

**4. Заміщення**

**а. Визначення**

Слово «заміщення» означає «поставити на місце іншого або від імені іншого заміняти, обмінювати».

**б. Розширене значення**

Латинське слово «заміщення» вживалося як військовий термін, коли людину наймали служити на місце іншої або коли людину закон делегує діяти замість іншої людини. Синонімом є слово «вікарний», яке означає «призначений, той, хто діє або страждає за іншого, заміщений».

Цих слів немає в Писанні, але істина цих слів, безперечно, захована у Старому і Новому Заповітах. Грецьке слово, яке передає ідею та істину «заміщення», – це слово «хупер», яке перекладається як «задля». Загальноприйняте значення цього слова – «від імені когось, задля чогось».

М. Р. Вінсент у книжці «Тлумачення слів в Новому Заповіті» зазначає наступне: «У переважній більшості текстів значенням цього слова є свідчення «задля або від імені когось». Правильне пояснення, в основному, вбачається у питанні, яке стосується смерті Христа, як, наприклад, у Галатів 3:13; Римлян 14:15; 1 Петра 3:18, де слово «хупер» характеризує більш невизначене і узагальнене припущення того, «заради кого помер Христос», залишаючи особливе значення «заради кого» невизначеним, і тому потребує роз’яснення з контексту інших текстів Писання. Значення поняття «замість» може бути одним із них, але лише як припущення».

**в. Приклади**

Хоча слова «заміна» і «вікарний» не вживаються в Біблії, як уже було зазначено, але істина, ЯКУ вони передають, чітко висвітлена. Старий і Новий Заповіти викладають факт замінної або вікарної жертви за грішників.

**(1) Старий Заповіт**

**(а)** Тварина, яка померла, щоб забезпечити Адама і Єву шкірою для одягу, була заступницькою жертвою, вмерши замість них або від їх імені (Буття 3:21, 4:4).

**(б)** Жертвоприношення на жертовнику Ноя (Буття 8:20-21) висвітлюють істину про заміщення так само, як жертви, які прийняв Бог на жертовнику Авраама (Буття 15:7-17).

**(в)** Баран, який заплутався в гущавині своїми рогами і якого Авраам приніс у жертву «замість» Ісака, свого єдиного сина, чудово ілюструє доктрину про замінну жертву (Буття 22:13-14).

**(г)** Усі жертви і приношення на мідному жертовнику скинії і храму навчали ізраїльтян, які приносили ці жертви, доктрини про замінну чи спокутну жертву. Ізраїльтян Господь приймав через смерть жертви (Вихід 27:1; Левит 1-7; Числа 19, 28-29: Левит 16 ).

Невинна жертва страждала за або від імені жертводавця. Усі ці жертви були провіщенням замінних страждань і смерті Христа. Істина про заміщення жертвою, яка стримувала гнів Божий і негайне покарання через смерть, була застосована до винного грішника, пропонуючи всім період милості, під час якого вони змогли б покаятися і навернутися до Бога через замінну жертву.

**(2) Новий Заповіт**

Автори Нового Заповіту також підтверджують доктрину про замінну жертву Христа. Смерть Христа була вікарною. Він постраждав за нас і від нашого імені. Сам Він не згрішив. Отже, Він не мав потреби помирати. Його смерть була за нас, заради нас і від імені винного грішника.

У Його заступницькій смерті здійснилися всі образи і пророцтва. Його хрест був жертовником. Христос був Священиком. Він був також замінною жертвою, померши на нашому місці.

**(а)** Христос вмер за неправедних (Римлян 5:8).

**(б)** Христос полюбив нас і віддав Себе за нас (Галатів 2:20).

**(в)** Христос постраждав за гріхи, Праведний за неправедних (1 Петра 3:18).

**(г)** Христос вмер за людей (Івана 18:14).

**(д)** Христос віддав Себе як викуп за всіх людей (1 Тимофія 2:6).

**(е)** Христос став прокляттям за нас (Галатів 3:13).

**(є)** Христос віддав Себе за нас як приємні пахощі і жертву (Ефесян 5:2, 25).

(Дивись також: 2 Коринтян 5:19-21; Римлян 5:6-8; 1 Коринтян 5:7, 15:3; Ісаї 53:5-6; 1 Петра 3:21; Марка 10:45; Івана 10:11; Євреїв 10:1-4; Матвія 26:28). Христос був обраний померти замість нас і від нашого імені. Так само, як Христос був обраний замість Варавви, розбійника і вбивці, і вмер на його місці, незважаючи на те, зрозумів той це чи ні, так само Христос помер від нашого імені. Віруючий усвідомлює і визнає, що він є грішником, винним і засудженим, і його чекає смертна кара. Христос увійшов у людську расу через втілення, взяв наші гріхи і помер замість нас – як заступницька жертва від нашого імені. Автори Нового Заповіту підтверджують, що смерть Христа дійсно була замінною і вікарною.

**5. Умилостивлення**

**а. Визначення**

Слово «умилостивлення» означає «умиротворяти, проявити прихильність». Це слово також означає «приносити дар, або жертву, або достатню ціну, щоб можна було вгамувати гнів іншого» або «вгамувати праведний гнів святого Бога через принесення спокутної жертви».

**б. Розширене значення**

У Новому Заповіті використовуються декілька грецьких слів відносно істини про умилостивлення.

**(1) «Хіласкомаі»** – означає «примиряти», точніше – «загладити гріх, бути милостивим». Перекладається як «бути милостивим, чинити примирення» (Луки 18:13; Євреїв 2:17).

**(2) «Хіласмос»** – означає «примирення» або «хто спокутує». Перекладається як «умилостивлення» (Івана 2:2, 4:10).

**(3) «Хіластееріон»** – означає «спокутне місце» або «річ чи спокутна жертва, зокрема кришка ковчега у храмі». Перекладається як «умилостивлення, віко» (Римлян 3:25; Євреїв 9:5).

**(4) «Хілеос»** – означає «веселий, тобто доброзичливий», на івриті – «Бог є милостивий, тобто запобігає лиху. Перекладається як «бути дуже милосердним» (Матвія 16:22; Євреїв 8:12).

Отже, «умилостивлення» включає примирення, спокуту гріха, загладження гріха через жертвоприношення у призначеному місці. В. Е. Вайн у «Тлумачному словнику слів Нового Заповіту», (с. 223-225) пояснює значення грецьких слів, які ми цілеспрямовано тут вибрали. «Грецьке дієслово «хіласкомаі» вживалося між греками в значенні «робити богів милостивими, вгамовувати, умилостивляти», але не через добру волю останніх як їх природне ставлення, а в розумінні, що це треба заробити. Таке вживання цього слова чуже для грецької Біблії стосовно Бога – чи то в Септуагінті, чи в Новому Заповіті. Воно ніколи не вживається щодо дії, за допомогою якої людина би викликала в Бога прихильне ставлення чи милостивий настрій».

Пророки Ваала намагалися «умиротворити богів», яких вони призивали, за допомогою жертвоприношень і калічення свого тіла (1 Царів 18:21-29). Яків намагався «умиротворити» свого брата Ісава, боячись його гніву, тим, що вислав перед собою великий дарунок в надії на примирення (Буття 32:20). Проте людина не може умиротворити Бога, тому що вона не має що запропонувати Богу, щоб вгамувати Його гнів. Саме Бог через Христа вчинив умиротворення. Це сталося через замінну і спокутну смерть Христа. Коли гріх було засуджено у Христі, тоді було відстояно Божий святий і праведний характер. Божий гнів було умиротворено тому, що з гріхом було покінчено, і тепер Бог може проявляти милість до віруючого грішника в усуненні його вини і прощенні гріхів.

**в. Приклади**

Жертви за гріх у Старому Заповіті, які зазначені іншими теологічними словами, розкривають істину про умилостивлення.

**(1)** Єврейське слово «кафар» пов’язане зі словом «кофер», що означає «покриття», тобто віко, і використовувалося разом із жертвою цілопалення, хлібною, мирною жертвами і жертвою за гріх і провину (Левит 1-7). Усе це вказує на умилостивлення і примирення (Дивись також: Єзекіїля 45:15, 17; Левит 14:20, 16:29). (Студентам варто звернутися до слова «примирення» для глибшого розвитку цієї істини.)

**(2)** Христос Своїм жертовним приношенням, Своїм зламаним тілом і пролитою кров’ю виконав все, що було провіщене в примиренні у Старому Заповіті, як про це ясно свідчать автори Нового Заповіту.

**(а)** Бог призначив Христу та Його пролитій крові бути умилостивленням, на якому і повинна грунтуватися наша віра (Римлян 3:25).

**(б)** Христос був вблаганням за гріхи віруючого і всього світу (Івана 2:2, 4:10). Гріх треба було засудити через смерть. Христос став жертвою, яка була принесена Богу, щоб відвернути гнів від людини і гарантувати їй милість.

**(в)** Христос, як милостивий і вірний Первосвященик, вчинив примирення, або спокутував гріхи людей (Євреїв 2:17).

**(г)** Христос – це уособлення віка. Усе те, що було символічно відображене в окропленому кров’ю віку, кришці ковчега заповіту, вказувало на Христа і знаходить своє виконання в Ньому та Його непорочній крові. Так само, як гнів святого Бога був умилостивлений, коли Він дивився на кров на віку, яке «покривало» Закон Божий – служіння смерті, Його гнів вгамовується, коли Він дивиться на Христа-віко з Його пролитою кров’ю, і Він стає прихильним до нас (Римлян 3:25; Вихід 25:22; Євреїв 9:5).

**(д)** Завдяки смерті Христа Божий гнів був умилостивлений, і Він тепер може бути поблажливий до нас, щоб відвернути лихо, яке мало прийти на нас (Євреїв 8:12; Луки 18:13). Як було сказано, «умилостивлення – це дія Бога, завдяки якій Він звільняє Себе для того, щоб проявляти любов до грішника».

Підсумовуючи, можемо сказати:

**«Хіласкомаі»** (дієслово) – стосується «**дії** умилостивлення» – смерть Христа.

**«Хіласмос»** (іменник) – стосується «**того** або чогось, що умилостивляє», – Христос та Його пролита кров.

**«Хіластееріон»** (іменник) – стосується «**місця** умилостивлення» – віко скинії свідоцтва, а тепер престол Божий, оскільки кров була забрана з хреста до престолу.

(Студентові треба звернутися до слова «загладжування» на івриті для глибшого розвитку цієї істини).

**6. Примирення**

**а. Визначення**

Примирити – означає «стати друзями і об’єднати тих, хто у суперечці чи ворожнечі» або «приводити до відповідності, підігнати до визначеної норми чи стандарту».

**б. Розширене значення**

Для слів «примиряти» і «примирення» – так вони перекладаються з івриту в Авторизованій версії Біблії (сім разів), точнішим перекладом буде «загладжування» (студенту пропонується розглянути саме це слово). Слово «примиряти» в грецькій мові має особливе значення, яке відрізняється від значення цього слова на івриті.

**(а)** «Каталласо» означає «змінюватися взаємно, тобто з’єднувати відмінності». Перекладається як «примиряти» (Римлян 5:10; 1 Коринтян 7:11; 2 Коринтян 5:18-20).

**(б)** «Каталлегео» означає «обмін, образно – пристосування, тобто відновлення для божественної прихильності». Перекладається як «спокута, узгодження, примирення» (Римлян 5:11, 11:15; 2 Коринтян 5:18-19).

**(в)** «Апокаталласо» означає «примиряти повністю». Перекладається як «примиряти» (Колосян 1:20-21; Ефесян 2:16).

**(г)** «Діалласо» означає «ретельно міняти; завоювати довіру». Перекладається як «примиряти» (Матвія 5:24).

Грецька ідея поняття примирення означає «взаємно обмінюватися, об’єднувати відмінності, міняти, підганяти, погоджувати, відновити на користь». В англійській мові це слово вживається при роботі з помилками у банківських рахунках. Коли рахунок незбалансований, його потрібно впорядкувати, погодити, а іноді мусить відбутися обмін з графи дебету у графу кредиту. Коли різниця з обох сторін була впорядкована, то про це кажуть, що рахунки примирилися.

У відносини між Богом і людиною гріх приніс відчуження, і тому існує потреба в їх примиренні. Та не Бог має примиритися з людиною, а власне, саме людина має примиритися з Богом. Але яким чином може відбутися примирення? Як можна вилучити з серця людини ворожнечу і неприязнь, спричинені появою гріха?

Саме Бог проявив ініціативу для здійснення примирення. Він зробив це у Христі. До появи гріха Бог і людина стояли лице в лице. Коли прийшов гріх, людина відвернулася від Бога. Це спонукало Бога відвернутися від людини (Осії 5:15, 6:1-3; Ісаї 59:1-2; Буття 4:13-14). Святість Бога і гріховність людини перебували у ворожнечі між собою. Яким чином святий Бог і гріховна людина могли примиритися? Божою відповіддю на це питання була замінна, спокутна смерть Христа на хресті. У смерті Христа гріх, який спричинив ворожнечу, був знищений, Божа праведність і святість були дотримані, а Його гнів був вгамований. Його святий Закон був відстояний, а результатом спокути стало примирення.

Смерть Христа задовольнила вимоги Бога, і Він знову повернувся обличчям до людини. Тепер – черга людини розвернутися і стати обличчям до Бога. Людина в змозі зробити це завдяки тому, що між нею і Богом стоїть Ісус Христос. Вільям Еванс щодо смерті Христа говорить наступне: «Бог умилостивлений, а людина примирена». У Христі людина впорядкована, погоджена і відновлена для прихильності. Через Христа Бог збалансував рахунок. Це істинне примирення.

**Приклади**

Декілька вживань цього слова через авторів Нового Заповіту, особливо Павла, дають достатнє пояснення доктрини про примирення.

**(1)** Жінка і чоловік, які були розлучені, повинні і можуть примиритися (1 Коринтян 7:11).

**(2)** У разі, коли двоє братів не мають згоди між собою, вони повинні примиритися. Грецьке слово тут передає поняття взаємної ворожнечі, і тому необхідне взаємне примирення (Матвія 5:24).

**(3)** Людина повинна примиритися з Богом, тому що винна саме людина, а не Бог. Примирення було здійснене через спокутну смерть Христа.

**(а)** Людина примирилась через смерть Сина Божого (Римлян 5:10-11). Зауважте, що правильніше замість слова «загладжування» в 11-му вірші вживати слово «примирення» *(в українському перекладі Біблії вжито саме слово «примирення». –* ***Прим. перекладача****).*

**(б)** Людина примирилася ділом хреста (Ефесян 2:16).

**(в)** Людина примирилася у Христі (Колосян 1:20-22).

**(д)** Бог у Христі примирив світ із Собою. Завдяки цьому Церква отримала слово і служіння примирення. Як Тіло Христа на землі, так Церква від імені Христа благає людей примиритися з Богом (2 Коринтян 5:18-21).

**7. Спокутування**

**а. Визначення**

Слово «спокутувати» означає «покривати, викуповувати, зробити одностайним». «Спокута» вживається у значенні «гармонізувати, спокутування, розплата або відшкодування за провину».

**б. Розширене значення**

Зазначимо деякі слова на івриті відносно спокутування.

**(1)** «Кафар» означає «покривати, у переносному значенні – викуповувати або прощати» Перекладається як «задобрювати або вгамувати, вчинити спокутування, очистити, анулювати, вибачити, бути милостивим, втихомирювати, милувати, відкладати, очищати, чинити примирення» (Вихід 30:10: Левит 4:20, 26, 31, 8:15, 6:30, 16:6-33; Буття 32:20; Єзекіїля 16:63, 45:15, 17, 20; Даниїла 9:24; Псалмів 65:3, 78:38).

**(2)** «Кіппур» означає «спокутування». Перекладається як «спокута, загладжування» (Вихід 29:36, 30:10-16; Левит 23:27-28, 25:9; Числа 5:8, 29:11).

**(3)** «Каппорет» означає «кришка», використовується тільки в значенні кришки священного ковчега. Перекладається як «віко» (Вихід 25:17-22, 26:34, 30:6, 31:7, 35:12, 37:6-9, 39:35, 40:20; Левит 16:2, 13-15; Числа 7:89; 1 Хроніки 28:11).

**(4)** «Кофер» означає «покривати, дослівно – сільська дорога, покрита бітумом, який вживається для покриття, переносно – ціна викупу». Перекладається як «підкуп, кіпери, смолити, викуп, розплата, сума грошей, селище» (Буття 6:14; Вихід 21:30, 30:12; Числа 35:31-32; 1 Самуїлова 6:18; Йова 33:24, 36:18; Псалмів 49:7-8; Пісня над піснями 1:14; Ісаї 43:3).

Отже, «спокутування» означає «покривати, очищати, умиротворяти, очищати, прощати, бути милостивим, втихомирювати, вибачати, очищати, відкладати, чинити примирення».

Примітка: слово «спокутування» вживається в Новому Заповіті тільки раз в Римлян 5:11, де грецьке слово «каталлагее» мало би перекладатися як «примирення» *(в українському перекладі Біблії вжито саме слово «примирення». –* ***Прим. перекладача****).*

У підрозділі «Сутність спокутування» ми розглянули суть слова «спокутування», а тут особливу увагу приділимо роботі спокутування. Як було показано раніше, святість Божа, виступаючи проти гріховності людини, викликає божественний гнів. Цей гнів треба умилостивити. Гріх повинен бути знищений. Таким умилостивленням була смерть Христа. Таким чином виконалося покарання за порушення Закону, бо «плата гріх – смерть» (Буття 2:17; Римлян 6:23). Коли покарання через смерть відбулося, Закон вже не може зробити більше. Закон задоволений, а справедливість відстояна.

Майєр Перлман у книзі «Вивчення біблійних доктрин» (с. 201-202) дає відповідь на головні запитання відносно спокутування, які ми запозичимо. Ось основні погляди:

\* Спокутування неможливе для людини, тому що Закон Божий незмінний і остаточний. Цей погляд вчить, що гріх неможливо вилікувати, а грішника – повернути до взаємовідносин з Богом.

\* Спокутування не обов’язкове, тому що Бог є любов і Він надто добрий і милосердний, щоб вимагати сатисфакції за порушення Його Закону, отож прощення дається як належне.

Проте Новий Заповіт вчить:

\* Спокутування необхідне і можливе. Воно можливе тому, що Бог милостивий і справедливий, і необхідне тому, що Бог справедливий і милостивий.

Далі Перлман зауважує, що два перші погляди помилкові відносно самої сутності Божої природи. «Перший перебільшує Його справедливість аж до відкидання Його милості, другий перебільшує Його милість аж до відкидання Його справедливості. Спокутування справедливе щодо обох аспектів Його характеру, оскільки у смерті Христа Бог діє і справедливо, і милостиво. На Голгофі плата за гріх була сплачена, а Закон Божий – пошанований, отже, Бог зміг бути милостивим, не бувши несправедливим, і справедливим, не бувши немилостивим». Автор також зазначає на сторінці 202-й наступне: «У спокутуванні Бог виявляє справедливість щодо Свого характеру як милостивий Бог. Його праведність вимагала покарання грішника, але Його благодать забезпечила план помилування грішника. І водночас Бог чинить справедливо щодо Свого характеру як праведний Бог. Бог не вчинив би справедливо перед Самим Собою, якби Він проявив співчуття до грішника шляхом легкого ставлення до гріха, ігноруючи трагічну реальність».

**в. Приклади**

У Старому Заповіті знаходимо багато прикладів роботи спокутування. Та найповніше – те, що мало місце в Ізраїлі в день Очищення. Розглянемо, як спокутування зображене у Старому Заповіті та здійснене в Новому Заповіті.

**(1) Старий Заповіт**

**(а) Щоденне спокутування**

Регулярні щоденні жертви у скинії приносилися як спокутні жертви, і це були жертви, які спонукали до прощення гріхів. Саме на підставі цих жертвоприношень Бог приймав окремих людей і народ в цілому і перебував між ними.

1. Аарон та його сини були висвячені на священство за допомогою спокутних жертв (Вихід 29:33-45; Левит 8:34).
2. Мідний жертовник був також посвячений спокутними жертвами (Вихід 29:36-37).
3. Мойсей приніс спокутну жертву за гріх ідолослужіння Ізраїлі, коли люди зробили золотого тельця (Вихід 32:30).
4. Ізраїльтяни очищалися у посвячених жертвах (Левит 1:4, 4:20, 26, 31, 35, 5:6, 16, 18, 6:7, 7:7, 12:7-8).
5. Аарон очищав себе і народ (Левит 9:7).
6. Прокажені також мали очищатися перед тим, як ввійти до стану ізраїльтян (Левит 14:18-31, 53).

(Дивись також: Левит 19:22; Числа 5:8, 6:11, 8:12, 19-21, 15:25-28, 16:46-47, 25:13, 28:22, 30; 31:50; 2 Самуїлова 21:3; 1 Хроніки 6:49; 2 Хроніки 29:24; Неемії 10:33).

**б. День Очищення**

Крім регулярних щоденних спокутних жертв і пролиття крові, було також щорічне спокутування. Цей день називався днем Очищення. Це був найурочистіший день в національній історії, і те, що відбувалося в цей день, дає нам об’єктивне пояснення істинного значення спокутування. Про це докладніше розповідається в книгах Левит 16, 23:26-32; Вихід 30:1-10; Числа 29:7-11. У цей день первосвященик очищав себе, весь народ і святиню. Цей день також називався «днем очищення святині» (Даниїла 8:13-14). Тільки в цей день первосвященик входив за завісу скинії у святеє святих і кров'ю очищення, яка була пролита, кропив віко мідного жертовника, що є кришкою ковчега свідоцтва.

Шекіна – слава присутності Бога – перебувала на ковчезі. Це був престол Бога на землі посеред Його народу, Ізраїлю. У ковчезі зберігалися таблиці Закону. Віко було кришкою ковчега і, таким чином, «покривало» Закон, а жертовна кров кропилася на віко. І коли херувими дивилися один на одного і водночас на віко, вони бачили спокутну кров, а не Закон, який був служінням смерті. Закон чинить гнів на всіх, хто його порушує. Кров на віку була свідченням того, що смерть мала місце, тому що смерть є платою за порушення Закону. Тепер кров покриває гріх від обличчя Бога, щоб він не мав сили викликати Його гнів.

Це і є спокутування. Саме кров на віку приносить умиротворення, очищення, помилування, спокуту, заспокоєння, сатисфакцію і примирення. Через це Бог виявляє Свою милість та прощення. Саме тут «милість та правда спіткались, справедливість та мир поцілувались» (Псалмів 85:10).

У підсумку Писання дає найкраще пояснення спокутування: «Бо душа тіла – в крові вона, і Я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші; бо кров та – вона очищує душу» (Левит 17:11); «... і коли побачу ту кров, обмину вас, і не буде між вами згубної порази...» (Вихід 12:13).

**в. Результат спокутування в Ізраїлі**

(I) Гріхи народу були покриті (Псалмів 32:1-2, 78:38, 79:9; Левит 5:17-18).

Примітка: Кров тварин у Старому Заповіті тільки «покривала» гріхи, вона не «очищала» і не могла «очистити» їх. Тільки кров Ісуса змогла зробити це (Євреїв 10:1-4, 11).

(II) Грішник також покривався і ховався від гніву. Він був прийнятим через досконалість спокутної жертви (Левит 4:22-23, 27-35).

(III) Гріхи були стерті (Єремії 18:23; Ісаї 43:25).

(IV) Гріхи були усунені (Ісаї 6:7).

1. Гріхи були кинуті за спину Бога в морську глибочінь (Михея 7:19; Ісаї 38:17).
2. Гріхи відпускались або очищались (Євреїв 9:22).
3. Від гріхів очищались (Псалмів 79:9).

**2. Новий Заповіт**

Новий Заповіт ясно свідчить, що Старий Заповіт провіщав спокутне служіння Христа. Автор Послання до євреїв приділяє особливу увагу спокутним жертвоприношенням і робить наголос на церемонії дня Очищення. Ісус Христос, будучи і Священиком, і жертвою, виконав у Собі всі церемонії дня Очищення.

Він приніс жертву на Голгофському хресті, який був вівтарем Нового Заповіту. На ньому було зламане Його тіло і пролита Його кров. Своїм вознесінням Він ступив за завісу небесного, істинного святилища. Там Він представив Себе і Свою кров перед престолом Бога, який є ковчегом свідоцтва Нового Заповіту. Сам Він також є віком (Матвія 27:51; Євреїв 6:19-20, 9:1-28, 10:5-22, 13:11-15, 20; Об’явлення 11:19, 15:5). Павло говорить про Христа наступне: «Що Його Бог дав у жертву примирення (грецькою «хіластееріон», або «віко») в крові Його через віру...» (Римлян 3:25).

Дж. А. Сейсс вправно підмітив це наступним чином: «Спокутування є дійсним і офіційним представленням крові Ісуса Христа на Божий престол, яке чинить Він Сам, наш великий Первосвященик». Це і є спокутування, примирення і «завершена робота» (Івана 17:1-4, 19:30).

Які результати спокутного служіння Христа?

**(а)** Гріхи віруючого прощені, а не просто покриті (1 Івана 1:5-7).

**(б)** Бог приймає віруючого у Христовій праведності (2 Коринтян 5:19-21).

**(в)** Божий гнів умиротворений. Бог умилостивлений. Його Закон відстояний (Римлян 1:18, 2:5, 5:9).

**(г)** Бог милостивий і прихильний до грішної людини (Івана 2:2, 4:10; Римлян 3:25).

**(д)** Здійснилося примирення. Бог і людина стали лице в лице у Христі (Євреїв 2:17).

**(е)** Віруючий має покроплене кров’ю віко на троні Божому, через яке він може наблизитися до Бога (Римлян 3:25; Євреїв 4:16).

**(є)** Христос – наш великий Первосвященик, Який живе силою безсмертного життя (Євреїв 7:16).

**(ж)** Кров Христа завжди доступна для очищення, доки віруючий не буде приведений у стан безгрішної досконалості (1 Івана 1:5-7; Об’явлення 12:11; Євреїв 7:11).

**д. Підсумок**

Без сумніву, найвеличніша ілюстрація доктрини спокутування – це те, що Бог явив Ізраїлю через скинію Мойсея і Соломонів храм. На зовнішньому дворі, біля мідного вівтаря, євреї у жертвах бачили великі істини про спокутування, викуп, замінну жертву і умилостивлення. У святому святих, у ковчезі заповіту, особливо у великий день Спокутування, можна було спостерігати великі істини про примирення і спокутування, коли первосвященик здійснював фактичне і офіційне представлення спокутної крові на віко ковчега. До того ж у всій структурі можна спостерігати об’явлення Божого Закону і дивної благодаті.

Окремо кожне з цих слів не є достатнім чи завершеним у собі, і лише об’єднані істини усіх цих слів, складені разом, являють собою спокутування.

**VI. ЗДІЙСНЕННЯ СПОКУТУВАННЯ**

**А. Забезпечення – божественний суверенітет**

Ми побачили, як Ісус Христос дав повний викуп за гріх людей. Він сплатив наші борги. Він примирив нас із Богом. Він повністю виконав всі вимоги святого Бога та Його святого Закону. На хресті Він зазнав гніву Божого, який мав впасти на нас, і тепер прийшли Божа дивна любов і милість. Спокутування відбулося. Це завершена робота. Відкуплення довершене.

У зв’язку з цим постають такі питання: спокутування – це для всіх чи воно обмежене? Чи всі спасенні, а чи спокута обмежується до вибраної кількості? Надбання примирення дістаються за певних умов чи безумовно?

**1. Забезпечення і міра**

Теологи практично не розходяться у своїх поглядах щодо того, що пропонує відкуплення, але вони розходяться в думках стосовно міри поширення відкуплення. Писання показує, що викупне служіння Христа було здійснене задля всього людства. У Своєму милостивому забезпеченні Бог не відкинув нікого. Бог не бажає, щоб хтось загинув, але хоче, щоб усі досягнули вічного життя. Ніхто не буде вкинутий у пекло через те, що Христос не вмер за них, але через те, що вони відкинули Божу пропозицію для спасіння через Христа.

**а.** Христос вмер за всіх людей (2 Коринтян 5:15).

**б.** Він скуштував смерть за всіх людей (Євреїв 2:9).

**в**. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Свого однородженого Сина на смерть за всіх (Івана 3:16).

**г**. Агнець Божий взяв на Себе гріхи світу (Івана 1:29, 4:42).

**д**. Христос зробив виправдання доступним для всіх (Римлян 5:18-20).

**е**. Євангеліє доступне і має проповідуватися усьому творінню (Марка 16:15; Матвія 28:18-20; Об’явлення 22:17).

**є.** Бог не хоче, щоб хтось загинув (1 Тимофія 2:4; 2 Петра З:9).

**ж**. Бог не дивиться на особу (Римлян 2:11; Дії 10:34-35).

**з.** Христос є ублаганням за гріхи всього світу (1 Івана 2:2, 4:10).

**и**. Христос вмер за вибраних Божих, про яких Бог знав заздалегідь, що вони приймуть спасіння на Його умовах (1 Тимофія 4:10; Матвія 20:28; Івана 17:9; 2 Тимофія 1:9; Ефесян 5:25; Об’явлення 13:8).

Отже, з Писання видно, що забезпечення для спасіння звершене для всіх людей. Христос зробив спасіння доступним для всіх, проте не всі будуть спасенні – через своє невірство і свою відмову від спасіння (Тита 2:11; Єзекіїля 33:11; Івана 5:40; 2 Коринтян 5:18-20).

Людина має вільну волю і мусить реагувати на силу Святого Духа, Який докоряє і спасає душу, для того, щоб отримати спасіння, здобуте неосяжною ціною. І хоча спасіння безплатне, воно залишається цінним, тому що Бог заплатив за нього ціною життя Свого Сина. Людина вільна прийняти чи відкинути спасіння, яке вона ніяким чином не заслужила і якого ніколи не могла удостоїтися (Тита 3:5; Ефесян 2:5-9).

**2.Забезпечення і застосування**

Оскільки Христос сплатив кримінальний борг Богу-Отцю, тільки Він Сам має право визначати умови, на яких повинні даруватися надбання Його смерті і воскресіння. Ісус Христос не був зобов’язаний помирати за людину взагалі, і Він не зобов’язаний нині нікого спасати. І так само, як Він керувався милістю, щоб забезпечити спасінням, так само Він керується милістю, щоб визначити умови, на яких можна пережити спасіння. Наступні тексти з Писання чітко вказують на відмінність між забезпеченням і застосуванням спокутування.

**а**. Христос – Спаситель всіх людей (забезпечення), найбільше ж для вірних (застосування) (1 Тимофія 4:10).

**б.** Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого (забезпечення), щоб кожен, хто вірує в Нього (застосування), не загинув, але мав життя вічне (Івана 3:16).

**в**. Христос спричинився до вічного спасіння (забезпечення) для всіх, хто слухняний Йому (застосування) (Євреїв 5:9).

**г.** Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох (забезпечення) і з’явитися тим, хто чекає Його на спасіння (застосування). Він з’явиться вдруге не в справі гріха – тим, хто чекає Його на спасіння (Євреїв 9:28).

**д**. Благодать і відкуплення в Ісусі Христі (забезпечення), і Бог може бути справедливим і виправдовувати тих, хто вірує (застосування) в Ісуса (Римлян 3:24-26). (Дивись також: 2 Петра 3:9; 1 Тимофія 2:4-6; Матвія 1:21; Євреїв 2:3, 9; 1 Коринтян 1:18).

Роберт Кларк у книзі «Христос Божий» (с. 111-112) говорить наступне: «Воно універсальне у своїх маштабах, але обмежене у своєму застосуванні... Хоча Бог любить усіх, і Христос вмер за всіх, і спасіння запропоноване всім, це не означає, що всі будуть спасенні незалежно від їхньої реакції на істину Євангелія. Не всі спасенні тому, що застосування спокутної дії Христа стосується лише тих, хто кається у гріхах і надіється на Христа».

У зв’язку із зазначеним вище важливо підтримувати рівновагу між забезпеченням і застосуванням спокутування. Якщо надмірно наголошувати на божественному забезпеченні, тоді легко можна впасти у фаталізм та приречення. Якщо ж перебільшувати роль людини, то легко можна вдатися до легалізму і діл. Божественне забезпечення – це коли Бог дає. Людське застосування – це коли людина приймає. Писання передбачає два напрямки: божественний суверенітет і людську відповідальність, і обидва мають збігатися з правильним баченням.

Далі розглянемо, що Писання вчить про божественну сторону спокутування, тобто про те, чим Бог забезпечив у Христі.

**3. Милість Божа**

Як було зазначено в підрозділі «Доктринальний аспект спокутування», забезпечення для відкуплення людини походить винятково з милості Бога. Треба пам’ятати, що саме Бог проявив ініціативу для відкуплення людини. Коли Адам згрішив в Едемському саду, саме Бог прийшов, шукаючи Адама, а не Адам шукав Бога. Спокутування було задумом Божим, а не людським (Римлян 3:10-12, 5:8-10; Івана 6:44, 15:16).

Людина не могла ініціювати забезпечення спокутування, як і не могла ініціювати його застосування. Бог проявив ініціативу у Христі і явив Свою милість всім людям (Тита 2:11). Отже, ніхто не має оправдання (Римлян 1:20). Милість – це незаслужене, недосягнуте і незароблене благовоління Боже, дароване грішній людині. Бог не зобов’язаний спасати людину. Проте, забезпечуючи її спасінням, Його справедливість вимагала, щоб воно було доступне всім людям на Його умовах. Бог неупереджений і не дивиться на обличчя.

Проте хоча спасіння було дійсно надане всім, не всі будуть спасенні. Писання показує, що спасенними будуть вибрані, а це приводить нас до величної доктрини вибрання, передбачення і покликання.

**4. Боже вибрання**

Тіссен (с. 344) дає визначення вибранню наступними словами: «Під вибранням ми маємо на увазі суверенну дію Божої благодаті, завдяки якій Він вибирає на спасіння у Христі Ісусі усіх тих, хто, за Його передбаченням, прийме Його. Це відкуплення в його виборчому аспекті». У своєму найпростішому значенні вибрання належить до намагань, результатом яких буде зроблений вибір. Воно означає дію волі, а в Писанні, більш специфічно, – дію божественної волі.

Слово «бокхеер» на івриті означає «вибирати, віддавати перевагу або вибрана людина» (2 Самуїлова 21:6; Псалмів 89:3, 105:6; Ісаї 42:1, 43:20). Грецьке слово для «обирати» – це «еклектос» і означає «виділити, вибраний Богом» (1 Петра 2:4, 9; Об’явлення 17:14; Римлян 8:33; Колосян 3:12; Тита 1:1). Грецьке слово для «обрання» – «еклоге», що означає «відбір, вибір, процес відбору, обрана людина» (Римлян 9:11, 11:5, 7, 28; 2 Петра 1:10; Дії 9:15). Отже, слово буквально означає «вибір, обраний, добірний, виділений».

**а. Хто такі вибрані?**

(1) Христос – це Божий вибраний (Луки 23:35; 1 Петра 2:4, 6; Ісаї 42:1).

(2) Ангели – Божі вибрані, але тільки ті ангели, які не впали разом з сатаною (1 Тимофія 5:21).

(3) Ізраїль за часів Старого Заповіту був вибраним народом (Римлян 9:4; Ісаї 45:4; Римлян 11:28; Повторення Закону 7:6).

(4) Мойсей та Аарон були обранцями Бога (Псалмів 106:23).

(5) Священиків вибирали як Божих обранців (Повторення Закону 21:5), проте багато з них вмерли у своїх гріхах.

(6) Царів також обирали – таких, як Давид і Саул, проте Саул помер у своїх гріхах (Псалмів 13:3; 1 Самуїлова 16:12, 20:30; 1 Хроніки 28:5).

(7) Пророків обирали, хоча були між ними й фальшиві пророки (Єремії 1:5; Об’явлення 2:14).

(8) Апостолів обирав Господь (Луки 6:13; Дії 9:15, 13:17, 1:2, 24; 22:4; Івана 6:71). Проте були апостоли – скажімо, Юда – які згрішили.

(9) Тепер Бог обрав Церкву (Матвія 20:16, 22:14, 24:22, 24, 31; Марка 13:20, 22, 27; Луки 18:7; Івана 15:16-19; Римлян 8:33, 11:5, 7; 1 Коринтян 1:27-28; Ефесян 1:4; Колосян 3:12; 1 Солунян 1:4; 2 Тимофія 2:10; Тита 1:1; 1 Петра 1:2, 2:9; 2 Петра 1:10; Об’явлення 17:14).

Отже, обговорення використання цього слова показує нам, що всіх цих різних людей Бог вибрав для конкретних цілей.

**б. Аспекти обрання**

У вищезгаданих текстах Писання необхідно зауважити, що всі, кого Бог «обрав», не обов’язково були обрані для вічного життя. Контекст Писання показує, що існують два основні аспекти обрання, які потрібно відрізняти.

**(1) Обрання часу**

Це обрання для тимчасової цілі, позитивної чи негативної. Це стосується обрання Богом окремих людей або націй для здійснення Його цілей залежно від часу. Фараон, Мойсей, Кір, Павло, Ізраїль, Ассирія та Вавилон – приклади такого вибору.

**(2) Обрання вічності**

Це обрання, яке має вічну ціль, що ґрунтується на милості. Коли говориться про обрання стосовно плану спасіння, то мається на увазі Божа суверенна дія милості, завдяки якій Він у Христі Ісусі вибрав на спасіння тих, які, за Його передбаченням, приймуть Його.

Обрання – це **суверенний акт Бога**, завдяки якому для Нього обираються певні люди (Івана 15:19). Бог не зобов’язаний когось обирати, оскільки в Адамі всі згрішили. Не знайшлося нічого гідного ні в одній людині з грішного роду Адама.

Обрання здійснюється повністю по **милості**, незалежно від людських заслуг. Людина зовсім не варта спасіння. Вона заслуговує на прокляття. Милість вибрала надати спасіння людині.

Обрання стосується лише тих, хто **«у Христі»**. Бог не міг обрати людину саму по собі – через її гріховність і стан недостойності, тому Бог зміг обрати людину тільки завдяки заслугам Христа.

**5. Обрання і передбачення**

Обрання твердо **грунтується на передбаченні** Бога. Бог обрав тих, хто, за Його передбаченням, прийме Христа. Слово «передбачати» грецькою мовою звучить «прогноско» і означає «знати наперед». Слово «передбачення» грецькою мовою буде «прогносіс» і означає «знаючи заздалегідь». Перше з цих слів вживається двічі щодо людського знання (Дії 26:5; 2 Петра 3:17), але обидва ці слова в іншому випадку вживаються щодо божественного знання, посилаючись на Божу здатність досконало знати майбутнє. Писання зазначає, що Богу відомі всі Його вчинки довіку (Дії 15:18).

**а.** **Христос** був передбачений і призначений заздалегідь, щоб померти (Дії 2:23; 1 Петра 1:20).

**б**. **Ізраїль** був передбачений стати Божим народом на землі (Римлян 11:2).

**в**. **Церква** також була передбачена (Римлян 8:29-30; 1 Петра 1:1-2).

Писання беззаперечно грунтує Боже обрання на Його передбаченні.

Римлян 8:29 – « Бо кого Він передбачив, тих і призначив...»

1 Петра 1:1-2 – «...вибраним із передбачення Бога-Отця».

Бог знав наперед, хто відізветься на Його пропозицію спасіння у Христі і хто відізветься на докір Святого Духа.

Іншими спорідненими словами є «передбачити» (Дії 2:25), «призначати» (1 Петра 1:20) і «провіщати». Усі ці слова стосуються Божого всевідання. Саме тому, що Бог все передбачає і все бачить наперед, Він може провіщати і заздалегідь призначати. Провіщення стосується пророцтва, а пророцтво – це не приречення, це передбачення. Через те, що Бог знав і бачив наперед, Він провістив устами пророків те, що мало статися. Отже, обрання грунтується на передбаченні.

**6. Обрання і призначення**

Слово «призначати» – це грецьке слово «про-орізо», яке означає «заздалегідь наносити розмежувальну лінію, визначати наперед, вирішувати завчасно». Порівняно з передбаченням призначення використовується стосовно рішення, зробленого заздалегідь, до його фактичного здійснення, яке несе з собою силу для його здійснення. Отже, призначення – це акт волі, який може приписуватися тільки Богу. Ми можемо сказати, що передбачення – це «знати наперед, що саме має статися», у той час як призначення – це «упорядкувати чи визначити наперед, яким чином це має статися». Проте передбачення передує призначенню. Боже передбачення не походить від обрання чи призначення. Обрання та призначення грунтуються на передбаченні Бога.

**а.** Діло примирення було призначене наперед (Дії 4:28; 1 Коринтян 2:7).

**б.** Святі наперед призначені:

**(1)** Бути подібними до образу Христа (Римлян 8:29-30).

**(2)** Стати дітьми Бога (Ефесян 1:5).

**(3)** Віддати честь і славу Богу (Ефесян 1:11-12).

Хоча обрання і призначення йдуть пліч-о-пліч, потрібно зауважити наступні відмінності. Обрання означає, що Бог обрав для спасіння тих, про яких Він знав наперед, що вони приймуть Його Сина. Призначення означає, що Бог наперед визначив долю і Своїх вибраних, і тих, хто не є Його вибраними. Отже, призначення можна розглядати як виконання Божого вибрання. У той час як вибрання оглядається в минуле за передбаченням, призначення дивиться у майбутнє за долею, проте обидва грунтуються на Божому передбаченні, але жоден не порушує свободу вибору людини.

**7. Обрання і покликання**

У грецькій мові вживається декілька слів, що стосуються покликання, яке людина отримує завдяки Божій милості.

**а. Визначення покликання**

(1) «Калео» означає « покликати до себе, запросити, покликати на ім'я».

(2) «Клетос» означає «покликаний, запрошений».

(3) «Клесіс» означає «викликати, запрошення».

(4) «Проскалео» означає «покликати до себе, просити прийти до себе».

Ці слова означають покликання або запрошення, і коли вживаються стосовно Бога, Того, Хто закликає і запрошує, вони вказують на одну з двох основних сфер.

**б. Відмінність у покликанні**

(1) Покликання до участі в благах Євангелія, тобто до спасіння.

(2) Покликання до участі в діяльності Євангелія, тобто до служіння.

**в. Покликання Бога**

Тіссен (с. 350) визначає Боже покликання стосовно відкуплення як «дію благодаті, завдяки якій Він запрошує людину вірою прийняти спасіння, дане у Христі». Ми можемо запитати тоді, кого, чому і яким чином Бог запрошує?

1. **Кого закликає Бог?**

Він закликає «всіх». Він кличе до Себе всіх людей (Матвія 11:28, 22:9, 28:19-20; Івана 3:15-16; Римлян 8:30; Об’явлення 22:17; Ісаї 45:22; Марка 16:15; 1 Тимофія 2:4; 2 Петра 3:9). Бог бажає спасти всіх людей, і єдиною перешкодою на шляху до спасіння є власна воля людини.

1. **Чому Бог закликає?**

Він закликає, щоб людина пізнала Його через покаяння і віру в Його Сина (Матвія 3:2, 4:17; Марка 1:15; 2 Петра 3:9; Івана 6:29; Дії 2:38, 16:31, 17:30, 19:4; Римлян 10:9-10; 1 Івана 3:23).

1. **Як Бог закликає?**

Бог використовує різні засоби, щоб покликати людину до Себе.

**(а)** Він використовує Слово Євангелія (Римлян 10:17; 2 Солунян 2:14).

**(б)** Він використовує служіння Святого Духа, щоб докорити і переконати людей у правді, грісі і суді (Івана 16:7-11; Буття 6:3; Євреїв 3:7, 9).

**(в)** Він використовує служителів Євангелія і Своїх святих (2 Хроніки 36:15; Єремії 25:4; Римлян 10:14-15).

**(г)** Він використовує Своє провидіння, щоб привести людину до Себе (Римлян 2:4; Єремії 31:3; Ісаї 26:9; Псалмів 107:6).

Тим часом, як Боже обрання відбулося у вічності ще до початку віків, грунтуючись на Його передбаченні, Його заклик до людини продовжує лунати крізь віки і буде лунати, доки «період покаяння» для людини не скінчиться (Об’явлення 2:21).

**г. Підсумок покликання**

Бог зі Своєї милості, ґрунтуючись на Своєму передбаченні, вибрав у вічності тих, про кого Він знав, що вони зреагують на Його поклик у свій час, а отже, призначив їх для вічного щастя у небі. Інші, про яких Бог знав, що вони відкинуть Його розширену благодать, отримають свій уділ у вічному покаранні в пеклі.

**В. Застосування – відповідальність людини**

Перевіримо тепер людську сторону відкуплення у застосуванні. Те, що Бог забезпечив нам у Христі, людина повинна прийняти і застосувати. Божественний суверенітет і людська відповідальність перетинаються у великому задумі відкуплення. Засадничими кроками спасіння на самому початку є: (1) покаяння від мертвих учинків і (2) віра в Бога (Євреїв 6:1-2; Дії 20:21).

**1. Покаяння від мертвих учинків**

**а. Важливість доктрини покаяння**

Найперший принцип доктрини Христа – це покаяння від мертвих вчинків. Це початок науки Христа, про який говориться як про основу (Євреїв 6:1-2). Доктрина покаяння найбільш занедбана, хоча і найважливіша доктрина у християнському досвіді. Це слово, яке в наш час втратило своє глибоке значення.

Хибне уявлення про покаяння походить від хибного уявлення про гріх. Хибне уявлення про гріх походить від хибного уявлення про природу та характер справедливого, святого і люблячого Бога. Чимало сучасних проповідей Євангелія зводяться до дешевого і зручного «просто віруй», що ігнорує основу покаяння. Вільям Буз з Армії Спасіння сказав: «Головна небезпека нашого часу – це релігія без Святого Духа, християнство без Христа, прощення без покаяння, спасіння без відродження, політика без Бога і небо без пекла».

Важливість покаяння видно в тому факті, що це перше слово Євангелія.

1. Пророки Старого Заповіту проповідували про покаяння народу Ізраїлю (Єзекіїля 14:6, 18:30-32; Єремії 8:4-6; Матвія 12:41).
2. Першою проповіддю і словом Івана Хрестителя був заклик до покаяння; його хрещення було саме на покаяння (Матвія 3:1-8: Дії 19:4).
3. Першим словом, яке проповідував Христос, було покаяння (Матвія 4:17, 9:13, 11:20-24, 12:41).
4. Апостоли закликали людей до покаяння (Марка 6:7-13).
5. Першою проповіддю Петра на свято П’ятидесятниці був заклик до покаяння (Дії 2:37-38, 3:19; Луки 24:47).
6. Павло також найперше проповідував про покаяння євреям та язичникам (Дії 26:20-21).
7. Найпершим принципом вказаної доктрини Христа є покаяння (Євреїв 6:1-2).
8. Перед Своїм вознесінням Христос наказав учням проповідувати покаяння всім народам починаючи з Єрусалима (Луки 24:47).
9. Покаяння є наказом для всіх людей, без якого всі загинуть (Дії 17:30; 2 Петра 3:9; Луки 13:3).

**б. Чим не є покаяння**

Так само, як існують хибні погляди в багатьох галузях теології, існують хибні уявлення про доктрину покаяння. Розглянемо те, що не є покаянням, перш ніж розглядати, чим покаяння є.

1. **Це не усвідомлення гріха**

Усвідомлення передує покаянню, але не всі, хто усвідомлює, прийдуть до покаяння (Буття 6:3; Марка 6:16-20; Дії 24:24-25).

1. **Це не життєвий смуток**

Є життєвий смуток, і є благочестивий смуток. Життєвий смуток – це смуток через наслідки гріха, але не через сам гріх. Ісав (Євреїв 12:17) і Юда (Матвія 27:3-5) – приклади такого смутку.

1. **Це не переміна**

Переміна – це значить «перегорнути нову сторінку» Проте людина може перемінити своє життя без відновлення Духом Святим (Ісаї 64:6).

1. **Це не релігійність**

Фарисеї за часів Христа були надзвичайно релігійними, але вони були лицемірами. Вони не прийшли до покаяння і тому розіп’яли Ісуса, свого Месію (Матвія 5:30, 3:7-12, 23:1-25).

1. **Це не «просто вірування» або розумова віра**

Розумова віра – це проста розумова згода і визнання низки вірувань чи історичних фактів, пов’язаних з Ісусом, але без відповідних змін у житті. Це мертва віра, віра, яку мають демони (Якова 2:19-20).

**в. Чим є покаяння**

Біблійне вчення про покаяння показує, що останнє передбачає два основні аспекти. Має бути корінь і плід разом, тоді покаяння справді буде видно в житті людини.

**(1) Корінь покаяння**

**(а) Іврит**

Слово «покаяння» вживається у Старому Заповіті близько 45 разів, і в більшості випадків його вживає Сам Бог. На івриті слово **«нахам»** перекладається як «каятися» і означає «зітхнути, глибоко дихати; побічне значення – жалкувати, шкодувати, втішати». Ще містить таке поняття, як «зітхати, стогнати, журитися». Вжите у стосунку до Бога, воно означає смуток, зітхання, журбу, яку Він переживає через поразки Свого народу і людства (Буття 6:5-6; 1 Самуїлова 15:11, 29; 2 Самуїлова 24:16; Малахії 3:6).

Інше слово на івриті – **«шуб», яке** перекладається як «покаяння» і означає «повернутися, відступати»; містить ще таке поняття, як поворот, повернення (1 Царів 8:4 Єзекіїля 14:6, 18:30). Вирази «повернути, відвертатися, вернутися» вживаються близько 600 разів. Отже, єврейське поняття слова «покаяння» включає «зітхання, стогнання, журба, поворот, повернення».

**(б) Грецька мова**

У Новому Заповіті слово «покаяння» вживається більше 60 разів. Слова на грецькій мові тут самі встановлюють для нас значення цього слова.

**«Ментаноео»** означає «думати по-іншому або згодом, тобто переглянути, відчувати докір сумління» і перекладається як «покаяння» (Матвія 3:2, 4:17, 11:20-21, 12:41; Луки 15:7, 10; Дії 2:38, 3:19; Об’явлення 2:5, 16, 21-22, 9:20).

**«Метамеломан»** означає «турбуватися опісля, жалкувати» і перекладається як «покаяння» (Матвія 21:29, 32, 27:3; 2 Коринтян 7:8; Євреїв 7:21).

**«Метанойя** означає «докір сумління за провину, який тягне за собою виправлення»; побічне значення – «відміна чужого рішення»; перекладається як «покаяння» (Матвія 3:8, 11, 9:13; Марка 1:4, 2:17; Дії 5:31, 11:18; 19:4, 20:21, 26:20; Євреїв 12:17; 2 Петра З:9)

Отже, покаяння в грецькій мові означає змінити мислення, думати по-іншому, переглядати, турбуватися опісля, жалкувати, відмінювати рішення. Основне значення – зміна мислення, серця і ставлення і вживається насамперед щодо гріха і взаємовідносин людини з Богом. Покаяння – це повна зміна позиції. Це зміна напрямку – від віддалення від Бога до наближення до Бога.

Стандартний словник визначає покаяння так: «Щира і докорінна зміна мислення і ставлення до гріха, що включає відчуття особистої провини, безпорадності і усвідомлення Божої милості, палке бажання втекти або спастися від гріха і добровільне відречення від гріха».

Ми побачили, що природа справжнього покаяння, фактично, містить три елементи.

**(в) Інтелектуальний елемент**

Розум і серце людини до її гріхопадіння були спрямовані до Бога. Падіння стало причиною того, що розум людини повстав проти Бога і Його Закону і забажав іти власним шляхом. Вказані тексти з Писання показують стан розуму людини після гріхопадіння: Колосян 1:21; Ефесян 2:3; 2 Коритян 4:4, 11:3; Римлян 8:5-7.

Покаяння, викликане Святим Духом, – це зміна мислення, повернення лицем до Бога. Це визнання істини Євангелія, а не просте сприйняття історичних чи доктринальних фактів про Христа (Римлян 10:17; Євреїв 11:1). Це усвідомлення людиною того, що вона на хибному шляху і віддаляється від Бога, а таке усвідомлення приходить завдяки служінню Духа і Слова. Це зміна мислення щодо Бога, гріха і себе самого. Інтелектуальний елемент у покаянні має справу з усвідомленням гріха, того, що людина винна перед праведним і святим Богом і що вона пропала без Божої спасаючої благодаті (Псалмів 51:3, 7, 11; Йова 42:5-6; Луки 15:17-19; Матвія 21:29).

**(г) Емоційний елемент**

Цей елемент пов’язаний зі зміною почуттів, з якою приходить справжній смуток за гріх, скоєний проти святого Бога. Цей присутній в покаянні елемент викликає плач, стогін і смуток серця. Коли душа усвідомлює, як далеко від Бога вона заблукала, у неї з’являється благочестивий смуток. Це смуток не тільки через наслідки гріха, а й через сам гріх (2 Коринтян 7:9-10; Євреїв 12:17; Псалмів 51:1-14, 38:18; Луки 10:13; Буття 6:6).

**(д) Вольовий елемент**

Цей елемент означає зміну волі і намірів. Це відвернення особистості від гріха. Це значить зійти з неправильного шляху і стати на правильний шлях і йти в напрямку до Бога. Це підкорення волі і життя людини Христу в повному сприйнятті Його спасительної сили. Блудний син знав про зміну волі і вчинив відповідно (Луки 15:18-20; Дії 11:18; Єремії 25:5).

Отже, мислення, почуття та воля – це, зокрема, складові істинного покаяння. Правильна проповідь Євангелія, що викликає істинне покаяння, просвітлює мислення, зворушує почуття і звертає волю від себе самого, від гріха – до Бога і Його праведності. Збалансована проповідь Євангелія необхідна для того, щоб Дух Святий вчинив саме таке покаяння. Якщо перевага віддається інтелекту чи емоціям без волі, тоді перетворення буде передчасним народженням.

**(2) Плід покаяння**

Іван Хреститель закликав «вчинити гідний плід покаяння» (Матвія 3:8). Павло закликав, щоб «діла були гідними покаяння» (Дії 26:29). Плоди виявляють внутрішню сутність дерева. По плодах оцінюють дерево, а плоди оцінюють за його корінням. Свідченням справжнього коріння покаяння є плоди покаяння. Якщо є внутрішній корінь, то зовні будуть плоди. Діла – це свідчення зовнішніх проявів внутрішнього життя. Людину судять за її вчинками, які виникають з її середини і характеру. Справжній характер покаяння проявляється у вчинках, гідних покаяння.

Плід чи вчинки, що вказують на покаяння, перераховані далі:

**(а)** Смуток заради Бога за вчинений гріх (2 Коринтян 7:10; Псалмів 38:18; Матвія 26:75).

**(б)** Визнання гріха (Псалмів 32:5, 51:1-4: Приповісті 28:13; 1 Івана 1:9; Луки 18:9-14, 15:11; Матвія 5:23).

**(в)** Навернення до Бога через Христа (Євреїв 6:1-2; 1 Солунян 1:9; Дії 26:18).

**(г)** Відречення від гріха (Псалмів 119:58-60: Ісаї 53:6; Матвія 3:8-10; Приповісті 28:13; Ісаї 55:6-7; Єзекіїля 18:20-32). Це насамперед стосується вчинків плоті (Галатів 5:19).

**(д)** Повернення від мертвих вчинків (Євреїв 6:1-2, 9:14). Це особливо стосується релігійного служіння непереродженої людини. Будь-які релігійні справи, які творяться до спасіння або ж задля отримання спасіння, – це мертві вчинки. Люди, мертві через свої гріхи та провини, можуть чинити тільки мертві вчинки незалежно від того, наскільки релігійні за змістом ці вчинки (Ефесян 2:1-5; Колосян 1:21; 1 Тимофія 5:6).

**(е)** Огида до гріха (Єзекіїля 6:9-19, 20:43-44; 36:31-33).

**(є)** Бажання отримати прощення (Псалмів 25:11, 51:1; Луки 18:13).

**(ж)** Відшкодування, де це можливе (Левит 6:1-7; Числа 5:5-8; Луки 19:8; 18:13, 3:1-14).

**г. Як відбувається покаяння**

Покаяння має як божественну, так і людську сторони. Обидві працюють разом на виконання наміченої цілі. Покаяння здійснюється:

**(1) З боку Бога**

**(а)** Через докір Святого Духа (Івана 16:8-11).

**(б)** Через Слово Євангелія (Матвія 12:41; Луки 24:47; Дії 2:37-38; 2 Тимофія 2:25).

**(в)** Через дар Божий серцю людини (Дії 5:30-31, 11:18; 2 Тимофія 2:25).

**(г)** Через обумовлену добрість Божу (Римлян 2:4; 2 Петра 3:9).

**(д)** Через кару Господа (Об’явлення 3:19; Євреїв 12:10-11; 2 Тимофія 2:24-25).

**(2) 3 боку людини**

**(а)** Через сприйняття істини Євангелія (Римлян 10:17). Інтелектуальний аспект

**(б)** Через реакцію душі (Псалмів 38:18). Емоційний аспект

**(в)** Через підкорення волі (Матвія 16:24). Волевий аспект

Треба завжди пам’ятати, що саме Бог проявляє ініціативу в покаянні. Воно не бере свого початку в людині – сама по собі людина не може і не буде каятися. Це діє тільки милість Бога, Який завдяки Духу Святому докоряє людині, щоб привести її до стану покаяння. Роль людини – щиро зреагувати на докір. Бог наказує людині каятися (Дії 17:30). І якщо Бог наказує, Він також дає змогу людині зреагувати.

**д. Приклади покаяння**

Обговорення наступних прикладів показує різні елементи покаяння – як у корені, так і в плодах.

(1) Брати Йосипа прийшли в стан покаяння через вчинки Йосипа щодо них (Буття 42-45).

(2) Місто Ніневія проявило складові істинного покаяння (Йони 3:5-10; Матвія 12:41).

(3) Блудний син – приклад щирого покаяння, коли він повернувся до дому свого батька (Луки 15:11-32).

(4) Сім церков в Азії були закликані до покаяння в різних речах, неприємних для Господа Ісуса Христа (Об’явлення 1:2-3). Іншими прикладами щирого покаяння грішника є: Давид (псалом 51), Даниїл (Даниїла 9:3-19), Манасія (2 Хроніки 33:11-13), Петро (Матвія 26:75), Саул (Дії 9:6-11), митник (Луки 18:13), помираючий злочинець (Луки 23:39-43).

**е. Наслідки покаяння**

(1) Грішник отримує спасаючу віру. Спасаюча віра не може бути надана людині без щирого покаяння (Ефесян 2:5-8).

(2) Грішник отримує помилування і прощення. Покаяння передує доброчинству примирення (Ісаї 55:7; Луки 13:3; Дії 3:19).

(3) Виправлений грішник приносить велику радість ангелам на небі (Луки 15:7, 10), а також проповідникам Євангелія.

**2. Віра в Бога**

Друге слово Євангелія – «віруйте» (Марка 1:15; Дії 20:21). Принципи доктрини Христа – «покаяння від мертвих вчинків» і далі – «віра в Бога» (Євреїв 6:1-2). Через покаяння людина відвертається від гріха, а через віру вона повертається до Бога. Покаяння і віра – немов дві сторони однієї монети; це невід’ємні сторони біблійного переродження. Так само, як існують хибні погляди щодо покаяння, існують хибні погляди, щодо «віри в Бога». Багато вчень про віру, якщо їх зважити на вазі Писання, виявляються не біблійними і навіть антибіблійними, а також неврівноваженими. Такі погляди необхідно викорінювати і руйнувати перед тим, як людина зможе будувати і насаджувати істину (Єремії 1:10).

**а. Важливість віри в Бога**

Автор Послання до євреїв вказує на виняткову важливість віри наступними словами: «Догодити ж Богу без віри не можна, бо той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є...» (Євреїв 11:6). Це початок віри. Віра починається з визнання факту існування Бога і того, що Він винагороджує тих, хто пильно шукає Його. Не можна нічого знати чи отримати від Бога, якщо спершу людина не буде вірити в існування Бога.

**б. Чим віра не є**

**(1) Розумовою згодою**

Хоча покаяння і віра включають інтелектуальний аспект, Божа віра не повинна сприйматися як розумова згода. Розумова згода – це просто визнання низки історичних та доктринальних фактів про Христа, Бога і Біблію. Це «розумова віра», і її не треба плутати з «вірою серця». Розумова згода сама по собі – це мертва віра. Це віра демонів (Якова 2:17-20). Багато релігійних людей «вірять» у Біблію, Бога та Христа, але це просто розумова згода з фактами без справжньої сердечної віри у Христа.

**(2) Припущенням**

Припущення означає сприймати щось як належне, вважати правдою без прямих доказів. Це означає бути зарозумілим, зухвалим, занадто самовпевненим і свавільним (Псалмів 19:12-13).

Припущення часто плутають з вірою, тому що воно імітує віру. Вірою ізраїльтяни перейшли Червоне море, а єгиптяни припущенням спробували зробити це, тому і потонули (Євреїв 11:29). Віра ізраїльтян була в отриманому Божому Слові. Припущення єгиптян полягало в тому, що вони спробували повторити дії віри ізраїльтян без отримання Слова від Бога. Припущення – це імітація дій віри інших людей, але без особистого оживлення Слова Божого в серці.

**(3) Природною вірою**

Природну віру помилково сприймають за духовну віру. Природна віра довіряє собі у видимих речах, у сфері природних почуттів і словах інших. Це не треба плутати з духовною вірою. Павло говорить: «… віра – не в усіх» (2 Солунян 3:2). Велика кількість людей, які практикують віру в природній сфері, не мають віри в духовний світ. Природна віра повністю грунтується на речах видимих і тимчасових. Духовна віра ґрунтується на невидимих речах, на незримих речах і речах вічних (Євреїв 11:1-3, 6).

**(4) Вірою в себе**

Принципом є «віра в Бога», а не віра в себе. Сьогодні багато проповідей про віру вчать людей мати віру в себе, свої власні здібності і приховані душевні сили. Така віра робить людину спасителем і богом самій собі. Це насправді є самоспасінням і підносить приховане «его» на рівень бога, в якого людина повинна вірити. Проте Біблія вказує, що справжня віра – це віра в Бога через Христа.

**в. Що таке віра**

**(1) Визначення віри**

Грецьке слово «пістес» багато разів перекладається як «віра» і буквально означає «довіра, гарантія, впевненість у комусь чи у словах іншого». Віра в Бога дослівно означає довіряти Богу, довіряти Його Слову і бути впевненим у Ньому і в тому, що Його Слово істинне і Він дотримується Свого Слова. Це означає цілком довіряти і покладатися на Бога і Його Слово.

Слова «вірити» і «віра» походять від одного і того самого грецького слова. Греки у слово «вірити» вкладали значення повного посвячення і підкорення людини Богу, Христу, Його Слову, довіри Йому у всьому, прийняття Його і покори Його Слову (Дії 16:31, розширений переклад).

Біблійне визначення віри знаходимо в Євреїв 11:1. Відзначимо декілька перекладів. «Віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого» (Авторизована версія).

«Віра означає, що ми впевнені в тому, на що сподіваємося, і переконані в тому, чого не бачимо» (переклад Моффатта).

«Віра – це гарантія (підтвердження, документ) того, на що ми надіємось; це доказ речей, яких ми не бачимо, і переконання в їх реальності; віра сприймає за реальний факт те, що не виявлене нашим чуттям» (Розширений переклад)

Отже, віра – це основа, що підтримує життя віруючого. Вона є гарантією і впевненістю, які ми маємо у Божому Слові. Віра – це свідчення і внутрішнє переконання у реальності речей, які ми не бачимо, але які вічні.

**(2) Віра – це духовне чуття**

Так само, як у фізичному світі існують п’ять чуттів: зір, слух, нюх, дотик, смак, існують і духовні двійники цих чуттів. Ці духовні чуття потрібно використовувати. Розглянувши наступні тексти з Писання, ми побачимо, як Біблія використовує ці «духовні чуття» (Псалмів 34:8, 45:8; Матвія 5:8; Дії 17:27-28; Об’явлення 2:11).

Віра – це духовне чуття. Вона торкається і сягає речей, які перебувають за межами фізичних чуттів, і фізичні чуття не можуть осягнути їх.

**(3) Віра в Бога через Христа**

Писання показує, що біблійна віра – це віра в Бога через Христа (Дії 26:20-21). Через «віру в себе» людина повністю залежить від людини, від того, яка вона і що вона може робити. Через «віру в Бога» людина повністю залежить від Бога, від того, Хто Він і що Він може робити у Христі.

**г. Джерело істинної віри**

Є тільки одне істинне і правдиве джерело віри – Слово Бога. Якщо віра не грунтується на Слові, вона не зможе витримати бурі і життєві випробування. Ключовий текст цього факту – Римлян 10:17: «Тож віра від слухання, а слухання через Слово (грецьке «рема») Боже».

По-справжньому слухати Слово – це значить слухати, як Господь Ісус Христос промовляє до серця Духом. Живим Словом є Христос Божий. Він – Автор і Виконавець нашої віри (Євреїв 12:1-2). Джерело істинної віри – Христос, живе Слово, і Біблія – написане Слово. Написане Слово має стати животворним Словом, щоб витворити правильну віру. Вивчення «героїв віри» з Євреїв 11 показує, що кожен з них отримував віру завдяки Слову від Бога, а отже, треба бути тим, ким були вони, і чинити те, що чинили вони.

Віра, як і покаяння, має три аспекти:

1. **Інтелектуальний елемент**

Неможливо мати віру без знання, проте можливо мати знання без віри. Коли людина чує слово віри, вона отримує знання про Бога, про Христа, про спасіння і відкуплення. Це потрібно для того, щоб прийшла віра, а не розумова згода, як було зазначено раніше (Якова 2:19; Євреїв 11:6; Римлян 10:17; Псалмів 9:10).

1. **Емоційний елемент**

Це реакція серця на істину Євангелія. Почуття не треба приймати за віру, хоча віра включає почуття. Божий порядок – факт, віра і почуття, а не навпаки. Життя християнина не повинно керуватися почуттями, але і не може без почуттів обійтися. Віра міцно ґрунтується на факті Євангелія, а не на почуттях. Почуття будуть йти слідом за вірою (Псалмів 106:12-13; Матвія 13:20-21).

1. **Волевий елемент**

Євангеліє дає просвітлення розумінню. Воно наповнює вірою і радістю наші серця і приводить волю в належний стан. Волевий елемент у вірі тісно пов’язаний із волевим елементом у покаянні, де серце і воля підпорядковуються Господу. Відбувається дія доручення, коли людина доручає себе Господу Ісусу Христу для спасіння.

Як у покаянні, так і у вірі присутні божественний і людський аспекти. Віра – дар Божий для тих, хто кається, і відповідь грішника, що кається, на Божу благодать (Єремії 31:18; Дії 3:26, 3:19, 11:18; Єзекіїля 33:11; Луки 22:32; Ефесян 2:5-8).

**д. Аспекти віри**

Новий Заповіт вказує на те, що існують різні аспекти віри і що віруючий має переходити від «віри до віри», доки не прийде до повноти Сина Божого (Римлян 1:17).

Зазначимо ці п’ять аспектів віри з відповідними текстами з Писання

1. **Спасаюча віра**

Спасаюча віра – це Божий дар для грішника, який кається, щоб він міг спастися (Ефесян 2:8). Це значить повністю покладатися на Христа для спасіння. Цей аспект віри – це пасивна віра. У цьому випадку людина довіряє Христу і Його Слову для спасіння (Євреїв 11:32-35). Приклади такої віри можна знайти в Євреїв 11:4; Луки 7:50; Діях16:31.

1. **Плід віри**

Про цей аспект віри говориться як про плід Духа. Це – більш активна віра. Це віра з послухом. Пасивна віра довіряє Слову, але нічого не може чинити. Активна віра кориться Слову, коли Бог промовляє його (Євреїв 11:8-10, 17-19, 28, 30,-31; Луки 5: 4-6; Галатів 5:22).

1. **Дар віри**

Про цей аспект говориться як про дар Духа (1 Коринтян 12:1-13). Він перераховується у списку дев’яти духовних дарів і є надприродним наділенням віри для чудотворення. Ця віра включає в себе проголошення Слова. Вона надається членам Тіла Христового «з Його волі». Цей дар не треба плутати з іншими аспектами віри (Євреїв 11:29; Числа 20:8; Ісуса Навина 10:12-14; 1 Царів 17:1, 14; Матвія 17:20-21; Марка 11:12-14, 22-26).

1. **Доктринальна віра**

Цей аспект віри часто називається просто «вірою». Це, головним чином стосується доктринального об’явлення Бога. Це Слово віри, Слово Євангелія. Це відноситься до всіх, взятих разом, об’явлень Бога в усій Біблії і усієї біблійної доктрини. Це «віра», яка була раз дана святим і за яку ми повинні боротися (Юди 3; Ефесян 4:5, 11; 1 Тимофія 6:10; 2 Тимофія 4:1, 6:10; Дії 14:22, 6:7; Колосян 1:23, 2:7).

**(5) Досконала віра**

Досконалу віру ще називають «духом віри» (2 Коринтян 4:3; Псалмів 116:10; Якова 2:22). Цей аспект віри проявиться, коли святі стануть досконалими, коли всі сумніви і міра невірства будуть вигнані з серця. Саме тоді Слово стане тілом у віруючому і невірство не буде більше проявлятися, оскільки всі прийдуть до повноти віри.

Саме таким чином віруючий буде переходити «від віри в віру». Ісус був Словом, яке стало тілом, і в Ньому не було знайдено ніяких елементів сумніву чи невірства. Саме це і є волею Божою для Його людей. Невірство прийшло через падіння, через те, що людина послухала слово невірства з уст змія (Буття 3:1-6). Віра приходить через відкуплення, через слухання слова віри з уст Господа Ісуса.

**д. Ступені віри**

Коли грішник, що кається, приймає Христа як свого Спасителя і отримує спасаючу віру, тоді він повинен перейти до життя віри. Праведні житимуть вірою (Авакума 2:4).

Біблія вказує на те, що існують ступені, або міри віри. Божа воля – щоб усі рухалися далі життям віри і щоб дійсно переходили від віри у віру. Це можливо тільки за умови, коли людина буде підтримувати життя віри завдяки особистим стосункам з Христом і Його Словом, яке є джерелом тривалої віри. Зазначимо ступені віри, про які згадується в Писанні.

(1) Відсутність віри (Повторення Закону 32:20; Марка 4:40).

(2) Мала віра (Матвія 8:26, 14:31).

(3) Слаба віра (Римлян 14:1).

(4) Мертва віра (Якова 2:17).

(5) Даремна віра (1 Коринтян 15:14).

(6) Велика віра (Луки 7:9).

(7) Повнота віри (Дії 11:24).

(8) Непохитна віра (Колосян 2:5).

(9) Багата віра (Якова 2:5).

(10) Нелукава віра (1 Тимофія 1:5).

(11) Сильна віра (Римлян 4:19-20).

(12) Міра віри (Римлян 12:3-6, 1:17).

Віру, як і покаяння, необхідно підтримувати протягом життя віруючого, якого Бог веде і скеровує стежками справедливості. Святий Дух завжди дає нам світло. І коли ми ходимо у світлі, тоді є потреба для постійної підтримки покаяння і віри. Віру не потрібно розглядати як роботу, але як канал, через який віруючий отримує від Бога все, що необхідно. Спасіння, посвячення, перемога і духовне життя приходять до віруючого завдяки вірі.

11-й розділ Послання до євреїв називають «розділом віри». У ньому йдеться про характер і подвиги героїв віри в біблійні часи. Ісус – Автор і Виконавець їхньої і нашої віри. Усі святі повинні постійно «дивитись на Ісуса» до завершення перегонів (Євреїв 12:1-2).

**3. Впевненість у спасінні**

Бог бажає, щоб на основі покаяння віруючий отримав впевненість у спасінні. Багато християн ніколи не прийдуть до цілковитої впевненості в спасінні через різноманітні перешкоди, які ми розглянемо в цьому розділі.

**а. Визначення**

Словник пояснює поняття «впевненість» як «свободу від сумнівів, стійкість розуму, довіру, бути впевненим, впевнитись». Воно також визначається як «застава чи гарантія; стан впевненості чи переконливості, безпека». Теологічно ми можемо сказати, що впевненість у спасінні – це внутрішнєзнання того, що Бог у Христі нам простив і прийняв у Своєму улюбленому Сині (Ефесян 1:5).

**б. Розширене значення**

Писання вчить, що віруючий повинен мати впевненість у спасінні і Божому прийнятті. Павло проповідував Євангеліє із «цілковитою впевненістю» (1 Солунян 1:5). Він також свідчив: «Я знаю, в Кого увірував, та впевнився, що має Він силу заховати на той день заставу мою» (2 Тимофія 1:12). Таким впевненим і безпечним у Христі був Павло. Іван у своєму посланні вживав слово «знати» більше 40 разів і запевняв, що віруючий може знати про своє спасіння і прийняття Богом через Христа. Це не припущення, коли у віруючого є впевненість в обітниці Божі через Христа (1 Івана 2:3, 20, 29, 3:14, 19-21, 24, 4:6, 16-17, 5-18).

Павло у своїх посланнях вчить нас про три аспекти впевненості.

(1) Віруючий повинен мати повну впевненість у вірі для спасіння (Євреїв 10:22).

(2) Віруючий повинен мати повну впевненість у розумінні (Колосян 2:2).

(3) Віруючий повинен мати повну впевненість у надії до самого кінця (Євреїв 6:11).

Віруючий переживає таку впевненість вічно, завдяки миру і праведності в Господі Ісусі Христі (Ісаї 32:17), Якого Бог воскресив із мертвих (Дії 17:31).

**в. Шляхи до впевненості**

Віруючий може різними шляхами отримати внутрішню впевненість у спасінні через покаяння і віру.

(1) Свідчення **Слова Божого**. Це зовнішній доказ і свідчення, «бо написано» (1 Івана 5:1-2, 2:3, 13-14, 20-21, 29, 5:15-20; Івана 3:36, 5:24).

(2) Свідчення **Святого Духа**. Це внутрішній доказ. Той, хто вірує, має свідчення в собі (1 Івана 5:9-12, 3:19; Івана 16:8; Римлян 8:16; Галатів 4:6; 2 Коринтян 1:2). Святий Дух засвідчує нашому духу, що ми народилися згори і є дітьми живого Бога.

(3) Свідчення **чистого сумління**. Це також внутрішнє свідчення. Павло міг говорити про те, що його сумління свідчило через Святого Духа (Дії 24:16; Римлян 9:1; 1 Петра 3:21).

(4) Свідчення **християнського життя**. Життя людини повинно бути у гармонії зі Словом Божим. Це зовнішній доказ внутрішнього христоподібного життя. Таке життя також додає серцю впевненості перед Господом (1 Івана 3:14; 2 Коринтян 13:5).

**г. Перешкоди на шляху до повної впевненості**

Далі коротко зазначимо деякі з основних перешкод і явищ, які викрадають у віруючого повну впевненість у спасінні.

(1) Сумніви та невірство (Марка 11:22-24).

(2) Відсутність духа прощення (Марка 11:25-26).

(3) Духовна млявість і теплість (Об’явлення 3:15-16).

(4) Засмучування Святого Духа (Ефесян 4:30-31).

(5) Дозвіл дияволу викрасти у нас впевненість (Івана 10:10; Якова 4:7).

(6) Невиконання Божої волі (Луки 12:47-48).

(7) Лихе товариство (Приповісті 4:14; 1 Коринтян 15:33).

(8) Любов до світу (1 Івана 2:15-17; Якова 4:4).

(9) Поразка у підтриманні стосунків любові з Христом (Об’явлення 2:4).

(10) Свідомий гріх (Євреїв 10:25-29).

(11) Ходіння видінням, почуттями а не вірою (2 Коринтян 5:7).

(12) Непослух Слову Божому (Євреїв 5:8-9; Дії 5:29, 32).

**4. Непохитність і безпека**

Відносно непохитності і безпеки святих існують дві основні думки.

**а. Безумовна безпека**

Цей погляд вважає, що Біблія вчить про безумовну безпеку віруючого. Він дотримується думки, що доктрину непохитності слід розглядати як факт, що саме Бог через Свою нездоланну благодать наполегливо продовжує роботу відкуплення зі святими, доки воно повністю не здійсниться. Згідно з цим поглядом віруючий має вічне життя; як тільки він народився згори у сім’ю Божу, він ніколи не зможе стати ненародженим, незалежно від того, яким життям він живе. Велика увага в цьому погляді надається Божому суверенітету. Це підтримується наступними текстами з Писання: Івана 3:15, 17:12, 10:27-30; Римлян 11:29; Филип’ян 1:64; 2 Солунян 3:3; 2 Тимофія 1:12, 4:18; Ісаї 45:17; Євреїв 5:9, 9:12; Юди 23-24.

**б. Умовна безпека**

Цей погляд вважає, що Писання вчить про умовну безпеку віруючого. І дотримується думки, що доктрина непохитності залежить не лише від Бога, але й від людини. Мова йде про те, що Бог не буде примушувати людей спасатися чи йти в небо проти їх власної волі (Івана 1:12-13). Далі говориться, що віруючий може занепасти під час відступлення, і якщо він не повернеться до Господа, то може впасти у відступництво і навічно загинути. Особлива увага в цьому погляді, приділяється саме фактору людської відповідальності. Цей погляд підкріплюється наступними текстами з Писання: 1 Хроніки 28:9; 1 Самуїлова 25:1-44; Єзекіїля 3:30, 33:12; Матвія 7:24-25, 25:1-46; Івана 15:2-6, 17:12; 1 Тимофія 1:19; Євреїв 4:1, 6:1-6, 10:23-29; 1 Петра 5:8; 2 Петра 2:20-22; 2 Солунян 2:1-12.

Треба завжди дотримуватися належного співвідношення між божественним суверенітетом і відповідальністю людини. Якщо надавати перевагу благодаті і суверенітету, то можна впасти у фаталізм, безтурботність і беззаконня. Якщо ж надавати перевагу відповідальності людини, то це може призвести до буквального виконання вчинків і легалізму. Потрібно уникати обох крайностей. Павло вчить віруючого: «Зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і бажання, і чин за доброю волею Своєю» (Филип’ян 2:12-13).

Писання презентує два напрямки істини. Перший напрямок вказує на безпеку віруючого у Христі; другий – на відповідальність віруючого за те, щоб залишатися непохитним у Христі. Ці напрямки сходяться в один, який дає і зберігає баланс.

Розглянемо ці два напрямки і обговоримо, що Писання вчить про наполегливість святих і безпеку, яка міститься в наполегливості.

**в. Наполегливість святих**

Писання містить багато закликів до віруючого про наполегливість в Господі і постійність у Слові. Писання також багато разів попереджає про небезпеку відступлення (звернення з божественного шляху) і відступництва від віри. Розглянемо тексти з Писання, які заохочують святих до наполегливості і застерігають від відступлення і відступництва.

Слово «бути наполегливим» означає «залишатися в розпочатому бізнесі чи підприємництві». У богослов’ї це означає «продовжувати перебувати в стані благодаті». Господь Ісус настановляв Своїх учнів залишатися в Його Слові і перебувати в Ньому. В Івана 8:31 Він сказав наступне: «Як у Слові Моїм позостанетесь, тоді справді Моїми учнями будете». Слово «позостатись» означає «перебувати в певному місці, стані, стосунках або очікуванні». Воно перекладається як «перебувати, продовжувати, жити, зберігатися». Отже, віруючий повинен залишатися у Слові Христовому, перебувати, продовжувати жити, зберігати цей стан благодаті. Віруючий покликаний:

(1) Перебувати у вірі (Дії 14:12; Колосян 1:23).

(2) Перебувати в благодаті Бога (Дії 13:43).

(3) Перебувати в любові Христа (Івана 15:9; Матвія 23:35-41).

(4) Перебувати в добрості Божій (Римлян 11:22).

(5) Перебувати в молитві (Колосян 4:2).

(6) Перебувати у вірі і любові (1 Тимофія 2:15).

(7) Перебувати у Слові (Івана 8:31; 2 Тимофія 3:16).

(8) Перебувати в Отці і Сині (1 Івана 2:24).

(9) Перебувати в апостольській науці (Дії 2:42).

(10) Перебувати на виноградині (Івана 15:1-10).

**г. Небезпека відступлення**

Віруючому дано багато застережень щодо відступу чи зупинки слідування за Господом. Це не стосується непереродженої людини чи грішника. Усі ці застереження втрачають своє значення для віруючого, якщо не існує жодної ймовірності втратити стан благодаті. Ми відзначимо із Старого і Нового Заповітів деякі основні застереження щодо відступлення.

**(1) Старий Заповіт**

Одне зі слів, яке особливо вживається у Старому Заповіті і говорить про тих, хто перестав слідувати за Господом, є слово «відступати». Це слово Єремія вживає 13 разів (Єремії 2:19, 3:6, 8, 11-12, 14, 22, 5:6, 8:5, 14:7, 31:22, 49:4). Пророк Осія також декілька разів вживає це слово (Осії 4:16, 11:7, 14:4). Один раз це слово вживається у Книзі Приповістей (Приповісті 14:4). Значення цього слова – «віровідступництво, язичницький, похитнутися, повернутися, відступати» і перекладається як «відступництво, відвертатися». Воно походить від кореня, який означає «повернути назад». Таким чином, значення слова «відступництво» на івриті – «повернути назад або відвернутися, бути негнучким, впертим, вилучати, посковзнутися» або «віровідступництво». Треба зазначити, що пророк Єремія і пророк Осія зверталися до вибраної Богом ізраїльської нації, коли вживали це слово, щоб описати їх духовний стан. Це має стати застереженням для всіх Божих людей сьогодні.

**(2) Новий Заповіт**

Новий Заповіт не вживає слова «відступати», але, звертаючись до віруючого, вживає рівнозначні вислови.

**(а)** Ісус попереджав, що беззаконня пошириться, а любов (грецькою «агапе») багатьох охолоне. Це застереження про те, що любов віруючих в такий час може гаснути (Матвія 24:12).

**(б)** Ісус також застерігав не «оглядатися назад» і не ставати через це негідним для Царства Божого (Луки 9:62, 17:32).

**(в)** Павло говорив про тих, хто «розбився» у вірі (1 Тимофія 1:18-19).

**(г)** Петро також говорив про тих, хто пізнав шлях істини, але, все ж, повернувся назад, як свиня до болота і пес до своєї блювотини, і останнє для них буде гіршим за перше (2 Петра 2:20-22).

**(д)** Автор Послання до євреїв попереджає тих, хто «хитається на загибель» (Євреїв 10:38-39).

**(е)** Ісус говорив про віруючих, які стали, як «сіль, що ізвітріла» (Матвія 5:13 ).

**(є)** Ісус також говорив про гілки, що не приносили плоду і були зрізані з виноградини (Івана 15:2, 6).

**(ж)** Петро закликав віруючих показувати християнські чесноти, говорячи, що той, хто буде так робити, «ніколи не спіткнеться» (2 Петра 1:4-10).

**(з)** Віруючому наказано не «нехтувати таким великим спасінням» (Євреїв 2:3).

**(и)** Господь Ісус говорив про дерево, яке приносить лихі плоди. Він показав, що людина буде відома не тим, що кликала Його Господом, пророкувала, виганяла демонів або творила чудеса, але плодами святого життя. Цей текст Писання не стосується звичайних професорів чи неперероджених людей (Матвія 7:15-27).

**(і)** Як у Старому, так і в Новому Заповітах йдеться про імена, які були вилучені з книги життя. Якби таке було неможливим, тоді ці застереження були б недоцільними (Вихід 32:30-33; Об’явлення 3:5, 20:6, 14-15, 21:8, 22:18-19). Юда – приклад людини, ім’я якої було викреслене з книги життя (Дії 1:18-22; Псалмів 69:25-28).

**(ї)** Апостол Павло говорив про милість і суворість Бога як щодо євреїв, так і щодо язичників, прищеплених на оливковому дереві. Він говорив про суворість Бога до Свого народу, який впав через невірство і був відтятий, наче гілка від життя на оливковому дереві. Він попереджав віруючих із язичників, що вони пізнають добрість Бога тільки тоді, коли будуть «перебувати у добрості Бога, коли ж ні, то будуть відтяті» (Римлян 11:22, 16-26). (Дивись також Євреїв 3:6-7, 12, 14).

Отже, Старий і Новий Заповіти однаково, містять повчання і застереження щодо віровідступництва, ренегатства і відвернення від Господа після того, як людина пізнала Його. Ці тексти Писання стають даремними, якщо віруючий безумовно забезпечений.

**д. Небезпеки віровідступництва**

Необхідно зазначити відмінність між відступництвом і віроломством. Відступника можна закликати повернутися до Господа, і він може вернутися (Осії 4:16, 11:7, 14:4; Приповісті 14:14; Єремії 2:19, 3:6-12). Віроломник не може повернутись до Господа. Відступництво може спонукати до віроломства.

Відступництво відбувається не відразу, а поступово. Це віддалення від Бога. Воно відбувається таємно, спочатку внутрішньо, у серці, а вже потім виявляється зовні. Відступництво може бути частковим, неповним. Блудний син був «мертвий» і «загублений», коли перебував у далекому краї. Але через покаяння він повернувся до Отця (Луки 15:11-32).

Однак віроломство – це наступний крок після відступництва. Саме на цій стадії відбувається навмисне і свідоме відречення і відкинення Ісуса Христа. Це коли вони «вдруге розпинають Сина Божого та зневажають» (Євреїв 6:6). У Посланні до євреїв по-особливому говориться про віроломство, яке перевищує відступництво (Євреїв 6:1-9, 10:21-31). Слово «відпасти», що знаходимо в Євреїв 6:6 і 2 Солунян 2:3, походить від грецького слова «апостасіа», від якого ми одержали слово «віроломство». Інше слово в грецькій мові, що означає «падіння», – це слово «піпто», його значення – «спіткнутися, затинатися» чи «наштовхнутися» (Римлян 14:4; 1 Коринтян 10:12; Євреїв 4:11). Усі віруючі затинаються чи спотикаються час від часу, проте вони піднімаються і рухаються далі. Віроломник – це той, хто навмисне і добровільно відвертається від Господа, викидаючи Його зі свого життя, а отже, стає учасником «великого відступництва» або «великого віроломства» останніх днів.

Віроломство – це «гріх на смерть», за який не потрібно молитися (Івана 5:16). Далі подаємо два приклади відступництва і віроломства у Старому і Новому Заповітах.

**(1) Старий Заповіт**

**(а)** **цар Саул** відступив від Бога після того, як Бог повівся з ним по благодаті (1 Самуїлова 10:1-10, 16:22-23; 1 Хроніки 10:13-14).

**(б)** **цар Давид** відступив, але навернувся до Господа через щире покаяння (2 Самуїлова 11-12; Псалмів 32, 51).

**(2) Новий Заповіт**

**(а)** Апостол **Юда** став апостатом після того, як був покликаний до апостольського служіння (Матвія 10:1-4, 16:29; Івана 6:64-70; 13:1-30; Дії 1:15-25; Псалмів 41:9, 69:25-28).

**(б)** Апостол **Петро** відступив, але навернувся до Господа (Луки 22:31-34, 54-62; Марка 16:7).

**е. Причини відступництва**

Причин для відступництва багато, але їх можна звести до найважливіших:

1. Відсутність дотримання особистих і відданих стосунків із Господом (Об’явлення 2:1-7).
2. Відсутність духовної спостережливості (Марка 13:33).
3. Відсутність духовної ревності (Об’явлення 3:14-22).
4. Відсутність покори Слову і Духу Божому (Євреїв 5:9; Дії 5:32).
5. Відсутність молитви (Луки 22:39-46).
6. Відсутність духовної поживи Слова Божого (Псалмів 1).
7. Відсутність спілкування з Божим народом (Євреїв10:24-25).
8. Відсутність уникнення суєтності і світської дружби (1 Коринтян 15:33; 1 Івана 2:15-17; 2 Коринтян 6:14-18).
9. Відсутність належної покірності та чванство (Приповісті 18:12, 16:18; 1 Тимофія 3:6).

**є. Умовна безпека**

Писання вчить про стійкість святих. Застереження щодо відступництва і небезпеки віроломництва вказують на те, що безпека віруючого залежить від його послуху і віри в Господа Ісуса. Було сказано, що «Христос прийшов, щоб повернути людину до послуху, від якого Адам відступив».

Автор Послання до євреїв пише, що «Христос спричинився для вічного спасіння (грецьке «сотеріа» означає безпека, порятунок, певність, цілісність, здоров’я) для всіх, хто слухняний Йому» (Євреїв 5:9).

Викупне служіння Христа не звільняє людину від покори Божому Слову. Ця покора не примусова, але покора доброї волі. Покора є чи не головним законом безпеки для всіх створених істот. Не може існувати такого поняття, як безумовна безпека. Ангели в безпеці завдяки постійній покорі Божій волі і Слову. Ангели, які згрішили, ослухалися Закону Божого. Адам і Єва були в безпеці завдяки послуху Господньому повелінню. Вони згрішили через непослух (Римлян 5:12-21). Усі волеві істоти перебувають під одним основним законом, або наказом – під законом відданої і добровільної покори. Вічне життя отримують ті, хто вічно послушний. Розгляд текстів з Писання, перерахованих нижче, показує, що Бог покладає цю відповідальність на Свій народ, говорячи, що коли вони будуть слухатися Його голосу, тоді Він буде їм Богом, а вони будуть Його народом (Буття 22:18, 26:5, 27:8, 13; Вихід 19:5, 23:21-22; Повторення Закону 11:27-28, 30:2, 8:20; Єремії 7:23, 11:4; Дії 5:32; Євреїв 5:9; Римлян 6:17; 1 Петра 1:14, 22: Римлян 15:18).

Ісус вчив, що свідчення перебування в Його отарі таке: «Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за мною слідом вони ідуть. І я життя вічне дам їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із Моєї руки» (Івана 10:27-28). Обидва ці вірші вчать про умовну безпеку віруючого. Саме завдяки послуху і слідуванню за Пастирем вони отримають вічне життя і ніколи не загинуть.

Обов’язок вартового полягає в тому, щоб попереджати і грішних, і праведних, тих, хто назовні, і тих, хто всередині. Праведників застережено, щоб вони не відвернулися від праведності і не чинили беззаконня. Якщо він помре у своїх гріхах, то його праведність не буде згадана. Цей самий принцип знаходимо як у Старому, так і в Новому Заповітах. Вартовий має закликати віруючого наполегливо слідувати за Господом і залишатися у вірі, і оскільки він кориться Слову Господньому, його безпека від відступництва і віроломства повністю гарантована (Єзекіїля 3:17-21, 18:19-32, 33:1-20; Матвія 7:15-23; 2 Солунян 3:3; Юди 24-25; 1 Коринтян 10:13; Филип’ян 1:6).

Віруючий не повинен відступати чи відвертатися від віри, тому що Господь Ісус – наш Захисник і Заступник. Святий Дух – наш Утішитель, що перебуває в нас. Господь запевняє, що Він «може зберегти вас від упадку і поставити перед Своєю славою непорочними в радості» (Юди 24-25).

**5. Засоби благодаті**

Бог передбачив різні засоби благодаті, за допомогою яких віруючий може скористатися божественною силою, щоб залишатися віруючим, і владою для свого служіння. Говорячи про «засоби милості», ми маємо на увазі божественно-визначені шляхи, через які Святий Дух забезпечує божественною благодаттю і здібностями для християнського життя і служіння.

Хоч існують загальні засоби благодаті, коли Церква збирається разом, ми більш конкретно поговоримо про ті засоби благодаті, які доступні для кожного віруючого особисто. Два основні канали благодаті – це Слово Боже і молитва. Саме завдяки цим каналам Дух Святий збуджує, вповноважує і спонукує віруючого до дії. Нехтування цими засобами призводить до духовної немочі і неефективності. Апостоли постійно перебували у Слові і молитві (Дії 6:4).

**а. Слово Боже**

Слово Боже – це об’єктивне, безстороннє, проте непомильне і авторитетне об’явлення, дане людині.

Віруючий нехтує Словом Божим на власну загибель. Саме через Слово Господнє Бог розкриває Себе. Усе, що можна знати про Бога і про Його план творіння і відкуплення, міститься в Писанні. Це Слово – мудрість Божа, і віруючий покликаний жадати і прагнути цих істин. Це – Його життя і засіб існування в нас (1 Самуїлова 3:21; Приповісті 2:1-9; Йова 23:12; Псалмів 19:7-10, 119:47; Єремії 15:16; Єзекіїля 3:1-3; Матвія 4:4; Об’явлення 10:8-10).

**(1) Практичні цілі Святого Письма**

Практичні цілі Святого Письма складаються з шести частин. Святе Письмо корисне:

**(а) Для доктрини**

Ця книга є джерелом для істиної доктрини, визначаючи те, у що ми повинні вірувати (2 Тимофія 3:16).

**(б) Для докору**

Докір Писання служить захистом у житті (2 Тимофія 3:16; Ісаї 8:20; Івана 4:1; Єремії 23:31; Тита 1:9)

**(в) Для виправлення**

Писання виправляє і дисциплінує стиль життя віруючого (2 Тимофія 3:16; Тита 2:12).

**(г) Для виховання**

Розумний віруючий буде дбайливим щодо виховання у праведності, яку дає Писання (2 Тимофія 3:16; Псалмів 119:9; Михея 6:8).

**(д) Для утіхи**

Утіха і надія містяться в Писанні (Римлян 15:4; Ісаї 40:1; Івана 16:33; Єремії 15:16).

**(е) Для життя**

Людина живе Словом, яке діє завдяки написаному Слову. Це хліб життя (Івана 20:31; Матвія 4:4).

1. **Практичний підхід до Святого Письма**

Підхід віруючого до Святого Письма має бути тристороннім для того, щоб отримати всю користь від нього.

**(а) Спостережливість**

Віруючий, читаючи Слово Боже, повинен запитувати себе: про що воно говорить? Про що воно говорило людям, для яких було написано? Про що воно говорить майбутнім поколінням?

**(б) Тлумачення**

Віруючий, читаючи Слово, також має запитувати себе: що воно означає? Писання у цілому тлумачить Писання. Читач може запитати: що воно означало для автора і для слухачів того часу, коли писалась Біблія? Що це Слово означає для мене?

**(в) Застосування**

Тоді віруючий може запитати себе: яким чином я можу застосувати Слово у своєму особистому житті? Ціль спостереження і тлумачення – застосування. Як нестаріючі істини і принципи Божого Слова можуть стати ефективними в моєму житті? Це ціль Святого Письма. Якщо істину не застосовувати, вона залишиться красивою, але безжиттєвою теорією.

1. **Практичні застосування Святого Письма**
2. Яким чином Писання можна застосовувати на практиці? Практичне використання Писання як ефективного засобу благодаті можна знайти в наступних сферах. Віруючий повинен:

(а) Слухати Писання (Луки 11:28; Матвія 17:5).

(б) Читати Писання (Івана 5:39).

(в) Вивчати Писання (2 Тимофія 2:15).

(г) Розмірковувати над Писанням (Ісуса Навина 1:8; Повторення Закону 6:6: Псалмів 1:1-4).

(д) Вірити Писанню (Марка 1:15; Івана 4:50).

(е) Дотримуватися Писання (Ісуса Навина 1:8; Матвія 28:20).

(є) Коритися Писанню (Римлян 6:17; Ісуса Навина 2:7).

(ж) Навчати Писанню (Повторення Закону 6:7; Псалмів 78:5).

Слово Боже – це Слово, яке спасає і освячує, і воно дане нам як чудовий засіб благодаті (1 Петра 1:23; Псалмів 19:7; Римлян 1:16; 2 Тимофія 3:15; Івана 17:17).

**б. Життя молитви**

Другий основний засіб милості – це молитва. Як Слово – об’єктивне і зовнішнє, так життя молитви суб’єктивне і внутрішнє. Про молитву говориться як про подих духовного життя. Для віруючого вона є духовним контактом з небом. Духовне життя не може підтримуватися без молитви. Хтось дав молитві наступне визначення: «Молитва – це висловлене або не висловлене щире бажання душі».

1. **Наказ про молитву**

Молитва в Писанні – це не право вибору чи просто привілей, це наказ (Луки 18:1; 1 Солунян 5:17; 1 Тимофія 2:8; Колосян 4:2; 1 Коринтян 7:5; Ефесян 6:18). Пророк Самуїл вважав відсутність молитви гріхом (1 Самуїлова 12:23). Учні просили Христа навчити їх молитися, оскільки Іван вчив своїх учнів (Луки 11:1-4). Без молитви християнин непокірливий і безсилий. Апостоли постійно перебували в молитві, а відтак у Слові (Дії 6:4; Римлян 1:9; Колосян 1:9). Нехтування молитвою засмучує Господа (Ісаї 43:21-22; 64:6-7).

1. **Сутність молитви**

Сутність молитви пізнається через обговорення її окремих елементів. Окремі складники становлять саму сутність правдивої молитви. Молитва включає:

**(а) Поклоніння** – Псалмів 45:1-8; Ісаї 6:1-4; Матвія 14:33, 15:25, 28:9; Об’явлення 4:11; Матвія 6:9.

**(б) Покаяння** – 1 Царів 8:47; Неемії 1:6-7, 9:33-35: Даниїла 9:15; Ездри 9:5-15, 10:1.

**(в) Прохання** – Даниїла 2:17-18; 9:16-19; Івана 11:22; Матвія 7:7-12; Дії 9:29-30; Филип’ян 4:6; Псалмів 42:4, 62:8.

**(г) Благання** – Даниїла 6:11; Захарії 12:10; Луки 18:1-18; 1 Тимофія 2:1; Ефесян 6:18; Матвія 15:22-28.

**(д) Заступництво** – Дії 12:5; 1 Тимофія 2:1; Йова 42:8; Ісаї 59:16; 1 Самуїлова 12-23; Буття 17:18, 18:23, 32; Єремії 15:1; 1 Самуїлова 15:11, 35. Це включає молитву і заступництво за:

(I) Царство і волю Божу (Матвія 6:9-13 )

(II) Володарів при владі (1 Тимофія 2:2 ).

(III) Неспасенних (Луки 23:34; Дії 7:60).

(ІV) Новонавернених (2 Cолунян 1:11).

(V) Відступників (1 Івана 5:16).

(VI) Всіх святих (Ефесян 6:18, Якова 5:16).

(VІІ) Служителів Євангелія (Ефесян 6:19-20; 1 Солунян 5:25).

(VІІІ) Ворогів Євангелія (Матвія 5:44).

(IX) Хворих та нужденних (Якова 13-16).

(X) Особисте життя віруючого (Юди 20; Римлян 8:26-27).

**(е) Спільність** – Буття 18:33; Вихід 25:22, 31:18.

**(є) Подяку** – Колосян 4:2; Филип’ян 4:6; Ефесян 5:20; Псалмів 95:2, 100:4.

Хоча Божество бере участь у молитвах святих, та найсуттєвіший підхід для спокутування в молитві – це молитва до Отця через Сина Духом Святим (Ефесян 2:18). Приклад молитви в Дусі Святому до Отця і до Сина можна побачити в наступних текстах Писання – Неемії 4:9; Івана 16:23; Матвія 6:8; Дії 12:5, 7:59; 1 Коринтян 1:2; 2 Тимофія 2:22; Юди 20; Римлян 8:26-27.

1. **Час для молитви**

Біблія показує, що святі мали встановлений для молитви час, а також молитву в особливих випадках. Ісус жив життям молитви, тому що Дух молитви був завжди на Ньому. Віруючий може молитися у зазначений для цього час або ж у будь-який інший час. Він повинен підтримувати Дух молитви, який є життям молитви.

**(а)** Святі молилися **тричі на день**: вранці, вдень і ввечері (Даниїла 6:10; Псалмів 55:16-17).

**(б)** Деякі святі молилися **в** **інші встановлені часи** чи пори (Дії 3:1, 2:46, 10:9, 30).

**(в)** Іноді Ісус молився **всю ніч** (Луки 6:12).

**(г)** Іноді Ісус молився **рано-вранці** (Марка 1:35).

**(д)** Віруючі покликані молитися **завжди** (Луки 18:1; Ефесян 6:18; 1 Солунян 5:17).

1. **Положення тіла під час молитви**

Положення тіла під час молитви не таке важливе, як стан серця перед Господом. Писання не дає установки щодо положення тіла, проте наголошує на тому, що справжня молитва є ставленням духа.

**(а)** Хтось може **стояти** і молитися (Івана 17:1; Марка 11:25; Луки 18:13).

**(б)** Хтось може **стояти на колінах** і молитися (Луки 22:41; 1 Царів 8:54; Дії 20:36; Ефесян 3:14).

**(в)** Хтось може **лежати** **ниць** і молитися (Матвія 26:39).

**(г)** Хтось може **закрити лице руками** і молитися (1 Царів 18:42).

**(д)** Хтось може **лежати** і молитися (Псалмів 63:7).

**(е)** Хтось може **сидіти** і молитися (1 Хронік 17:16; 2 Самуїла 17:18; Дії 2:1-4).

**(є)** Хтось повинен завжди мати **дух, серце і стан** молитви. Це положення серця перед Богом незалежно від положення тіла (Юди 20; Римлян 8:26-27).

1. **Місце для молитви**

Немає такого місця де не можна було б молитися, проте Писання вказує на те, що в усіх має бути місце для молитви. Молитва звершувалася в наступних місцях:

**(а)** У **таємному** місці (Матвія 6:6; Даниїла 6:10).

**(б)** У **самотньому** місці (Марка 1:35).

**(в)** На **горі** (Матвія 14:23).

**(г)** У місці **зібрання** святих (Дії 1:14, 12:5, 20:36; Матвія 18:19-20).

**(д)** На **всякому** місці (1 Тимофія 10:8; 1 Коринтян 1:2). Єрусалим перестав бути місцем поклоніння після того, як Ісус сказав, що Отець шукає істинного поклоніння «в дусі та правді» всюди і скрізь (Івана 4:20-24).

**(6) Перешкоди для молитви**

Бог встановив певні передумови для того, щоб Він міг почути молитву. Без них молитва не буде допомагати, може перетворитися на гидоту, і Бог не зможе відповідати на неї. Відзначимо ряд суттєвих перешкод для дієвої молитви.

**(а)** Усвідомлений гріх (Псалмів 66:18; Ісаї 59:1-2; Івана 9:31).

**(б)** Умисна непокора Слову Божому (Приповісті 28:9; Захарія 7:11-13).

**(в)** Егоїстичні наміри (Матвія 6:5; Якова 4:3).

**(г)** Відсутність істинної віри (Якова 1:6-7; Євреїв 11:6).

**(д)** Ідоли в серці (Єремії 11:9-14; Єзекіїля 8:15-18, 14:1-3).

**(е)** Дух непрощення (Матвія 5:23-24, 6:12-15; Марка 11:25-26).

**(є)** Лицемірство (Приповісті 8:13: Малахії 1:6-10; Йова 27:8-9; Матвія 6:5).

**(ж)** Пихатість (Йова 35:12-13; Луки 8:9-14).

**(з)** Незгода в сімейних стосунках (1 Петра 3:7).

**(и)** Обкрадання Бога десятиною та пожертвами (Малахії 3:8-10).

**(і)** Відмова надавати поміч нужденним (Приповісті 21:13; 1 Івана 3:17, 19).

**(ї)** Відхід від Господа та Його шляхів (Єремії 14:10-12).

**(7) Допомога для молитви**

Писання надає конкретну добру допомогу віруючому для використання молитви як каналу божественної благодаті. Молитися потрібно наступним чином:

**(а)** Зі щирістю (Псалмів 145:18; Матвія 6:5).

**(б)** 3 вірою (Матвія 7:7, 21:22; Якова 1:6; Марка 11:24).

**(в)** Усвідомлюючи волю Бога (1 Івана 5:14; Матвія 26:39-42).

**(г)** У простоті (Матвія 6:7, 26:24).

**(д)** В єдності (Матвія 18:19-20).

**(е)** Ревно (Якова 5:7; Дії 12:5; Луки 22:44:).

**(є)** З визначеністю (Псалмів 27:4; Матвія 18:19).

**(ж)** З постійністю (Луки 18:1-8; Колосян 4:2; Римлян 12:12).

**(з)** Інколи з постом (Дії 13:2-3, 14:23).

**(и**) З подякою (Филип’ян 4:6).

**(і)** Духом (Ефесян 6:18; Юди; Римлян 8:26-27).

**(ї)** В ім’я Ісуса (Івана 16:23, 14:13-14).

**(й)** З відвагою (Євреїв 4:15-16).

**(к)** Обітницями Слова Божого як нашою основою і підставою (Матвія 7:7-11, 9:24-29; Луки 11:13; Даниїла 9:1-3; Єзекіїля 36:37).

**(л)** З помазанням і радістю (Матвія 6:16-18).

**(8) Приклади молитви заступництва**

Писання дає приклади святих, які молилися, а також приклади виголошених молитв. Дослідження цих молитов та їх результатів виявляють компоненти і силу молитви в житті цих людей, а також у долі людей і народів. Декілька визначних прикладів про великих воїнів молитви заступництва буде достатньо.

**(а)** Господь Ісус Христос – досконалий і неперевершений приклад молитви заступництва. Усе Його життя було життям непорушних стосунків з Отцем. Відомо багато прикладів молитовного життя Ісуса. Його найвище служіння тепер – молитва заступництва за Своїх (Івана 17; Євреїв 7:25; Римлян 8:34). Читайте також виноски про молитовне життя Ісуса в наступних текстах: Марка 1:35, 14:36; Євреїв 5:7; Луки 3:21-22, 5:5-16, 6:12-13, 9:18-22, 28, 22:39-46; Марка 6:46; Матвія 14:23, 26:36.

**(б)** Авраам служить прикладом людини молитви заступництва у своїх діях щодо Содому (Буття 18:19).

**(в)** Мойсей був великим заступником, готовим віддати життя за народ Ізраїлю (Вихід 32).

**(г)** Пророк Самуїл вважав за гріх поразку в молитві заступництва за народ (1 Самуїлова 15:23).

**(д)** Пророк Єремія був заступником за народ (Єремії 7:16, 15:1).

**(е)** Апостол Павло також був людиною молитви заступництва за церкви, які він заснував (Ефесян 1:16; Галатів 4:19). Молитви Павла в його посланнях відзначаються виразністю.

Далі буде видно, що заступник, головним чином, – це той, кого Бог покликав стати в проломі (Ісаї 59:16; Єзекіїля 22:30-31). Служіння молитви заступництва є виконанням того, що в Старому Заповіті символізувало золотий жертовник куріння в скинії Мойсея, а потім в Соломоновому храмі. І як фіміам мав постійно підніматися до Господа за завісою, так повинні підніматися молитви і клопотання святих за завісу справжньої небесної святині. Ісус Христос, великий Первосвященик, приймає молитви святих і передає їх Богу-Отцю (Вихід 30:1-10; Об’явлення 8:1-4, 11:1-2; Луки 1:5-26; Псалмів 141:1-2; Об’явлення 5:8). Тільки вічність розповість нам про результати в житті людей, які молилися. Віруючий отримав два чудові засоби благодаті – Слово і молитву, завдяки яким він тепер може вести переможне життя. У вічності всі молитви обернуться на хвалу.

**VII. ПЕРЕВАГИ ВІДКУПЛЕННЯ**

Побачивши послідовність і розвиток доктрини відкуплення у її необхідності, природі, походженні, дії, забезпеченні і застосуванні, ми на завершення перейдемо до розгляду переваг, які надає відкуплення. Ці переваги називаються різними, проте спорідненими словами, і кожне слово має свій особливий аспект істини. Оправдання, переродження, усиновлення, освячення, спасіння, прославлення і вдосконалення – це великі надбання, які отримує віруючий завдяки відкупленню.

**А. Переваги оправдання**

**1. Оправдання від гріха**

**а. Визначення**

Словник дає визначення слову «виправдовувати» як «довести чи показати невинність або відповідність із законом, правом; реабілітувати як справедливого; визнати вільним від вини і осудження; звільнити, очистити». А також «пробачити, очистити від вини; ставитися як до невинного; виправдати; проголосити праведним; оголосити виправдовувальний вирок». Теологічно Дж. Р. Грегорі в підручнику «Студент теології» (с. 166) говорить: «Оправдання можна визначити як дію Бога, якою Він приймає грішника, що покаявся і вірує у Христа на спасіння, як праведника».

1. **Іврит**

«Цо-дак» означає «робити правильним або праведним у моральному розумінні» (Буття 44:15; Вихід 23:7; Йова 9:2, 20, 11:2, 13:18, 25:4; Псалмів 51, 143:2; Ісаї 43:9, 26, 45:25, 53:11; 1 Царів 8:32; 2 Хронік 6:23).

1. **Грецька мова**

«Діакаіов» означає «робити праведним» або «показати, що людина праведна; знімати звинувачення, проголошувати невинним» (Луки 10:29, 16:15; Матвія 12:37; Дії 13:39; Римлян 2:13, 3:4, 20, 24, 26, 28, 30; 4:25, 5:1, 9, 16, 18, 6:7, 8:30, 33; 1 Коринтян 6:11; Галатів 2:16-17; 1 Тимофія 3:16; Тита 3:7; Якова 2:21, 24-25).

Отже, згідно з єврейською і грецькою думкою, виправдати – означає зробити праведним, зняти звинувачення, прощати провину. Це дія Бога, згідно з якою Він визнає праведником кожного, хто вірує в Ісуса.

**б. Розширене значення**

Праведний Бог може вимагати тільки праведності від Своїх творінь. Закон вимагає, щоб праведний Суддя землі виправдав праведних і засудив винних (Повторення Закону 25:1; Вихід 23:7; Ісаї 5:23; Псалмів 9:8). Коли Адам згрішив, він втратив своє правильне становище перед Богом. І тепер все людство винне і засуджене, тому що «немає праведного ані одного» (Римлян 3:10, 12, 23). Смертна кара за порушення святого Божого Закону має вступити в дію. Виникає велика проблема, яку висловив Йов: «Як оправдатися людині перед Богом?» (Йова 4:17, 15:14, 25:4). Яким чином людина може стати праведною перед праведним Богом?

Склалася альтернатива стосовно того, як людина могла шукати оправдання в Божих очах. Вона могла: (1) спробувати оправдатися тим, що вона може зробити чи ким бути, тобто оправдатися ділами; або (2) вірити Богу для оправдання по благодаті, задарма, тобто оправдатися вірою. Перший шлях неможливий для досягнення, тому що ніхто не може виправдатися перед Богом. Ніяка кількість добрих справ не може цього зробити, оскільки проблема захована в самій людині. Людина чинить так, як чинить, тому що вона така. Людина не є грішником через те, що вона грішить. Вона грішить тому, що була народжена грішником. Вона чинить неправедно тому, що вона неправедна.

Це одна з основних цілей, яку Бог мав на увазі, коли давав Закон Ізраїлю. Коли ізраїльтяни отримали Закон, вони сказали: «Все, що сказав Господь, ми виконаємо» (Вихід 24:7). І саме в цю мить, коли вони це сказали, вони стали на дорогу діл, власних зусиль і самовиправдання. Проте вони не розуміли стану свого грішного серця і того, що самовиправдання перед Богом неможливе. Протягом 1500 років Бог давав можливість Своєму обраному народу довести собі і всьому світу, що ніхто не може виправдатися ділами Закону і ніхто не може виправдати себе. Якби людина могла виправдати себе, то вона мала би чим похвалитися, але не перед Богом (Римлянам 4:1-4).

Великою трагедією став факт, що євреї неправильно зрозуміли ціль Закону, який повинен був стати «виховником» і привести їх до Христа (Римлян 10:3-4). Старий Заповіт повинен був привести їх до Христа. Проте вони не прийшли до Нього, але відкинули Його, коли Він прийшов до них (Галатів 3:23-25).

Праведність грішної людини – наче поплямована одежа перед Богом (Ісаї 64:6). Праведність від Закону через власні зусилля Бог також не приймає (Филип’ян 3:9-10).

І тільки завдяки благодаті людина може бути оправдана перед Богом. Бог Сам повинен оправдати людину безплатною благодаттю. Тут виникає проблема, яка стосується гріховності людини і моральних властивостей Бога. Як Бог може оправдати грішного, а Сам залишитися праведним (Римлян 3:26)? І це було Божою проблемою: як оправдати грішника, не оправдуючи його гріха? Як може Бог ставитися до грішника як до праведної людини?

Павло отримав цінне відкриття від Бога у відповідь на це запитання, а також на запитання Йова і всього людства. Божа благодать і любов знайшли шлях через смерть Христа. Через Свою заступницьку смерть Христос спокутував нашу вину, задовольнивши вимоги Закону, і, як Праведник, сплатив ціну за гріх (Ісаї 53:5, 11; 2 Коринтян 5:21; Римлян 4:6, 5:18-19). Його смерть стала нашою смертю, а Його праведність – нашою праведністю. Єдиним способом людина може стати праведною – коли Бог забезпечить її цією праведністю. Це Він здійснив через Христа. Єдина надія людини – прийняти це забезпечення. Людина не може заплатити за праведність, тому що вона повинна їй зарахуватися, а потім із нею сплестися і в ній проявитися (Римлян 1:16-17; 1 Коринтян 1:30; Єремії 23:6, 33:15; Об’явлення 19:8, 3:4).

Божа благодать тепер може діяти, тому що Божий Закон був повністю задоволений у спокутній смерті Христа. Бог тепер може бути справедливим і Таким, Який виправдовує кожного, хто вірує в Ісуса. Все це відноситься до істини оправдання.

Доктрина освячення включає в себе три аспекти: помилування або відпущення кари за гріх; зарахування праведності; і правильне становище перед Богом. Це схоже на «потрійну нитку», яка не може порватися. Розділити їх – означає зруйнувати чи анулювати істину оправдання.

**3. Помилування від покарання**

**а. Визначення**

Слово «помилувати» означає «вибачати, звільняти, визволяти когось від кари; дія, яка передає законне прощення». Воно також тлумачиться як: «звільняти людину від покарання; не карати за злочин чи правопорушення; виправдовувати, звільняти». Слово «помилувати», власне, так перекладається тільки в Старому Заповіті, у той час як слово «прощення» в Новому Заповіті передає саму істину. Далі розглянемо ці споріднені слова.

1. **Іврит**

**(а)** **«Нах-со»** означає «відміняти» (вирок) (Вихід 23:21; 1 Самуїлова 15:25; Йова 7:21; Михея 7:8).

**(б)** **«Со-лах»** означає «прощати». Перекладається як «помилувати» (Вихід 34:9; Числа 14:19-20; 2 Царів 5:18, 24:4; Псалмів 25:11; Ісаї 55:7; Єремії 5:1, 7, 33:8, 50:20; Плач Єремії 3:42). Перекладається як «прощати» (1 Царів 8:30, 34, 36, 39, 50; 2 Хроніки 5:21, 25, 27, 30, 39). Перекладається як «щадити» (Повторення Закону 29:20).

1. **Грецька мова**

**(а) «Афіємі»** означає «пускати», перекладається як «прощати» (Матвія 6:12, 14-15, 9:6, 18:21, 35; Луки 5:21, 24, 11:4; 1 Івана 1:9; Якова 5:15).

**(б) «Карізомаї»** означає «надавати милість безоплатно через доброту, милувати або визволяти», перекладається як «наданий, великодушно прощений; бути наданим, віддати, дарувати, простив, прощений» (Луки 7:21; Дії 3:14, 25:11, 16; 1 Коринтян 2:12; Ефесян 4:32; Колосян 2:13, 3:13). Отже, слово «помилувати» означає: «скасувати вирок, вибачити, дарувати по милості, милувати, відпускати, визволяти чи рятувати».

**б. Розширене значення**

Слово «помилувати» викликає в уяві картину залу суду. Грішника поставили перед судом, де розглядається його справа. Вирок: «Винний», і виголошується покарання через смертну кару (Римлян 3:19). І в той час, коли оголошена смертна, кара і в’язня доставили до в’язниці, з’являється людина у в’язниці із звісткою про безоплатне помилування. Хтось взяв кару злочинця на себе і вмер замість нього. Ісус взяв смертну кару грішника на хрест. Тепер кожному пропонується безоплатне помилування. Але щоб помилування відбулося, грішник повинен прийняти його.

В оправданні людина, яка вірує в Христа, отримує прощення гріхів, або звільнення від кари за гріх. Грішник помилуваний. Оскільки Господь Ісус поніс гріхи людей, Він також поніс і кару за це. Тепер Бог звільняє від покарання тих, хто довірився Христу. Помилування і оправдання – це споріднені слова. Обидва вони юридичні терміни. Помилування не можна відділяти від оправдання, оскільки воно є невід’ємною частиною оправдання. Бог не просто так милує чи звільняє винного, бо це було б несправедливо. «Душа, що грішить, – вона помре» (Буття 2:17; Єзекіїля 18:4). Смертний вирок за гріх був вже винесений. Гріх повинен бути засуджений. Бог дав Свого Сина, Який був досконалим, безгрішним і праведним. На Голгофі всі гріхи світу були зараховані Йому. Він зайняв місце винного грішника і вмер смертю грішника (Івана 3:16; Римлян 5:6-8). За вину, за гріх було заплачено. Вирок Закону був виконаний на Христі. Святість Бога була збережена, справедливість Закону відстояна. Тепер Бог може пропонувати кожному грішнику безоплатне помилування у Христі. Отже, грішники були помилувані не тому, що Бог простив їх гріхи через Свою великодушність, а тому, що кара за гріх була сплачена смертю Христа. Гріх був скасований через заступницьку жертву. Бог може помилувати тільки те, що було засудженим, і все було засудженим у Христі.

**в. Пояснення**

Напевно, найяскравіший приклад – Варавва. Варавва був злочинцем, засудженим на смерть, і чекав на свою смерть у в’язниці. На свято Пасхи Варавву відпустили, а Ісус вмер замість нього. Варавва отримав безоплатне помилування. Смертний вирок був знятий з нього, тому що Ісус на Голгофі поніс його кару (Луки 23:17-26). На цьому прикладі ми бачимо, що зробив Ісус для всіх грішних і винних людей. Тепер усі повинні прийняти помилування, яке безвідплатно пропонується. Тільки прийняте помилування може принести результат у житті людини. Помилування, або прощення доступне через Христа для всіх людей.

1. Господь простить всім, хто щиро звернеться до Нього (1 Царів 8:30-39: 2 Хронік 6:21-27; Псалмів 25:11; Єремії 33:8).
2. Господь повністю помилує тих, хто навернеться до Нього (Ісаї 55:7).
3. Помилування, або прощення – це частина обітниці Нового Заповіту в останні дні (Єремії 31:31-34; Псалмів 103:3).
4. Священику біля вівтаря жертви було наказано проголошувати помилування, або прощення над кожним ізраїльтянином, який приходив до вівтаря з вірою і покорою (Левит 4:20, 26, 31, 5:10-16, 19:22; Числа 15:25-28).
5. Ісус Христос – наш великий Первосвященик, Творець Нового Заповіту, і завдяки Його жертві і факту, що Він взяв на Себе нашу кару, тепер помилування доступне всім, хто приймає його (Псалмів 130:4; Даниїла 9:9; Марка 2:5; Луки 7:47-48; Римлян 4:7; Ефесян 4:32; Колосян 2:13; Якова 5:15; Івана 2:12, 1:9).

**3. Зарахування праведності**

**а. Визначення**

Слово «зарахувати», як і слово «примирення», – це бухгалтерський термін. Воно означає «записувати, зараховувати на чийсь рахунок». У теологічному значенні це «дія, завдяки якій Бог зараховує Свою праведність на наш рахунок». Визначальний розділ Павла про «зарахування» ми знаходимо в Римлян 4. Тема цього розділу – «зарахована праведність». Праведність була зарахована на рахунок того, хто вірує в Ісуса.

Грецьке слово «логізомаї» вживається приблизно 11 разів у цьому визначальному розділі. Воно перекладається як «залічено» (вірші 3, 5), «зараховано» (вірші 4, 9-10) і «приписувати» (вірші 6, 8, 11, 22-24). Воно означає: «нараховувати, порахувати, розрахувати».

**б. Розширене значення**

Як раніше вже зазначалося, з моменту падіння Адама відразу постала найбільша проблема: яким чином людина може оправдатися перед Богом (Йова 25:4, 15:14, 4:17, 9:1). Коли Адам згрішив, усе, ким він став, і все, що він зробив, було «зараховано» усій майбутній людській расі. Гріх залишив дебет у книзі (Буття 3:1-16, 2:17; Римлян 5:12, 6:23). «В Адамі» всі згрішили і всі померли духовно і фізично (1 Коринтян 15:22).

Коли Христос помер на Голгофі, гріх Адама і всього людства був «зарахований», тобто покладений на рахунок Христа. Саме через те, що Бог зарахував наш гріх Христу, Він за нас зазнав покарання через смерть. Усі наші борги були переведені на Нього, але Він погасив всі ці борги Своєю смертю (Івана 1:22; Ісаї 33:4-6; 2 Коринтян 5:18-21). Христос «був зарахований (віднесений, порахований) до злочинців» (Луки 22:37).

В оправданні праведність Христа тепер зараховується тим, хто увірував. Так само, як наш гріх був зарахований Христу, Христова праведність зараховується нам. Активи Христа переведені нам. Його праведність надається нам кредитом, кладеться на наш рахунок (Псалмів 32:8; Римлян 4:8; 2 Коринтян 5:21; Филип’ян 3:8-9). Бог більше не зараховує нам гріхів, ми вважаємося праведністю Бога «у Христі». Бог не порушує Своєї праведності чи справедливості, коли проголошує нас праведними. Він може це проголосити тому, що наші гріхи, наша неправедність, провина і кара за це були зараховані Христу на хресті. Тепер праведність Христа (праведність Безгрішного) зараховується тим, хто вірить у Нього. Оправдання проголошує грішника офіційно невинним, звільняючи його від осудження. Помилувана людина тепер проголошується праведною, бо вона увірувала. Вона проголошена праведною, тому що праведність зарахована їй. Саме тому Бог може бути «справедливим і виправдовувати тих, хто вірує в Ісуса» (Римлян 3:26). Бог приймає нас як праведних завдяки праведності Христа. Саме це і вважається помилуванням і зарахуванням.

**4. Зміна становища**

Помилування стосується звільнення від кари за гріх, але помилування залишає людину неправедною. Суддя може помилувати злочинця, але він не буде вважатися праведною людиною в очах суспільства. Оправдання, однак, проголошує помилуваного праведним. Це означає почати з чистого листка і бути відновленим на позиції правильного становища перед Богом. Оправдання – це зміна становища. Це означає бути поставленим у правильне становище перед Богом. Можна сказати, що завдяки тому, що грішник помилуваний і праведність Христа зарахована йому вірою в Ісуса, це змінює його становище.

Після перебування в «Адамі», у стані ворожнечі і осудження, людина тепер «в Христі», у новому становищі перед Богом. Вона поставлена в правильне становище, вона відновлена для Божої прихильності і спілкування. Коли Адам згрішив, він втратив своє становище перед Богом, але тепер офіційне становище людини відновлене і вона може не соромлячись перебувати в Божій присутності, тому що Бог бачить її «у Христі».

**5. Підсумок**

Це можна проілюструвати невід’ємними частинами оправдання, точніше, тим, що мало місце у Мойсеєвій системі. Розглянемо це в символічному, історичному і доктринальному аспектах.

**а. Символічний аспект**

Помилування, зарахування і становище можна побачити в системі жертвоприношень Закону. Попри те, що Закон сам по собі не може оправдати, доктрина оправдання була там символічно представлена. Приноси і жертви за гріх, які віддавали ізраїльтяни, включали в себе церемонію покладання рук. У цій дії гріхи винного ізраїльтянина зараховувалися невинній і непорочній тварині. Неправедність ізраїльтян була покладена на рахунок тварин (Левит 1-7). Це саме було істиною і в зворотному напрямку, коли невинність і досконалість жертви цією самою дією ототожнення зараховувалися на рахунок ізраїльтянина. Отже, невинний помирав за винного, безгрішний – за грішного. Кара за гріх переносилася на досконалу і непорочну жертву, а ізраїльтянин ставав вільним. Його гріхи прощалися. Він отримував безплатне помилування, і Бог приймав його як праведного завдяки смерті іншого.

Покладання рук на жертовного козла відпущення і на Господнього козла також ілюструє доктрину про переміщення вини на жертву (Левит 16). Покладання рук у Писанні теж призначалося для благословення, зцілення і висвячення. Це виявляє істину зарахування і ототожнення. Тобто це перенесення добра або зла на причетну до цього людину (Буття 48:1-2; Марка 10:13; Луки 24:50; Дії 5:12, 28:8; Євреїв 6:1-2). Отже, помилування, зарахування і становище праведності були передбачені в Законі Мойсея.

**б. Історичний аспект**

Усе, що мало місце в системі Старого Заповіту, було звіщено символічно, щоб Христос здійснив це історично. Це відображено в Євангеліях. Через Свою досконалу смерть Христос виконав і скасував систему жертвоприношень Старого Заповіту. Христос, як праведний і безгрішний, став гріхом за нас і відповідно до цього був засуджений, прийнявши на Себе вирок смерті. Хрест Христів став місцем помилування, зарахування і перебування для всіх, хто вірує в Нього.

**в. Доктринальний аспект**

Цей аспект викладається, в основному, у посланнях Павла. Ми розглянемо приклади оправдання і невід’ємних складових оправдання.

**(1) Онисим**

Онисим, раб-утікач, пізнав помилування, зарахування і нове становище завдяки посередницькому листу Павла до Филимона на захист Онисима. Павло здійснив примирення між господарем та рабом, визнаючи вину і прохаючи Филимона зарахувати її на рахунок Павла.

Отже, Бог прийняв на Себе нашу провину і поклав наші гріхи на рахунок Христа. Він переклав Свою праведність на наш рахунок за нашою вірою (Филимона 17-18).

**(2) Авраам**

Авраам, батько всіх віруючих, показаний як визначний приклад оправдання у Старому Заповіті. Він прийшов до пізнання праведності по вірі, яка зараховується усім, хто вірує (Римлян 4)

**(3) Павло**

Яскравий приклад і показник доктрини оправдання – сам апостол Павло. Відкинувши самоправедність (Ісаї 64:6) і показну праведність (Римлян 10:3; Филип’ян 3:6-8; Луки 18:9), він прийняв праведність Бога у Христі, яка є праведністю з віри або оправданням.

Він пізнав Єгову-Цідкену, «Господа – нашу праведність» в Ісусі Христі (Єремії 23:5-6, 33:15-16; 1 Коринтян 1:30). Апостол Павло показує, що на хресті Ісус став гріхом за нас всіх, у той час як на престолі Христос є нашою праведністю (2 Коринтян 5:21). Послання апостола Павла вчать, що позиційна праведність повинна стати практичною праведністю. У наступних текстах Писання підсумуємо Павлове відкриття про оправдання.

**(а)** Оправдання дається не за ділами самоправедності (Филип’ян 3:6-9; Луки 10:28-29, 16:15).

**(б)** Оправдання дається не за ділами Закону (Римлян 3:19-20; Галатів 2:16, 3:10; Якова 2:10; Повторення Закону 25:1; Псалмів 51:4; Дії 13:38-39; Приповісті 17:15).

**(в)** Оправдання здійснює Бог, Він – Автор (Римлян 3:20, 8:30, 33).

**(г)** Оправдання здійснюється завдяки милості; милість є джерелом (Тита 3:7).

**(д)** Оправдання Бог надає безвідплатно, тому що в нас немає нічого, щоб заслужити на це або спонукати Бога це зробити. Це Його любов. Цей факт виключає людські зусилля і гордість (Римлян 10:9-10, 3:24).

**(е)** Оправдання стається по вірі; віра є каналом для отримання (Римлян 3:26-30, 4:11, 5:1, 9:30, 10:10; Филип’ян 3:9; Колосян 1:23; Дії 13:28-29).

**(є)** Оправдання здійснюється через кров Ісуса; кров – єдина основа (Римлян 3:25, 5:9).

**(ж)** Оправдання здійснюється ім’ям Господа Ісуса Христа (Римлян 2:16; 1 Коринтян 6:11).

**(з)** Оправдання здійснює Дух Божий. Він підтримує зв’язок із серцем і життям (1 Коринтян 6:11).

**(и)** Оправдання відбувається біля віка ковчега заповіту, або біля престолу Бога (Луки 18:9-14).

**(і)** Оправдання засвідчується слухняністю Слову Божому (Якова 2:21-26).

**(ї)** Оправдання – це зарахована і здійснена праведність Христа в Його людях (Римлян 8:29-33).

Це означає, що праведність позиційна і практична, зарахована, інтегрована і здійснена (Об’явлення 19:7-8).

**Б. Переваги відродження**

**1. Визначення**

Через відродження людина народжується в сім’ю Божу. Вона народжується наново, згори. Через відродження людина отримує нову природу і нове життя і переходить у Царство Боже.

Так само, як помилування і виправдання є юридичними термінами, відродження і усиновлення вважаються спорідненими термінами. Через відродження людина народжується в сім’ю Бога, тоді коли через усиновлення її приймають в сім’ю як сина. Грецьке слово «палінгенесіа» означає дослівно «знову народжений». Це духовне відродження, духовне відновлення, нове народження, оновлення, перетворення, відновлення речей до призначеного стану (Матвія 19:28; Тита 3:5). Грецьке слово «геннао» означає «народитися, народити» (Івана 1:13, 3:3-8).

Коли Ісус розмовляв з Никодимом про «нове народження», Він мав на увазі, що людина має буквально «народитися згори», народитися знову через відродження духом. Словникове значення слова «відродити» – це «спонукати до цілковитої реформації чи вдосконалення; утворити або привести знову до існування; відбудувати на новій основі; бути духовно відродженим через релігійне навернення». Отже, відродження означає зміну, спричинену оправданням. Відродження – це божественна дія, завдяки якій Бог наділяє грішника, що покаявся, божественним і духовним життям, що приводить його до єднання з Богом і до сім’ї Божої. Це «нове буття» або новий початок, творча дія Бога. Грішник, що покаявся, «народжений від Бога» (Євреїв 1:5, 5:5; 1 Івана 3:9, 4:7, 5:1, 4:18, 2:29).

**2. Розширене значення**

Новий Заповіт вживає різні терміни для поняття відродження. Треба зазначити, що ці слова не відображають окремі переживання, але різні терміни вживаються для зображення одного і того ж досвіду. Відродження асоціюється з:

**а. народженням**

Особа, що покаялася, народжується від Бога, народжується від Духа, народжується згори. Це творча дія Бога, яка робить грішника дитиною Божою. Фізичне народження символізує духовне народження (Івана 3:1-12, 1:12-13; 1 Івана 5:1-4, 18). Так само, як елементи насіння, крові, води і дихання беруть участь у фізичному і земному народженні, вони беруть участь у духовному і небесному народженні (1 Петра 1:23; Якова 1:18; 1 Івана 1:7, 5:6-8; Івана 3:5-6; Тита 3:5). Бог стає нашим Отцем завдяки духовному народженню (Матвія 6:9-10). Бог – Творець людини за її фізичним народженням. Отже, грішник, що покаявся, народжується не від успадкованої грішної крові, не з волі плоті чи власних зусиль, не від людини через людську реформацію, а з волі Божої. Завдяки цьому народженню людина стає учасником божественної істоти (2 Петра 1:4).

**б. очищенням**

Відродження також можна порівняти з очищенням, миттям і купіллю забрудненого старого життя, щоб тепер ходити в обновленні життя (Тита 3:5; Івана 3:5-6; Дії 22:16). Про це говориться як про «водяний купіль» або ж купіль відродження (Тита 3:5; Ефесян 5:26; Вихід 30:17-21; Єзекіїля 36:25). Водяне хрещення також символізує очищення (Дії 22:16; 1 Коринтян 6:11; Євреїв 10:22; Івана 13:1-17). Очищення відбувається через обмивання водою Слова.

**в. оживленням**

Слово «оживляти» означає «відродити, оживити, животворити». Отже, відродження – це оживлення людського духа, оживлення і відновлення людського духа Духом Святим. Людину наділяють новим життям. Людині надають нове життя (Тита 3:5; Колосян 3:10; Римлян 12:2; Ефесян 4:23, 2:1, 5, 7; Псалмів 51:10, 119:25, 37, 40, 88).

**г. воскресінням**

Це визначення дуже схоже на попереднє, проте передає повнішу картину стану людини. Коли Адам впав у гріх, всі в ньому померли. Людина духовно мертва через свої гріхи і провини, і їй потрібна чудодійна сила Бога, щоб ожити. Відродження – це духовне воскресіння, через яке людина оживає. Вона переходить від смерті до життя (Івана 5:24; 1 Івана 3:14). Людина не може воскресити себе сама, тільки Ісус – наше воскресіння і життя – приходить і здійснює це чудо (Ефесян 2:1-6; Колосян 2:13, 3:1; 1 Тимофія 5:6; Римлян 6:4-5; Івана 11:25, 5:12, 21-27, 3:14).

**д. творінням**

Адам був старим творінням, а Христос – плід нового творіння (Об’явлення 3:14). За фізичним народженням ми належимо до старої раси творіння, тому що те, що народилося від плоті, залишається плоттю. Через духовне народження ми стаємо новим творінням і тепер належимо до раси нового творіння. Те, що народжується від Духа, є дух (Івана 3:1-5; Галатів 6:15; Ефесян 2:10; 2 Коринтян 5:17). Відродження – це надбання нового буття. Це новий початок. Тільки нові творіння зможуть жити на нових небесах і новій землі. Нове творіння має нову сутність, новий характер, нові бажання і нові цілі.

**е. наверненням**

Слово «навернення» означає «бути повернутим, повернутися знову до колишнього вживання». Це слово вживається декілька разів як у Старому Заповіті, так і в Новому Заповіті (Псалмів 19:7, 51:13; Ісаї 1:27, 6:10, 60:5; Матвія 13:15, 18:3; Марка 4:12; Луки 22:32; Івана 12:40; Дії 3:19, 15:3, 28:27; Якова 5:19-20). Це слово особливо вживається в контексті відповіді людини на божественний докір Духа Святого. Відроджена людина – це навернена людина. Вона «навернулася» від руху від Бога в напрямку до Бога.

**є. оновленням**

Відродження є також оновленням, або реставрацією. Людина знову відновлюється у своєму дусі до образу Божого, який вона втратила, коли згрішила в Адамі. Людина стає новим творінням через нове народження (Колосян 3:10; Римлян 12:2; Ефесян 4:23).

**ж. спасінням**

Слово «спасіння», або «спасенний», означає «бути визволеним, збереженим; зцілювати або оздоровлювати». Відродження спасає людину від гніву Бога; вона оздоровлюється, визволяється з-під влади сатани для Царства Божого (Колосян 1:13; Марка 16:16; Івана 3:17, 10:9; Римлян 10:9-13; Дії 2:21, 47, 11:14, 16:30-31; Об’явлення 21:24).

**з. новим серцем**

Відродження – це здійснення пророцтв Старого Заповіту, в яких йдеться про отримання людиною «нового серця» (Єзекіїля 36:26; Псалмів 51:10; Єремії 17:9, 31:31-34). Старе серце вилучається, і віруючий отримує нове серце.

**и. перенесенням**

Відродження – це також зміна місця і становища людини. Через відродження грішник переходить від свого старого становища «в Адамі» у нове становище «у Христі». В Адамі були хвороби, смерть і рабство. У Христі є праведність, здоров’я, життя і свобода. Це перенесення з царства темряви у Царство світла (Ефесян 1:3-4, 6, 12; 2 Коринтян 5:17; Галатів 6:15; Колосян 1:13-14; Дії 26:18).

**і. взаємовідносинами**

Відродження – це також аналог духовних взаємовідносин душі з Христом. Відродження приводить людину до духовної єдності з воскреслим Христом. Це схоже на весілля, де віруючий «злучається з Христом» (Римлян 7:4; Ефесян 5:21-32; Об’явлення 19:7-9; 1 Коринтян 6:17). Символ виноградної лози та гілок також відображає такі взаємовідносини (Івана 14:20, 15:5; Римлян 8:10; Галатів 2:20).

Наведено достатньо підстав, які вказують на необхідність відродження. Людина не може діяти поза сутністю, в якій вона народжена. Людська натура може відтворювати тільки подібну собі. Від плоті народжується лише плоть. Людина грішна за своєю природою, вона є дитям гніву, мертва через провини і гріхи. Вона не спроможна змінити себе і тому потребує відродження Святим Духом (1 Івана 3:10; Матвія 13:38, 23:15; Дії 13:10; Ефесян 2:1-8; Івана 3:1-5).

**3. Приклади**

Без сумніву, найкращою ілюстрацією істини відродження є те, що пов’язане з фізичним народженням. Фізичне народження – прообраз духовного народження. Наступні аналогії між земним і небесним народженнями вказують на божественні засоби, які беруть участь у чуді відродження.

|  |  |
| --- | --- |
| **Фізичне народження** | **Духовне народження** |
| Насіння  Кров  Вода  Дихання  Воля людини | Насіння Слова (1 Петра 1:23).  Кров Ісуса (1 Івана 1:7)  Вода відродження (Івана 3:5-7; Тита 3:5; Єзекіїля 36:25-27).  Отримання Святого Духа (Івана 3:5-6; Тита 3:5).  Воля Бога Отця (Івана 1:13; Якова 1:18) |

**4. Ознаки відродження**

Відроджена людина буде мати чіткі ознаки того, що вона знову народжена.

**а**. Ті, що народилися від Бога, **мають перемогу над світом**, над його принципами, стандартами і звичаями (1 Івана 5:4; Якова 4:4).

**б.** Ті, що народилися від Бога, **мають перемогу над гріховним життям** (Римлян 6:14; Івана 2:14). Якщо вони, все ж таки, згрішать, вони не будуть жити в гріхах, але шукатимуть очищення кров’ю Христа (1 Івана 1:5-7, 2:1-2).

**в.** Ті, що народилися від Бога, будуть **мати любов до Бога** та до своїх по вірі. Любов – це сама сутність Бога (1 Івана 4:19, 3:14, 5:1-2, 4:21; Римлян 5:5).

**г.** Ті, що народилися від Бога, будуть **жити праведно** (1 Івана 3:7; Матвія 5:44-45).

**д.** Ті, що народилися від Бога, будуть **любити Слово Бога** і божественні речі (Псалмів 119:97; 1 Петра 2:2; Колосян 3:1-2).

**е.** Ті, що народжені від Духа, будуть мати **свідчення Духа** в собі (Римлян 8:16; Галатів 4:6).

**є.** Ті, що народжені від Духа, будуть **проявляти природу** і характер Ісуса Христа (2 Петра 1:4; Івана 1:12). Замість того, щоб проявляти природу і характер диявола, вони будуть проявляти божественну природу (Івана 8:44; 1 Івана 3:10; Псалмів 51:5; Ефесян 2:1-3).

**В. Переваги усиновлення**

**1. Визначення**

Усиновлення – це така дія Бога, завдяки якій новонароджена дитина приймається як син і отримує всі права синівства.

Поняття усиновлення на івриті схоже до тлумачення цього слова в англійській мові і означає зміну сім’ї.

**а.** **Мойсея** усиновила дочка фараона, щоб він міг стати спадкоємцем єгипетського трону (Вихід 2:10).

**б.** Аврам хотів усиновити свого слугу **Елі-Езера**, щоб той став спадкоємцем його дому (Буття 15:2).

**в.** Аврам і Сара усиновили **Ізмаїла**, сина Агар, щоб він став їх спадкоємцем, доки Бог не заборонив це (Буття 16:1-2).

**г.** У 48-му розділі Книги Буття йдеться про Якова, який усиновив двох синів Йосипа – **Єфрема і Манасію**, щоб вони стали його синами. Він «помістив їх як синів» у племена Ізраїлю. Ці два юнаки були напівєгиптянами і напівєвреями, і завдяки вчинку Якова вони були усиновлені обраним народом і отримали права спадкоємства разом із братами.

**д.** Господь Бог усиновив **Ізраїль**, щоб він став Його сином (Вихід 4:22-23; Єремії 31:9; Римлян 9:4; Осії 11:1).

**е. Мордехай** удочерив **Естер**, щоб вона стала його дочкою, а отже, взяв на себе відповідальність за її добробут (Естер 2:7). Вона опинилася під захистом і піклуванням «батька», а не просто у стосунках із батьками. Єврейська ідея полягає в прийнятті в сім’ю того, хто по праву народження не належить цій сім’ї.

Грецьке слово «хуіотесія» означає «влаштувати сина». Це слово в Новому Заповіті п’ять разів перекладається як «усиновлення». Недвозначно воно вживається в посланнях Павла (Римлян 8:15, 23, 9:4; Галатів 4:5; Ефесян 1:5). Необхідно зауважити, що воно відрізняється від єврейського розуміння і не має однакового значення з англійським словом «усиновлення», відповідно до якого дитина може бути «усиновлена» з однієї сім’ї в іншу. Так не буває в Царстві Божому.

**2. Розширене значення**

**а. Відродження і усиновлення**

Через відродження віруючий народжується знову, народжується як дитина в сім’ю Бога, у родину віруючих (Івана 1:12-13, 3:3-5). Це більше стосується відносин, аніж становища. Це наділення новою природою і «утворення сина». Через усиновлення перероджений віруючий у зрілому віці приймається як син. Це більше стосуться становища і привілеїв, аніж взаємин. Це призначення сина (Галатів 4:1-2). Через відродження людина отримує нове життя. Через оправдання людина отримує новий стан. Через усиновлення людина отримує нове становище. Усиновлення – це юридичний акт, згідно з яким син отримує всі права успадкування.

**б. Римська традиція**

Банкрофт у «Християнській теології» (с. 240) розповідає про звичай усиновлення, який існував у Римі. Римляни мали звичай, згідно з яким у визначений батьком чи законом час дитину чоловічої статі у сім'ї формально і легально усиновлювали. Це означало, що їй надавали статус законного сина і відповідні привілеї синівства. Офіційна церемонія усиновлення не приводила його в сім’ю, а просто визнавала дитину в цій сім’ї як зрілого сина в очах римського закону. Син, який народився в сім’ї, визнавався зрілим сином і отримував сімейне прізвище. Цей формальний акт засвідчувався в присутності свідків і був актом, завдяки якому син отримував становище, права, привілеї і відповідальність зрілого сина.

Це показує, що робить Бог через Христа зі Своїми синами. Духовний звичай заміняє фізичний. У фізичному «усиновлений» не може стати таким, як батьки, що усиновлюють його як свого сина і спадкоємця. Але в Бога навпаки. Бог робить нас Своїми синами через відродження, і ми стаємо спільниками природи нашого Бога-Отця. Бог прийняв нас як Своїх синів, які не були такими за фізичним народженням, і надав нам Своє ім’я, сімейні права і переваги синівства (Ефесян 3:14-15; Галатів 4:1-5; Римлян 8:15-19). Коли грішник після покаяння народжується наново від Святого Духа, тоді Дух Святий приходить до нього як «Дух усиновлення», щоб привести віруючого до зрілості і повного синівства (Галатів 4:6). У новому народженні і хрещенні Святим Духом він отримує першоплід, завдаток і печатку Духа. Це вказує на повноту спадщини синівства в час, який визначив Отець. Святий Дух, як Дух усиновлення, засвідчує про це усиновлення (Ефесян 1:14; 2 Коринтян 1:21-22; Римлян 8:23).

**в. Синівство**

Візьмемо до уваги деякі прогресивні концепції «синівства», як вони вживаються у Писанні.

**(1) Ангели** називаються «синами Бога» (Йова 2:1; 1 Тимофія 5:21). Ангели – сини як творіння, як створені духи.

**(2) Адам** також називається сином Бога. Це також за правом творіння, але на порядок нижчого творіння, ніж ангельські істоти (Луки 3:38; Псалмів 8:1-4).

**(3) Ізраїль**, як народ, називається Божим сином, Його первістком. Це було синівство через обрання, відкуплення і усиновлення (Вихід 4:22; Амоса 3:2; Осії 11:1; Римлян 9:3-5)

**(4) Ісус** – вічний і неповторний Син Божий, не створений, але народжений, щодо Його людськості (Євреїв 1:5; Івана 3:16). У Своїй людськості Ісус отримав становище Сина, і Йому були надані ім’я Отця і вся спадщина Божества (Дії 2:34-36; Колосян 1:19, 2:9).

**(5) Царі** Ізраїлю також називалися синами Бога на своїх царських посадах (Псалмів 2:7; 1 Хроніки 28:6).

**(6) Віруючий** стає сином Божим через відродження і усиновлення. Він народжується сином під час нового народження, стає спільником божественної природи та імені і у визначений час отримає місце повного синівства (1 Івана 3:1; Римлян 8:23). Треба пам’ятати про відмінність у концепції синівства.

**г. Час усиновлення**

Декілька коротких посилань в Новому Заповіті щодо усиновлення показують, що існує потрійний аспект часу усиновлення.

**(1) Минулий час**

Віруючий був усиновлений у вічному минулому. За передбаченням Божим віруючий був призначений для усиновлення (Ефесян 1:5).

**(2) Теперішній час**

У той час, коли людина народжується наново від Духа Божого, вона отримує Святого Духа, Який є Духом усиновлення. Як дитина Божа, народжена згори, вона повинна зростати до повноти синівства. Дух усиновлення дозволяє їй благати: «Авва Отче» (Галатів 3:26, 4:1-5; Івана 1:11-12; Матвія 6:6-10; Римлян 8:15-19).

**(З) Майбутній час**

Повністю синівство віруючого проявиться із приходом Христа. Усе створіння очікує виявлення і відкриття синів Божих. Це усиновлення включає відкуплення тіла, воскресіння і переміщення святих (Римлян 8:23; Ефесян 1:14, 4:30; Филип’ян 3:20-21; Об’явлення 21:7).

**д. Результати усиновлення.**

Банкрофт у «Християнській теології» (с. 240) окреслює деякі результати усиновлення, коли заторкує тему важливості цього терміну.

1. **Людський аспект**

**(а)** Як сини, ми носимо **сімейне прізвище** (Ефесян 3:14-15; 1 Івана 3:1; Об’явлення 2:17, 3:12).

**(б)** Як сини, ми маємо **родинну схожість** (Колосян 3:10; Римлян 8:29; 2 Коринтян 3:18).

**(в)** Як сини, ми маємо **батьківську натуру** (2 Петра 1:4; Івана 1:12-13, 3:6).

**(г)** Як сини, ми маємо **сімейну прихильність** (1 Івана 2:9-11, 3:14-18, 4:7-8, 5:1).

1. **Божественний аспект**

**(а)** Як Його діти, ми – **об’єкт Його особливої любові** (Івана 17:22-23, 16:27).

**(б)** Як Його діти, ми – **об’єкт Його батьківської турботи** (Матвія 6:32).

**(в)** Як Його діти, ми – **об’єкт Його батьківського виховання** (Євреїв 12:6-11).

**(г)** Як Його діти, ми – **об’єкт Його батьківської утіхи** (2 Коринтян 1:4).

**(д)** Як Його діти, ми **стали спадкоємцями** (1 Петра 1:3-5; Римлян 8:17). До цього можна додати наступне:

**(е)** **Визволення** від неволі Закону (Римлян 8:15; Галатів 4:4-5).

**(є) Прийняття** Святого Духа як Духа усиновлення і перебування в Ньому (Ефесян 1:11-14; Галатів 4:5).

**(ж) Прийняття** запоруки нашої спадщини (Римлян 8:23; Ефесян 1:11-14; 2 Коринтян 1:22, 5:5).

**(з) Життя** в Дусі, що є життям Сина Божого в Його синах (Римлян 8:14; Галатів 2:20. 5:18; Колосян 1:27).

**(и) Стосунки** між батьком і сином і привілеї синів як спадкоємців Бога (Галатів 4:6; Римлян 8:15).

**(і) Відповідність** образу Христа, Який є Первістком серед великої родини братів у домі Бога (Римлян 8:29; Ефесян 2:19; Євреїв 12:5-11).

**(ї) Повне відкуплення** тіла під час приходу Христа і виявлення синів Божих (Римлян 8:19-23).

**(й) Причасники** божественної істоти з новим серцем і новим духом (2 Петра 1:4; Римлян 6:4; Єзекіїля 36:26, 11:9; Ефесян 4:24).

**(к) Відновлення** усієї спадщини Христових спадкомців, яка була втрачена в Адамі (Ефесян 1:13-14; Римлян 8:23; Об’явлення 21:7; Галатів 3:26).

**3. Приклади**

Розвиток дитини до повноліття показує істину синівства. Практичне застосування доктрини усиновлення віруючого мало б викликати бажання досягнути повної зрілості через уподібнення до образу взірцевого Сина, Ісуса Христа. Автори Нового Заповіту показують різні етапи духовного розвитку, щоб таким чином надихнути віруючого зростати в досконалості (1 Івана 2:12-14). Ми окреслимо різні етапи духовного розвитку в житті віруючого.

**а. Немовля**

У грецькій мові вживаються декілька слів для визначення раннього етапу у житті новонародженого віруючого.

**(1) «Брефос»** означає «народжена дитина, новонароджена дитина, немовля, дитя» (Луки 1:41, 2:12; 2 Тимофія 3:15; 1 Петра 2:2). Віруючий, як і новонароджена дитина, потребує щирого молока Слова.

**(2) «Неніос»** означає «немовля, маленька дитина, малий, неспроможний розмовляти, ненавчений, невмілий» (Матвія 11:25, 21:16; 1 Коринтян 3:1, 13:11; Галатів 4:1, 3; Ефесян 4:14; Євреїв 5:13). Павло писав до віруючих в Коринті і до єврейських віруючих, нагадуючи їм, що вони були тоді ще дітьми, неспроможними приймати тверду страву Слова Божого.

**(3) «Паідіон»** означає «малюк, немовля, малий» (Матвія 2:8-9, 11, 13-14, 21, 18:2-5, 19:13-14; 1 Коринтян 14:20; Євреїв 2:13-14; 1 Івана 2:13,18).

**б. Дитина – етап зростання**

Декілька грецьких слів, що перекладаються як «дитина», вживаються для позначення етапів зростання в житті віруючого.

**(1) «Текнон»** означає «паросток, діти, дитина». Воно не обов’язково означає вік, але має ще значення «покоління» (Івана 1:12; Римлян 8:16-17, 21; Филип’ян 2:15; Івана 3:1-2, 10). Народжений наново віруючий є дитиною Божою.

**(2) «Паіс»** означає «дитина, хлопчик або дівчинка», іноді може означати «немовля» (Матвія 21:15; Луки 2:43; Івана 4:51; Дії 4:27, 30).

**(3) «Паідаріон»** означає «дитя, хлопчик або дівчинка; дитина в перші роки навчання в школі, той, хто потребує навчання, керівництва і виховання» (Матвія 11:16; Івана 6:9).

**в. Підліток – етап дозрівання**

**«Неаніскос»** означає «молода людина, молодь, той, хто в розквіті і силі життя, підліток, юнак» (Дії 2:17, 5:10, 7:58, 20:9; 1 Івана 2:13-14; Матвія 19:20, 22; Марка 14:22; Луки 7:14).

**г. Зрілий син – етап досконалості**

**«Хуіос»** означає «син, зрілий, повнолітній, який має і характер, і привілеї».

Господь Ісус об’явився як Син Божий, зрілий Син, під час хрещення в Йордані (Матвія 3:17). Світ очікує на з’явлення і відкриття досконалих синів Божих (Римлян 8:14, 19, 29, 1:4; 2 Коринтян 1:16, 4:6, 22, 30; Ефесян 4:13; Євреїв 2:10; Об’явлення 2:7). Завершальна обітниця Бога полягає в тому, щоб переможець став Його сином, відновленим до образу, який втратив Адам.

Справжній син Божий ненавидить гріх, живе праведно, любить братів і поводиться так, як поводився Христос у цьому світі (1 Івана 2:6, 4:17). Христос, як Син, перебуває в синах Божих. Син Божий став Сином Людським, щоби сини людські могли стати синами Божими.

**Відродження** Народжений від Духа

Як дитина

Незрілість

Запорука спадщини

Перші плоди Духа

Дух усиновлення

Підвладний гріху і смерті

Як слуга

Виховання і послух

Стали спадкоємцями

**Усиновлення**

Досягає зрілості Духом

Як син

Зрілість

Повна спадщина

Повнота Духа

Сповнення Духом

Здійснення усиновлення

Відкуплення тіла

Як Син досконалий і зрілий

Характер і привілеї

Отримання спадщини

**г. Користь освячення**

**1. Визначення**

Освячення – це відокремлення чогось або когось для особливого використання чи служіння. У теологічному значенні мається на увазі, що Бог відокремлює віруючого для Себе, щоб він не робив зла, а цілком віддався для Нього і для служіння Йому.

**а. Іврит**

Слово «кадеш» на івриті означає «бути чистим, зробити, проголошувати, дотримуватись чистим обрядово і морально». Воно перекладається як: «освячувати, посвячувати, святити, святий, очищати, канонізувати» (Буття 2:3; Вихід 29:43; Левит 8:10, 15, 30, 10:3; Числа 8:17; 2 Хронік 7:16, 20; Ісая 13:3; Єзекіїль 48:11).

**б. Грецька мова**

Грецьке слово «хагіасмос» та споріднені грецькі слова означають: «робити святим, очищати чи посвячувати». Воно перекладається такими словами: «освячувати, освячення, святити, бути святим і святість» (Римлян 1:4, 6:19, 22; 1 Солунян 3:13, 4:3-4, 7; 2 Солунян 2:13; 1 Тимофія 2:15; Євреїв 12:14; 1 Петра 1:2; 2 Коринтян 7:1).

Отже, освячення означає «бути відділеним» особливо або «бути відокремленим» для святого використання.

**2. Розширене значення**

Важливість освячення в житті віруючого підкреслюється в Євреїв 12:14: «…без святості (освячення) ніхто не побачить Бога». Освячення – воля Бога для кожного віруючого (1 Солунян 5:23-24; Тита 2:14).

Наведемо приклади різних речей і людей, які Бог освятив.

**а. Дні і доби** були освячені (Буття 2:3; Повторення Закону 5:12; Неемії 13:19-22; Йоіла 1:14, 2:15).

**б. Місця** – такі, як будинки чи поля були освячені (Левит 27:14, 27:16-22; Вихід 19:12, 23; Євреїв 12:20).

**в. Скинія** та її приладдя були освячені (Вихід 29:27, 33, 36, 30:25-29, 40:10; Левит 8:10; Числа 7:1).

**г. Священики** мали освячуватися перед служінням (Вихід 29:4-9, 40:12-13; Левит 8:6, 12).

**д. Перворідні** з людей і тварин освячувалися (Вихід 13:2; Числа 8:17).

**е. Ізраїльський народ** був освячений (Вихід 19:5-6, 10).

**є. Ісус Христос** був освячений (Івана 17:19).

**ж. Віруючі** у Христі також освячені (1 Солунян 5:23).

**3. Приклади**

Так само, як слова «виправдання», «відродження» і «усиновлення», слова «оправдання» і «освячення» – споріднені слова. «Прощення» і «виправдання» – це юридичні терміни, тоді коли «відродження» і «усиновлення» – родинні терміни, а «освячення» – слово храмове. Воно особливо стосується священицьких функцій і служіння. Висвячення і відокремлення Аарона та його синів як племені Левія для священицького служіння показує важливі елементи природи освячення.

**а. Освячення – це відокремлення**

Священики були відокремлені від решти народу і від інших обов’язків для служіння Господу і Його святині. Плем’я Левія знало, що вони – відокремлене і освячене плем’я. Назорей також відокремлював себе від різних речей, які опоганювали його в дні посвячення Господу. Він не міг уникати цього відокремлення (Числа 1:47-52, 3:5-10, 18:1-7; Євреїв 5:1-5; Числа 6:1-12).

**б. Освячення – це посвячення**

Освячення має як позитивний, так і негативний аспекти. Негативний – це відокремлення від чогось, позитивний – це відокремлення для Господа. Віруючий відокремлений від світу, щоб служити Господу в Його Церкві. Він відділений для всього, що святе, чисте і невинне (Числа 6:2-3; Римлян 1:1-2; Євреїв 5:1; 2 Хроніки 29:5, 15-18; Левит 27:14, 16; Числа 8:17; 2 Коринтян 6:17, 7:1, 6:14-18; Івана 10:36).

**в. Освячення – це очищення**

Священики у своєму відокремленні для Господа і у служінні святині також проходили через церемонію очищення (Вихід 28:29; Левит 8:9). Це включало окроплення кров’ю, обмивання водою і помазання оливою. Цими засобами священики були очищені і омиті, щоб виконувати працю Господню. Новий Заповіт підтверджує той факт, що віруючий також очищається кров’ю Христа, омивається водою Слова і помазується Духом Святим (1 Петра 2:5; Тита 3:5; Ефесян 5:26-27). Павло нагадує коринтянам про те, що вони були «омиті, освячені і виправдані» (1 Коринтян 6:11). Освячений віруючий буде очищений (1 Івана 3:3). Він буде відокремлений від усього морального зла і від усього нечистого (Євреїв 9:13; Псалмів 51:7; Тита 2:14; 2 Коринтян 7:1; Єзекіїля 36:25).

**г. Освячення – це висвячення**

Освячення священиків також містило принцип висвячення (Вихід 29:9). Тут слово «висвячення» означає «наповнити руку». До рук священика клали особливі частини від барана посвячення і приносили перед Господом. Це було важливо для підтвердження того, що священик у своїх функціях був висвячений для Господа. Він не міг з’явитися перед Господом з пустими руками. Новий Заповіт також стверджує, що освячений віруючий наповнює свої руки тим, що має бути принесене перед Господом. Він висвячений, щоб приносити духовні жертви через Христа Богу (Римлян 12:1-2; 1 Петра 2:5-9; Євреїв 13:13-15).

**д. Освячення – це служіння**

Священики були відділені для служіння Господу, щоб також виконувати Його волю (Левит 8-9; Вихід 28-29). Вони більше не могли чинити за власною волею, але тільки за волею Божою. Їх обов’язком було служити біля вівтаря, святилища, людям і Господу. Служіння було невід’ємною частиною їхнього освячення. Отже, віруючий повинен віддати себе священицькому служінню, щоб виконувати добру, приємну і досконалу волю Божу (Римлян 12:1-2; Дії 27:23; 1 Петра 2:5-9).

**4. Хибні погляди щодо освячення**

Окреслимо декілька хибних поглядів щодо досвіду освячення, кожен з яких відображає зусилля людини бути такою, якою її хоче бачити Бог.

**а. Викорінення**

Декілька груп вважають, що освячення – це викорінення вродженого гріха Адамової природи. Вони вчать, що віруючий завдяки конкретним вчинкам благодаті викорінює закон гріха і вже більше не може грішити. Проте якби це було так, тоді всі віруючі були б фізично вільні від усіх хвороб, болячок і смерті. Тому що там, де немає гріха, не може бути смерті (Римлян 8:3-1; 1 Коринтян 15:56). Цей погляд не визнає існування у віруючому двох натур і принципу гріха, який присутній у людській природі і ще має бути викорінений.

**б. Легалізм**

Згідно з цим поглядом, віруючий може жити освяченим життям, будучи зв’язаний різними законами і правилами (Колосян 2:21-23). Саме так намагалася чинити церква в Галатах (Галатів 3:1-3). Проте закони і створені людьми правила породжують легалістичний дух і підхід. Легалізмом можна назвати доктрину про спасіння або освячення завдяки добрим вчинкам, а не завдяки тому, що походить із безплатної благодаті Божої. Фарисеї були легалістами, вони зовні дотримувалися законів і вважали себе освяченими, проте всередині залишалися занечищеними.

**в. Аскетизм**

Згідно з цим поглядом, людина може досягнути святості чи вищого духовного стану через суворе самозречення і самодисципліну. Це форма саморозпинання або покаяння через добровільні страждання чи завдане собі покарання. Усе це робиться для приборкання і покарання плоті (Колосян 2:23). Ця теорія вважає, що плоть або матерія – це зло і що гріховне тіло треба відрізати і знищити через аскетичне життя (Матвія 5:27-30).

**5. Біблійний погляд на освячення.**

**а. Час освячення**

Писання вчить, що освячення миттєве і прогресивне; що воно позиційне і практичне; що воно містить у собі і постійність, і стан; що воно законне і емпіричне; це вчинок і процес.

**(1) Позиційне або законне**

У момент свого нового народження люди освячуються. Точніше, вони відокремлюються від гріха для Господа. Таке освячення відбувається під час відродження і є миттєвим. У Божих очах така людина опиняється в позиції відокремленої людини. Вона освячена у Христі (1 Коринтян 1:2, 6:11; Євреїв 2:11, 10:10, 14; Ефесян 1:4). Віруючий був відділений для Господа у Христі до створення світу, і Бог зараховує йому святість Ісуса і вважає його освяченим. Саме тому віруючого називають святим, освяченим (1 Коринтян 1:2; Римлян 1:7; Колосян 1:2; Євреїв 10:10; 2 Коринтян 7:1; 2 Солунян 2:13). Це первинне освячення.

**(2) Практичне або емпіричне**

З Біблії та досвіду життя виглядає очевидним, що хоча віруючі й освячені у Христі під час навернення, все ж, вони потребують тривалої і поступальної праці, яка має здійснюватися в них. Віруючі в Коринті – один із прикладів цього факту (1 Коринтян 3:1, 5:1-8). У всіх посланнях Нового Заповіту містяться напучення віруючим, щоб вони зростали у Христі і жили святим і відділеним життям (Євреїв 10:14, 12:14; 1 Солунян 5:23; 2 Коринтян 7:1). На відміну від оправдання (воно – миттєвий, а не тривалий процес), освячення водночас миттєве і тривале (2 Петра 3:18; Коринтян 3:18, 7:1). Це процес освячення.

**(3) Повне або кінцеве**

Кожний святий розуміє, що, незважаючи на свої досягнення в Господі і у святому житті, він залишається недосконалим. Прагнення досягнути повної святості не припиниться аж до часу, коли віруючий буде приведений у стан безгрішної досконалості силою Божою. І саме в час приходу Христа віруючий пізнає повне і довершене освячення. Саме тоді корінь гріха буде викорінений, а тіло віруючого стане безсмертним і прославленим (Матвія 5:48; Євреїв 6:1-2; 1 Солунян 3:13; Филип’ян 2:12-14). Отже, дію освячення в її послідовних фазах можна розглядати як початкову, поступальну і кінцеву; у минулому, теперішньому і майбутньому; миттєву, поступальну і кінцеву. Часто «кризовий досвід» віруючого в Господі неправильно тлумачиться як «другий чин благодаті» чи «друге благословення». Цілковита дія освячення покаже віруючому, що він був спасенний від вини і плати за гріх, що він звільняється від влади гріха тепер і що він, врешті-решт, буде звільнений від присутності гріха. Це і є освяченням у минулому, теперішньому і майбутньому.

**б. Способи освячення**

Біблійний погляд на освячення вказує на те, що і божественні способи освячення, і реакція віруючого на них повинні бути одночасними для того, щоб освячення було і позиційною, і практичною реальністю.

1. **Дія Божества**

Отець, Син і Дух Святий беруть участь в освяченні.

**Отець** (1 Солунян 4:3, 5:23-24; Євреїв 10:11, 13:21; 1 Коринтян 1:30). Воля Бога-Отця полягає в тому, щоб усі віруючі були освячені.

**Син** (Євреїв 10:10, 2:11, 13:12; Ефесян 5:25-27; 1 Коринтян 1:2, 30; Тита 2:14). Одне із найвеличніших спокутних імен Єгови – ім’я «Єгова Мекаддішкем», або «Господь, що освячує» (Вихід 31:13; Левит 20:7-8, 31:8, 15, 23; Євреїв 2:10; 1 Коринтян 1:30; 1 Солунян 5:23-24). Освячення – це не просте знання доктрини, але стосунки з Особою і вчинками Христа, Який освячує нас (Єремії 23:6; Тита 2:11-14).

**Святий Дух** (1 Петра 1:2; 2 Солунян 2:13; Римлян 8:2-13; Галатів 5:17-22). Саме Святий Дух приносить освячуючу силу Божу в життя віруючого.

1. **Способи освячення**

Бог забезпечив віруючого трьома способами для освячення. Вони діють разом як одне ціле; кожний залежить від іншого під час практичного застосування (1 Івана 5:5-7).

**(а) Кров Христа**

Ми освячені кров’ю Ісуса Христа. Це освячення абсолютне, позиційне і вічне (Івана 1:7, 19:33-34; Євреїв 2:11, 13:12, 10:10, 14).

**(б) Слово Боже**

Ми освячені Словом Божим. Це практичний послух (Ефесян 5:26; Івана 15:3; Тита З:5; 1 Петра 1:23; Псалмів 119:9; Якова 1:23-25).

**(в) Святий Дух**

Ми освячені силою Святого Духа (1 Коринтян 6:11; Римлян 1:4, 15:16; 2 Солунян 2:13; 1 Петра 1:1-2). Святий Дух сходить, щоб зробити нас святими. Він застосовує силу очищуючої крові, коли ми ходимо в покорі Слову Божому (1 Петра 1:2). Святий Дух чинить внутрішню дію. Він називається Духом Святості.

**(3) Реакція людини**

Бог забезпечив нас засобами освячення. Якою, в такому разі, має бути реакція людини?

**(а) Знання Писання**

Віруючий повинен отримати знання і розуміння Писання щодо освяченого життя. З Писання віруючий має отримати наступне:

1. Знання про необхідність освячення; усвідомлення своєї особистої потреби (1 Петра 1:14-16; 1 Солунян 4:7).
2. Знання про те, що освячення віруючого – це воля Божа (1 Солунян 4:3).
3. Знання про можливість освячення тут і одразу (1 Солунян 5:23-24).
4. Знання про божественне застосування. Тобто що це не стається через викорінення, легалізм чи аскетизм, але завдяки божественним засобам, про які йшлося вище (Филип’ян 2:12-13).
5. Павло наголошує на «знаннях» віруючого щодо позиційної і практичної істини в Посланні до римлян 6:3, 6, 9, 16.

**(б) Доречна віра**

Правильне знання і розуміння Слова Божого формує віру (Римлян 10:17). Освячення здійснюється через віру в Господа Ісуса (Дії 26:18; Євреїв 12:10-11, 14). Доречна віра погоджується з тим, що Бог говорить про віруючого. У римській культурі в’язню інколи прив’язували до спини тіло мерця. Воно розкладалося і повільно вбивало живу людину. Це була смерть живцем, від якої неможливо було звільнитися. Хтось інший повинен був звільнити його від «цього тіла смерті» (Римлян 7:24). Віруючий повинен вважати себе мертвим для гріха, щоб бути вільним від тіла смерті (Римлян 6:6-23). «Стара людина» була розп’ята з Христом, щоб знищити тіло гріха, щоб віруючий вже більше не служив гріху. Віра вважає Слово Боже істинним. Вона покладається на те, що Бог буде стверджувати Своє Слово в житті віруючого.

**(в) Практична слухняність**

Віруючий, як вибраний Богом, освячується кров’ю і Духом на послух Слову Божому (1 Петра 1:2; 2 Солунян 2:13; Филип’ян 2:12-13). Коли віруючий ходить у покорі Слову, тоді Святий Дух продовжує застосовувати очищаючу кров, і віруючий може жити освяченим життям (Івана 14:16; Дії 5:32).

1. **Дві природи віруючого**

Щодо доктрини освячення і практичного застосування істини в житті віруючого важливо, щоб віруючий усвідомлював те, що після відродження він має дві природи. Інакше сумніви, збентеження і відчай візьмуть над ним верх. І, як зазначено в розділі «Доктрина про Христа», віруючий має людську природу через фізичне народження, а через духовне народження стає учасником божественної природи. У людській природі ще залишається принцип гріха. Божественна природа повинна розвиватися до повної зрілості і здійснити повну перемогу над принципом гріха у людській природі. Саме це робить християнина непереможним і звитяжним.

Треба пам’ятати, що первісна людська природа, якою вона постала з руки Божої, не була грішною. Після падіння Адама принцип гріха ввійшов у людську природу і зіпсував її. Божою кінцевою ціллю було те, щоб заповнити людську природу божественною природою, або Собою. Через нове народження віруючий стає учасником божественної природи. Божественна природа перебуває в людській природі і повинна в повноті проявитися через неї. Принцип гріха у людській природі – це загниваюча сила. Її необхідно перемагати, і, врешті-решт, Бог її викорінить. Саме після цього божественна і людська природи знайдуть своє повне вираження, як це є в Господі Ісусі Христі. У Ньому поєднані обидві природи в одній Особі без гріха. Так буде і з віруючим.

Писання вживає багато позначень, які вказують на відмінність і війну між цими двома природами через принцип гріха у людині. Окреслимо це з відповідними текстами із Писання у наступних двох колонках.

**Людська природа Божественна природа**

|  |  |
| --- | --- |
| **(а)** Тілесне народження | Духовне народження (Івана 3:1-5) |
| **(б)** Природний батько | Небесний Батько (Матвія 6:5-9) |
| **(в)** Фізична людина | Духовна людина (1 Коринтян 2:14, 3:1-3) |
| **(г)** Позбуття старої людини | Зодягнення в нову людину  (Ефесян 4:22, 24; Римлян 13:12-14; Колосян 3:9-10). |
| **(д)** Перша людина – земна | Друга людина – небесна (1 Коринтян 16:47-49) |
| **(е)** Відсутність доброго в мені | Присутність доброго в ній (Римлян 7:18; Филимона 6) |
| **(є)** Вчинки плоті | Плід Духа (Галатів 5:16-25) |
| **(ж)** Жива душа | Дух оживляючий (1 Коринтян 15:45) |
| **(з)** Старе серце | Нове серце (Єзекіїля 36:25-27; Псалмів 51:10; Єремії 17:9; Марка 7:21-22) |
| **(и)** Новий (оновлений) дух | Мій дух із твоїм духом (Ефесян 4:23; Єзекіїля 36:25-27) |
| **(і)** Ти у Христі | Христос у тобі (Колосян 1:27; 2 Коринтян 5:17) |
| **(ї)** Мертвий через гріх | Мертвий для гріха, живий для Бога (Ефесян 2:1-7) |
| **(й)** Схильність до гріха | Не чинить гріха, насіння Бога залишається в ньому, якщо народжений від Бога (1 Івана 2:1, 3:9; 1 Петра 1:23; Якова 1:18) |
| **(к)** З природи дитя гніву | Спільники божественної природи (Ефесян 2:3; 2 Петра 1:4) |
| **(л)** Старе творіння | Нове творіння (2 Коринтян 5:17) |
| **(м)** Життя за плоттю | Життя за Духом (Римлян 8:1-13) |

Коли віруючий усвідомлює, що він має у собі дві природи, тоді це його відповідальність – скористатися божественними засобами для того, щоб жити освяченим життям. Він може ходити або за тілом, або за Духом. Проте він не може робити і того й того одночасно. Саме завдяки силі хреста і Духа Святого бажання плоті розіп’яті. Ці речі треба умертвити Духом, щоб дозволити панувати божественній природі (Колосян 3:5; Римлян 8:13). Віруючий повинен розвинути в собі те, що Бог вкладає в нього (Филип’ян 2:12-13). Коли він чинить це, тоді він живе для Христа освяченим життям, доки не прийде до досконалості, що є Божою основною ціллю.

Саме через освячене життя віруючий усвідомлює діло хреста, яке застосовується силою віри і силою Духа Святого, Який перебуває в нас.

**(5) Хрест і освячення**

Забезпечення для нашого освячення, як і для всіх інших переваг відкуплення, було здобуте на хресті. На хресті були знищені гріх і пожадливість. Троє людей на трьох хрестах Голгофської гори можуть бути ілюстрацією того, як Бог розправляється з гріхом задля освячення віруючого (Матвія 27:38, 44; Марка 15:27-28).

**(а) Розбійник, що не покаявся**

Ця людина мала гріх: і в собі, і на собі. Вона померла у гріхах, а отже, підпала під відторгнення і осудження перед Богом (Луки 23:32-33, 39). Він став представником усіх невіруючих і непокаяних людей, які відкидають Христа і відкидають справу хреста, а тому йдуть до вічної загибелі.

**(б) Син Божий**

Господь Ісус Христос не мав гріха в Собі, але на Нього був покладений гріх як на жертву за гріх (2 Коринтян 5:21; Ісаї 53:6, 9; Галатів 3:1; Івана 3:5; 1 Петра 2:24). Христос помер за гріх, а тому ми законно були забезпечені заступництвом, оправданням і освяченням. Оправдання має справу з нашими вчинками, тим, що ми зробили, а освячення має справу з нашим характером, тим, ким ми є.

**(в) Розбійник, що покаявся**

Цей розбійник представляє всіх тих, хто покаявся, віруючих, які приймають Христа та Його хресну смерть і переходять до Царства Божого (Луки 23:32-33, 39:43). Він помер для гріха, і це символізує примирення, виправдання, ототожнення і освячення.

Грішник, що помер у гріхах, уособлює наше **засудження** (Ефесян 2:1; Колосян 2:13). Христос, Який вмер за наші гріхи, уособлює наше **оправдання** (2 Коринтян 5:14; Галатів 2:17). Віруючий, який вмер для гріха, уособлює наше **освячення** (Римлян 6:11, 8:13). Юридична істина повинна стати практичною істиною. Освячення – це застосування дії хреста в особистому житті для духа, душі і тіла (1 Солунян 5:23). Святий Дух впроваджує в життя те, що Христос зробив для нас юридично.

У підсумку зауважимо відмінність між оправданням і освяченням. В оправданні нас проголошено праведними, тоді як в освяченні ми стаємо праведними. Оправдання – це те, що Бог зробив для нас, тоді як освячення – це те, що Бог робить в нас. Оправдання веде нас до правильних стосунків із Богом, тоді як освячення – це плід або свідчення цих стосунків. Це життя, відділене від грішного світу і посвячене Богу. Оправдання проголошує нас праведними юридично. Освячення робить нас праведними через досвід.

**Д. Переваги вдосконалення**

**1. Визначення**

Слово «досконалий» означає «завершений, цілісний, справедливий, простий, праведний, без помилки чи вади».

**а. Іврит**

**(1) «Шалем»** означає «завершений, цілісний, досконалий, простий, справедливий» (Повторення Закону 25:15, 27:6; 1 Царів 11:4, 15:3; 2 Хроніки 8:16).

**(2) «Тамін»** означає «завершений, цілісний, досконалий, справедливий», а також «докінчити або завершити повністю, наприклад, будинок». Ще воно перекладається як «без вади» більше 40 разів. Жертви, які приносились Богу, мали бути «досконалими» (Левит 22:21; Буття 6:9, 17:1; Вихід 12:5; Повторення Закону 18:13; Псалмів 15:2, 37:37; Єзекіїля 46:4).

**б. Грецька мова**

**(1) «Теліос»** означає «завершений, закінчений, досконалий, остаточне оформлення» (Матвія 5:48, 19:21; Римлян 12:2; 1 Коринтян 2:6, 13:10; Євреїв 5:14; Івана 5:18).

**(2) «Катартізо»** означає «повністю відповідати, налагоджувати, завершувати» і висловлює поняття «правильного порядку або домовленості». Воно перекладається як «полагоджений» (Матвія 4:21; Марка 1:19); «досконало поєднані» (1 Коринтян 1:10); «відновляти» (Галатів 6:1); «досконалий» (2 Солунян 3:10); «приготовлений» (Євреїв 10:5); «обрамлений» (Євреїв 11:3); «встановлений» (Римлян 9:22).

Отже, вдосконалення стосується завершеності, цілісності, справедливості, повної відповідності, домовленості і безвадного стану.

**2. Розширене значення**

Через те, що Бог досконалий, Він може вимагати від Свого творіння не більше і не менше ніж досконалості. Навіть у грішній людині є вроджене палке бажання досконалості. Це вже свідчення того, що людина втратила цей стан. Бог Сам є мірилом, за яким міряється все, що існує у всесвіті. Бог прагне, щоб Його відкуплені були такими, як Він. Через те Бог проголосив досконалість перед Законом (Буття 17:1), під час Закону (Повторення Закону 18:13) і під час благодаті (Матвія 5:48).

Писання виявляє три види досконалості, які візьмемо до уваги.

**а. Досконалість, що стосується Бога**

Досконалість, що стосується Бога, – абсолютна, первинна, безгрішна досконалість. Неможливо, щоб Бог згрішив (Євреїв 6:18; 1 Івана 3:9). Бог досконалий у Своїй природі і сутності. Усе, що Він робить, уся Його сутність і всі Його шляхи – досконалі (Повторення Закону 32:4; Матвія 5:48; Йова 11:7, 36:4; Псалмів 18:30, 19:7, 50:2).

**б. Досконалість, що стосується творіння**

Досконалість, що стосується створених істот, – вторинна досконалість. Проте це не була безгрішна досконалість. Це була невипробувана і неперевірена досконалість. Вона простежується у створених Богом істотах – таких, як ангели і перші люди.

**(1) Люцифер** був «досконалий» на всіх своїх дорогах від часу свого створення, проте це не була безгрішна досконалість, яку мав Бог, тому що тоді б ні він, ні інші ангели не згрішили (Єзекіїля 28:12-18; Ісаї 14:12-15; Юди 6; 2 Петра 2:4).

**(2) Адам** був «досконалий», але ця досконалість не була перевірена і випробувана. Під час випробування у стані невинності він втратив стан досконалості, який мав. Досконалість Адама не була безгрішною досконалістю. Жодне створіння не могло мати досконалості в собі. Вона повинна походити від Бога.

**в. Досконалість, що стосується святих**

Писання вчить про дві фази досконалості, що стосуються відкуплених.

**(1) Досконалість в теперішньому часі**

У Біблії йдеться про досконалість, яку можна досягнути в цьому житті. Така досконалість називається відносною досконалістю, і саме Бог говорить про святих які мають такого плану стосунки з Ним тут, на землі, у цьому житті.

**(а) Ной** був досконалий у своєму поколінні (Буття 6:9).

**(б) Йов** був досконалий перед Богом (Йова 1:1-8, 2:3).

**(в) Єзекія** мав досконале серце перед Богом (2 Царів 20:2-5; Ісаї 38:3).

**(г) Авраам** був покликаний ходити досконалим перед Богом (Буття 17:1).

Можна засвідчити, що ніхто з цих святих не мав «безгрішної досконалості», бо кожен мав свої помилки. Що ж це була за «досконалість», яку, як говорить Бог, ці святі мали перед Ним? Це було «досконале серце». Це серце, віддане і повністю підкорене Йому, серце, віддане для виконання волі Божої; серце щире і повністю навернене до серця Бога. Досконале серце – це самовіддане бажання і рішучість виконувати Божу волю. Саме такий вид святості можливий перед Богом і досяжний у цьому житті (1 Царів 11:4, 15:3; 2 Хроніки 25:2, 16:9; Псалмів 37:37, 101:2, 6; Повторення Закону 18:13).

**(2) Майбутня досконалість**

Писання говорить про досконалість, яку віруючий пізнає під час приходу Христа. Це буде безгрішна досконалість, яку має Бог. Проте вона буде походити від Бога. Людина ніколи не зможе набути її сама, своїми зусиллями, незалежно від того, як би вона не поривалася до цього. Це Божа основна мета – привести відкуплених до такої досконалості, яку вже неможливо буде втратити (Псалмів 18:32, 138:8; 1 Петра 5:10; Івана 17:23; Ефесян 4:13; 1 Солунян 3:10; Євреїв 13:20-21).

У Посланні до євреїв слово «досконалий» вживається близько 17 разів. Це Послання показує, яким досконалим стандартом був Закон, проте він не зміг зробити євреїв досконалими. Тому Бог післав Свого Сина, щоб Він став жертвою Нового Заповіту, яка приведе віруючого до досконалості. Великий день відкуплення, про який йдеться у Старому Заповіті, був провісником повного очищення від гріха, провісником досконалості, яка набувається через кров відкуплення (Левит 6). Послання до євреїв побудоване на об’явленні і здійсненні дня відкуплення (читайте Євреїв 9 і Захарія 3:10). У Книзі Приповістей йдеться про «Світло, що світить все більше і більше аж до повного дня» (Приповісті 4:18). У Новому Заповіті цей день називається «днем викупу» (Ефесян 1:13-14, 4:30).

**3. Досконала Людина**

Господь Ісус, цей останній Адам, був єдиною Людиною, що ходила тут, на землі, досконало перед Отцем. Його досконалість була не просто безгрішною, але випробуваною досконалістю. І, як уже було згадано, перший Адам мав тільки одну, людську природу і, бувши випробуваним, не встояв. Ісус мав божественну природу, поєднану з Його людською природою, а отже, коли був випробуваним, переможно провів через це людську природу. Ісус жив у людському тілі з безгрішною досконалістю. Таким чином, Бог мав на землі Людину, Яка досконало здійснила Його ціль і волю. Отже, саме Ісус, наш Родич-Відкупитель, робить досконалість можливою для відкуплених. Це основна ціль відкуплення. Це здійснення примирення.

**4. Засоби досконалості**

Через нездатність людини досягнути досконалості Бог по Своїй благодаті приготував засоби для цього. Перерахуємо декілька з цих божественних засобів.

**а. Господь Ісус** є Автором і Виконавцем нашої віри (Євреїв 12:2, 10:14). Тілом і кров’ю Нового Заповіту Він удосконалить нас (Євреїв 13:20-21, 7:11).

**б. Слово Боже** удосконалить святих (Євреїв 11:3; 2 Тимофія 3:16-17).

**в. Віра і слухняність** удосконалюють нас (1 Івана 4:17-18; Якова 2:21).

**г. Слава Господня** приведе святих до досконалості (Івана 17:23).

**д. Служіння,** призначені в Тілі Христовому, дані, щоб привести святих до досконалості і зрілості (Ефесян 4:11-12; Колосян 1:26-28).

**е.** Святі, **які вмирають у вірі**, вдосконалюються духом (Євреїв 12:23).

**є.** Церква буде представлена Христу досконалою, безвадною, непорочною і святою, як Його Наречена, **очистившись водяним купелем у Слові** (Ефесян 5:23-32)

Отже, віруючий покликаний, щоб із наполегливістю йти до досконалості і щоб підтримувати серце досконалим – до того часу, коли спасительна сила Божа приведе його у стан безгрішної досконалості, яку вже неможливо буде втратити (Колосян 1:27-29; 2 Коринтян 7:1; 1 Петра 5:10; Филип’ян 2:12-13). Віруючий із впевненістю може сказати разом з псалмоспівцем: «Для мене Господь оце виконає» (Псалмів 138:8). Віруючий – «досконалий у Христі». Проте це позиційна істина. І те, що є позиційною істиною, стане практичною істиною у визначений Богом час, якщо віруючий буде наполегливо триматися в Бозі (Євреїв 6:1-2).

**Е. Перевага слави**

**1. Визначення**

Слова «слава» та «прославлений» мають значення «робити або оцінювати славним, почесний, звеличувати». Коли слова «прославити» або «слава» вживаються щодо Христа і Його святих, існує широке розмаїття у їх застосуванні. «Слава» виражає велич, блиск і сяяння краси, світло і честь Господа.

Прославлення – заключна дія відкуплення, і воно виникає з досконалості святих. Досконалість і прославлення святих невіддільні один від одного. Одне – істотна частина іншого. Коли Адам втратив стан досконалості, він також став «позбавлений слави Божої» (Римлян 3:23, 8:30). Дія відкуплення спонукує віруючого до досконалості у Христі, а з досконалістю приходить прославлення. Це відновлює людину для слави Божої, яку вона втратила в Адамі. Бог завжди мав бажання проявляти Свою славу у Своєму твориві і творінні. Тексти Писання вказують на те, як Божа слава проявлялася у творінні, але повною мірою Божа слава проявилася в Його святих. Коли відкуплені зміняться на образ Христа і наповняться характером Божим, тоді слава Божа повною мірою проявиться у людині. Досконалість Божих моральних атрибутів і характеру становлять славу Божу і прославлення святих.

**а. Слава Бога у твориві**

(1) Слава Божа була виявлена у **палаючому кущі** (Вихід 3).

(2) Слава Божа була виявлена у **хмарі** (Вихід 16:7-10).

(3) Слава Божа була виявлена в **карах**, які Він наслав на Єгипет (Вихід 4:12).

(4) Слава Божа була виявлена на **горі Сінай** (Вихід 24:16-17).

(5) Слава Божа наповнила **скинію Мойсея** (Вихід 29:43, 40:34-35; Левит 9:6, 23).

6) **Храм Соломона** був наповнений славою Божою (1 Царів 8:11; 2 Хроніки 5:14, 7:1-3).

7) **Ізраїль** був єдиним народом, який бачив прояв слави Божої. На івриті воно звучить як «шекіна» (Римлян 9:4).

8) **Сонце, місяць, зорі,** а також небеса звіщають про славу Бога (Псалмів 19:1-6; 1 Коринтян 15:40-43).

Такий аспект слави Божої говорить про сяйво, яскравість і блиск Божого світла і Його присутності, і це можна було бачити через видимий прояв у згаданому вище твориві.

**б. Слава Бога у Христі**

На горі Преображення Ісус проявив славу Божу у Своїй людськості. Ця слава випромінювалася через Його тіло і одяг, біла, як світло (Луки 9:26-32; 2 Петра 1:17-18; Марка 9:1; Матвія 17:1-8). Про цю славу говориться також як про славу Царства. Під час Свого вознесіння Ісус з’явився у славі сонячного світла (Об'явлення 1:16, 10:1; Ісаї 22:24; 1 Коринтян 2:8). Христос Ісус зазнав спочатку страждань, а потім слави, яка слідувала за цим. Він – взірець для всіх, хто йде Його слідами (Римлян 8:17-18; 1 Петра 1:11).

Різні святі, які споглядали славу і сяйво Бога у Христі, були змінені цією славою.

**(1) Мойсей** споглядав славу Господа, і ця слава була на його обличчі (Вихід 33:18-22; 2 Коринтян 3).

**(2) Авраам** також бачив славу Бога (Дії 7:2).

**(3) Ісая** бачив славу Бога у Христі (Ісаї 6:1-6; Івана 12:41).

**(4) Мойсей** бачив славу Бога в палаючому кущі (Вихід 3).

**(5)** Пророк **Єзекіїль** бачив славу Бога на херувимі (Єзекіїля 1:28, 3:23, 8:4, 9:3, 10:4, 18-19).

**(6) Степан** бачив славу Бога та Ісуса, Який стояв, щоб прийняти його (Дії 7:55).

**(7) Павло** споглядав славу Бога на обличчі Ісуса (Дії 22:11). Усі ці святі споглядали яскравість і сяйво Божого світла і, отже, змінювалися цією яскравістю.

**в. Слава Бога у святих**

Коли святі стануть досконалими, вони будуть прославлені. Слава Божа повною мірою буде проявлена в них. З чого тоді складається ця слава?

1. Сяйво **Божого світла** на Його народі, як було, наприклад, з обличчям Мойсея (Вихід 33:12-23, 34:29-35; 2 Коринтян 3) і Степана (Дії 7:54-60 ).
2. **Воскресле тіло** також бере участь у славі. Слава небесних тіл символізує різні ступені слави у воскреслих і безсмертних святих. Святі повстануть зі славою сонця, славою місяця і різноманітною славою зірок. Цією славою вони будуть сяяти навіки (1 Коринтян 15:40-43; Филип’ян 3:20-21; Об’явлення 12:1; Суддів 5:31; Матвія 13:43).
3. Святі, які повністю відповідають **образу Христа** і мають святу природу і характер, також є частиною слави (Римлян 8:17-18, 30). Досконалість Божих моральних атрибутів, проявлена тепер у відкуплених, приведе людину знову до слави Божої, яку вона втратила.
4. Відкуплені істоти повернуться до всього того, що Адам втратив в призначенні Божому для людини згідно із завітом в Едемі. Тепер через відкуплення стає можливим досягнення мети творіння (Івана 17:22-24; 1 Коринтян 4:6, 17; Колосян 3:4; Ісаї 60:1-3; Псалмів 45:13; Римлян 5:2; 2 Петра 1:3; 2 Солунян 2:14).

Віруючий радіє в надії майбутньої слави, коли він продовжує змінюватися «від слави в славу» Духом Господа (2 Коринтян 3:18).

**Є. Перевага спасіння**

**1. Визначення**

«Спастися» означає «стати цілісним, бути визволеним, бути в безпеці, бути збереженим від руйнування». Англійське слово «спасіння» походить від грецького слова «сотерія», яке перекладається як «спасіння» (Луки 1:69), «щоб ми були спасенні» (Луки 1:71), «визволяти» (Дії 7:25) і «здоров’я» (Дії 27:34).

**2. Розширене значення**

Це слово вживається як для фізичного, так і для духовного звільнення, що видно з наступних прикладів.

**а. Фізичне і тимчасове визволення** від небезпеки і страху.

**(1)** Визволення цілого народу (Луки 1:69, 71; Дії 7:25).

**(2)** Визволення однієї людини (Дії 27:43; Євреїв 11:7).

**б. Духовне і вічне визволення** для всіх, хто прийме Господні умови покаяння і віри. Це визволення і спасіння у Христі через:

**(1)** Його спасительне **Ймення** (Дії 4:12).

**(2)** Його спасительне **Євангеліє** (Римлян 1:16; Ефесян 1:13).

**(3)** Його спасительну **благодать** (Ефесян 2:5, 8).

**(4)** Його спасительне **Слово** (Якова 1:21).

**(5)** Спасительне **сповідання** (Римлян 10:9-10).

Ісус Христос – Спаситель, і спасіння уособлюється з Ним (Матвія 1:21; Луки 1:47, 2:11; Дії 5:31; Филип’ян 3:20; Євреїв 2:10; Ісаї 12:2; Вихід 15:2; Івана 4:22). У Ньому ми є «спадкоємцями спасіння» (Євреїв 1:14).

**3. Довершене спасіння**

Спасіння – це слово, яке містить минулий, теперішній і майбутній час. Віруючий був спасенним, він є спасенним, і він буде спасенним. «Що від смерті такої нас визволив (минулий час) і визволяє (теперішній час); і на Нього покладаємося, що й ще визволить Він (майбутній час)» (2 Коринтян 1:10). Слово «визволити» – це синонім спасіння, і в цьому вірші показано спасіння віруючого у часі і вічності.

**а. Минулий час**

Ми були спасенні (Марка 15:31, 16:15-16; Римлян 10:9-10; Дії 16:31; Луки 7:50; Ефесян 1:13; 2 Тимофія 1:9). Христос вмер за наші гріхи, щоб спасти нас. Це наше оправдання

**б. Теперішній час**

Ми спасаємося (Римлян 8:24; 1 Коринтян 2:15; 2 Коринтян 2:15, 6:1-2). Христос тепер опановує наші гріхи (Михея 7:19). Це наше освячення.

**в. Майбутній час**

Ми ще будемо спасенні (Римлян 13:11; Даниїла 9:24; 1 Солунян 5:8-9; 2 Солунян 2:13; Євреїв 5:9, 9:28; 1 Петра 1:4-5, 9-10).

Христос викорінить весь гріх. Це і є відкупленням, вдосконаленням і прославленням. Автор Послання до євреїв говорить про це як про «таке велике спасіння» (Євреїв 2:3). Павло говорить, що саме благодать Божа приносить нам спасіння (Тита 2:11).

Грецьке слово «созо» перекладається як «спасати» і «спасенний» і означає «спасати, оздоровлювати, зберігати, робити безпечним» (Матвія 1:21, 10:22; Івана 3:17; Дії 2:40, 16:30-31). Отже, слово «спасенний» або «спасіння» – це всеосяжне слово, яке містить в собі всі переваги хреста, дії благодаті Божої у житті віруючого. Спасіння охоплює благодать, вибрання, призначення, покликання, передбачення, прощення, оправдання, відродження, усиновлення, освячення, збереження і, врешті-решт, вдосконалення, прославлення і вічне життя (Римлян 8:27-30).

Підсумовуючи переваги примирення, з’ясуємо наступне:

**У прощенні** Бог виступає як суверенний Цар, Який прощає порушнику Свого святого Закону

**У виправданні** Бог, як праведний Суддя, проголошує прощеного грішника праведним.

**У відродженні** Бог-Творець наділяє віруючого новим, божественним життям і природою, отже, вводить його в сім’ю Божу.

**В усиновленні** Бог-Отець ставить віруючого як достойного і відповідального сина у Своїй сім’ї.

**В освяченні** Святий Бог відділяє віруючого від усякого зла як священика для Себе і для Свого святого служіння.

**У досконалості** безгрішний Бог приводить віруючого до повного єднання із Собою і Своєю волею, викорінюючи принцип гріха свавілля.

**У прославленні** Бог, що є Богом всієї слави, відновлює людину до її первісної слави і призначення, що містить у собі творіння і відкуплення.

**Розділ 12**

**ДОКТРИНА ВІЧНОГО СТАНУ**

|  |
| --- |
| Писання вчить, що життя на землі для людини – це випробувальний термін. Ті, хто відзивається на Божу благодать і слухається Його, будуть мати вічну винагороду на небі, що є місцем перебування Бога А ті, хто свідомо опирається Божій благодаті, живе за власною волею і служить сатані, будуть вічно покарані у пеклі, що є місцем перебування сатани. Вічні долі вирішуються тут, на землі. |

**ЗМІСТ РОЗДІЛУ**

**І. ЧАС І ВІЧНІСТЬ**

**А. Час – випробувальний термін людини**

**Б. Вічність – винагорода людини**

**II. РОЗПОДІЛ ЧАСУ – СУДИ І НАГОРОДИ**

**А. Період невинності – Едемський заповіт**

**Б. Період сумління – заповіт з Адамом**

**В. Період людського правління – заповіт з Ноєм**

**Г. Період обітниці – заповіт з Авраамом**

**Д. Період Закону – заповіт з Мойсеєм**

**Е. Період милості – Новий Заповіт**

**Є. Період Царства – Вічний Заповіт**

**III. ВОСКРЕСІННЯ І СУДИ**

**А. Воскресіння**

**Б. Суд**

**IV. ВІЧНІСТЬ – СУДИ І НАГОРОДИ**

**А. Суд і нагороди віруючих**

**Б. Суд і нагороди невіруючих**

**V. ВІЧНІ СТАНИ**

**А. Небо – місце перебування відкуплених**

**Б. Пекло – місце перебування неспасенних**

**І. ЧАС І ВІЧНІСТЬ**

Об’явлення Бога в Писанні показує, що Бог вічний і не обмежений у часі. Мойсей сказав: «Від віку й до віку – Ти Бог... Бо в очах Твоїх тисяча літ – немов день той вчорашній, який проминув, й як сторожа нічна» (Псалмів 90:2, 4). Бог каже про Себе: «Я Той, що Є», тобто Він вічний (Вихід 3:14-15). Він – Перший і Останній, Початок і Кінець, Альфа і Омега (Об’явлення 1:8; Ісаї 41:4). Людина, однак, залежить від часу. Вона обмежена і лімітована часом у просторі. Хоча людина – творіння часу, вона, все ж, створена для вічності. Вона має початок, проте існує вічно. Людину Бог винагороджує згідно з її вчинками впродовж життя – добрими чи лихими.

**А. Час – випробувальний термін людини**

Очевидно те, що коли Бог створив Адама і Єву, Він помістив їх на випробувальний термін в Едемський сад, що був земним раєм. Їм був даний один наказ від Господа, і це було випробуванням їх доброї волі на послух чи непослух Богу (Буття 2:17, 3:1-6). Адам і Єва зазнали невдачі в цьому випробуванні. Бог продовжив милість для них і дав їм простір для покаяння і відновлення стосунків з Ним через спокуту. Бог проголосив смертну кару за людський гріх непослуху. Як і Адаму, усьому людству був даний випробувальний період. Для людини цей період називається часом.

Між народженням і смертю кожного з синів Адама є проміжок життя. Саме в цей період часу, який відомий лише Богу, людина перебуває на випробуванні. Зазвичай це і є «часом для покаяння», який надається кожному, народженому від Адама (Об’явлення 2:21). Ніхто з людей не знає, скільки триває цей «проміжок», протягом якого людині надається милість Божа, що спонукує людину до покаяння (2 Петра 3:8-9). Коли цей проміжок закінчується, земна людина помирає, а її випробувальний період назавжди закінчується. Її вічний стан і доля вирішені і незмінні. Саме в цей період випробування, який називається часом, людина вирішує свою вічну долю. І саме з цієї причини Бог закликає всіх людей відвернутися від своїх гріхів і прийняти Його викупну благодать у Христі.

**Б. Вічність – винагорода людини**

Як ми побачимо далі, надбання вічності для людини – це час нагороди. Усі люди будуть винагороджені згідно з їхніми вчинками, добрими чи злими. Усі будуть суджені відповідно до того, що вони робили в тілі (2 Коринтян 5:10; Римлян 14:10). І так, як вічна доля людини визначається її характером під час земного життя, вічна винагорода людини визначається її вчинками під час земного життя. Характер, що є сутністю людини, визначає її вічний стан і долю. Вчинки, що є діяльністю людини, визначають її вічну нагороду. Характер і вчинки не можуть бути розділені. Те, ким людина є, те вона й буде чинити, і це визначає її вічний стан.

**II. РОЗПОДІЛ ЧАСУ – СУДИ І НАГОРОДИ**

У часовому відрізку Бог навів приклад того, що Він буде робити у вічності. Бог звершує певні суди і винагороджує на землі як праведних, так і неправедних. Такого ж принципу Він дотримується і у вічності. Кожен Божий відрізок часу завершувався судом нечестивих і нагородами та обітницями винагородження праведних. І як було в земному житті, так буде у вічності (Еклезіястова 11:9, 12:12-14; Матвія 12:36). Треба зазначити, що слово «розподіл» у цьому контексті Писання не має прямого натяку на добу часу, але, швидше, на Боже впорядкування і управління тим, що стосується людей. Слово «розподіл» Павло вживає у своїх посланнях виразно в значенні «керівництво маєтком, власністю або управління» (1 Коринтян 9:17; Ефесян 1:10, 3:2; Колосян 1:25; Луки 16:1-4). У своїх відносинах з людьми протягом всього часу Бог має на меті тільки один задум, який поступово розкривається. Мета у Бога одна, а методи різні. У Бога тільки один план – це план спасіння, проте Він використовує різні шляхи стосовно людини для здійснення цього плану.

Різні розподіли чи упорядкування не можуть бути відділені від божественних заповітів. Кожний заповіт був винятковою домовленістю між Богом і людиною із власними відмінними акцентами. Отже, слово «розподіл» у цьому контексті вказує на стосунки Бога з людиною на основі відповідних заповітів.

Кожен завершувався судом над нечестивими і нагородженням праведних, і кожен міг себе реалізувати в судах і нагородах у вічності.

**А. Період невинності – Едемський заповіт**

Перша людина, Адам, була поміщена в досконале оточення. Людина перебувала в заповіті з Богом. Характерною рисою цього розподілу була невинність (Буття 1:26, 2:25). Людина піддалася простому іспиту на слухняність у період випробування. Їй було заборонено вживати плід з дерева пізнання добра і зла, щоб не потрапити під покарання смертю. Однак людина проявила свою волю і вирішила скуштувати заборонений плід. Це привело її та майбутніх нащадків під владу гріха, сатани і смерті.

Отже, перша домовленість завершилася поразкою людини і Божим судом над нею, а саме – вигнанням її з Едемського раю. І тільки покірна перед Божими постановами людина буде винагороджена втраченим деревом вічного життя. Така обітниця Бога для переможців (Буття 2:17; Об’явлення 2:7, 22:2, 14).

**Б. Період сумління – заповіт з Адамом**

У мить, коли людина згрішила, появилося сумління. Завдяки сумлінню людина могла відрізнити добро від зла. Так людина підпала під угоду сумління, і Боже ставлення до неї було відповідним її сумлінню (Римлян 2:14-15). Хоча сумління і відрізняє добро від зла, воно залишає людину безсилою в намаганнях перемогти зло і робити добро. Сама по собі ця угода була недовершеною. Саме на підставі порушеного закону сумління Бог покарав людей у всьому світі потопом. Сумління продовжує брати участь у відносинах Бога з людиною через засудження і виправдання людини відповідно до її вчинків.

Ця домовленість навела суд на безбожний світ через потоп і нагородила решту праведних, тих, хто знав про спасіння в Ноєвому ковчезі (Буття 6, 7; 1 Петра 3:20; 2 Петра 2:5).

**В. Період людського правління – заповіт з Ноєм**

Під час цього періоду і заповіту з Ноєм Бог довірив людині державну владу. Про цю угоду докладно йдеться в Бутті 8-9. Саме після потопу Бог дав людині законне право страчувати убивць. Це було заснуванням людського правління, що, безумовно, зберігає усі інші форми покарання за порушення прав людини. Проте і ця угода людського правління довела свою недосконалість, і Бог звершив суд над людством біля Вавилонської вежі (Буття 10, 11). Звідси сини Ноя були розсіяні згідно з призначеною їм спадщиною. Бог обіцяв у нагороду Аврааму місто, яке Він Сам побудує. Авраам прийняв це і покинув Вавилон, Ур Халдейський (Євреїв 11:10-16).

**Г. Період обітниці – заповіт з Авраамом**

Після Вавилонської вежі Бог вибрав Авраама, а потім Ісака і Якова, щоб вони стали родоначальниками нового народу. Дані обітниці склали великий заповіт з Авраамом. Ці обітниці стосувалися насіння, землі і благословень – фізичного і духовного – для цілого народу. Подробиці цієї угоди описані в Бутті 12-50. Саме в Єгипті Ізраїль став нацією, хоча це були поневолені люди. Ця угода завершилася божественним судом над Єгиптом і звільненням Божого народу з рабства, що було здійсненням обітниць, даних родоначальникам (Вихід 3-12).

**Д. Період Закону – заповіт з Мойсеєм**

Особливість цієї Божої угоди в тому, що вона була укладена з вибраним ізраїльським народом на горі Сінай після їх виходу з Єгипту. Заповіт з Мойсеєм включав скинію, священство, жертви, свята і Закон. Ця угода діяла від часів Мойсея аж до часу першого приходу Христа і служіння ранньої Церкви. Вона завершилася Божими судами, коли Він засудив місто Єрусалим і храм у 70-му році нашої ери. Нагородою віруючих того часу було уникнення жахливих судів і знищення, що спіткало євреїв як націю (Матвія 23:38, 24:1-2; Луки 19:41-44). З того часу євреї завжди були знедоленим народом.

**Е. Період милості – Новий Заповіт**

Нову угоду Сам Ісус представив як Новий Заповіт або дослівно «нове упорядкування» (Матвія 26:26-28). Він скасував заповіт Мойсея і започаткував період благодаті, на якій ґрунтуються відносини з людьми в наш час. «Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з’явилась через Ісуса Христа» (Івана 1:17; Тита 2:11; Ефесян 3:1-5). Саме благодать Божа здійснить вічні цілі Бога щодо людей, щодо тих, хто прийме і увірує. Проте не всі люди приймуть безкоштовну благодать Божу, і цей період завершиться Божими судами над нечестивими. Коли знехтувано благодаттю, тоді вже немає альтернативи, окрім як судити людей (2 Солунян 1:7-10). Другий прихід Христа буде супроводжуватися судами над нечестивими і нагородженням праведних.

**Є. Період Царства – вічний Заповіт**

Характерною ознакою угоди між Богом і людиною під час приходу Христа буде те, що людина отримає місце панування в Царстві Божому. Не було такого часу, коли б Царство Боже не існувало, як каже псалмоспівець: «Царство Твоє – Царство всіх віків...» (Псалмів 145:13). Сам Цар «вічний, нетлінний, невидимий» (1 Тимофія 1:17).

Царство Боже стосовно землі відображалося в різних формах, кожна з яких була поступовим вираженням вічного Царства. Саме цей аспект Царства здійснює і завершує всі інші угоди та відповідні заповіти. Воно приводить людину до її первісного призначення, згідно з задумом Бога, через спасіння у Христі. Це було Царство останнього, вічного Заповіту Бога.

Останні суди і винагороди будуть визначені саме в цей період. Це буде «вічний суд» і «вічні нагороди» (Євреїв 6:1-2). Це також стосується всього творіння, як ангельського, так і людського. Усі справи будуть розглядатися перед судовим престолом Христа або великим білим престолом Божим (2 Коринтян 5:10; Об’явлення 20:11-15; 1 Коринтян 15:24-28).

Отже, ми стисло розглянули різні домовленості Бога з людьми протягом віків. Кожна з них мала свій початок і не відмінялася, коли в дію вступала наступна домовленість. Ці домовленості містять духовні і вічні елементи. Було зазначено, що кожна домовленість впроваджувалась особливим судом над нечестивими і даними чи обіцяними нагородами для праведних. Усе це вказує на кінцеву і вічну домовленість і на вічні судні нагороди.

**III. ВОСКРЕСІННЯ І СУДИ**

Неможливо мати справу з кінцевими Божими судами, не поєднуючи їх із воскресіннями. Воскресіння і суди Божі суттєво поєднані. Їх не можна розділяти. Воскресіння передує суду, а суди неминуче призводять до воскресіння. Отже, принципи доктрини Христа включають «воскресіння мертвих та вічний суд» (Євреїв 6:1-2). (Дивись також: Дії 17:30-31; Євреїв 9:27). В Об’явленні (20:1-15) йдеться про доктрину воскресіння і тоді про суд великого білого престолу. Отже, воскресіння і суд неподільні.

**А. Воскресіння**

Доктрина воскресіння викладена і висвітлена як у Старому, так і в Новому Заповітах.

**1. У Старому Заповіті**

**а. У свідченнях** (Йова 19:25-27; Псалмів 16:9, 17:15). У свідченнях Йова і пророка Давида йдеться про воскресіння.

**б. У символах** (Буття 22:5; Євреїв 11:19). Ісак, син Авраама, символічно воскрес із мертвих. Воскресіння Йони з черева риби також було прототипом воскресіння Христа (Йони 1-2; Матвія 12:38-40).

**в. У пророцтвах** (Ісаї 26:19; Даниїла 12:1-3; Осії 13:14). Пророки також говорили про воскресіння тіла.

**г. У фактах** (1 Царів 17:17-24; 2 Царів 4:18-37, 8:5, 13:20-21; Юди 9). Ілля та Єлисей знали про силу воскресіння через людей, яких вони воскресили з мертвих.

**2. У Новому Заповіті**

**а. Через науку** (Івана 5:28-29, 6:39-54; Луки 16:19-31, 20:35-36). Ісус вчив як про тілесне воскресіння, так і про духовне воскресіння (Івана 5:21-25, 26-29; 1 Івана 3:14). Павло також писав про тілесне воскресіння (Дії 24:15; 1 Коринтян 15; 1 Солунян 4:14-18; Филип’ян 3:11, 21). Іван також говорив про воскресіння (Об’явлення 20:4-6).

**б. У реальності** (Луки 7:11-23; Івана 11:43-44; Дії 9:36-42, 20:7-12; Матвія 9:18-26, 10:18, 27:50-53). У Новому Заповіті також відбувалися реальні тілесні воскресіння під час служіння Христа, Петра і Павла. Усім студентам нагадуємо про воскресіння Христа, оскільки Його воскресіння – це надійний доказ воскресіння всіх людей (Дії 17:30-31).

**3. Два воскресіння**

У Старому і Новому Заповітах йдеться про два воскресіння, що стосуються всього людства. Зазначимо місця з Писання, які говорять про це, і дамо визначення кожного з них.

**а. Воскресіння праведних**

1. Перше воскресіння (Об’явлення 20:4-6).

2. Воскресіння праведних (Дії 24:15; Луки 14:14).

3. Воскресіння життя (Івана 5:29).

4. Пробудження на вічне життя (Даниїла 12:2).

5. Краще воскресіння (Євреїв 11:35).

**б. Воскресіння неправедних**

1. Друге воскресіння (Об’явлення 20:4-6).

2. Воскресіння неправедних (Дії 24:15).

3. Воскресіння суду (Івана 5:29).

4. Воскресіння на знущання, вічну гидоту (Даниїла 12:2).

Іван говорить, що ці воскресіння відділяє тисяча років. Він заявляє: «Блаженний і святий, хто має частку у першому воскресінні». Вони будуть суджені і отримають вічне життя і винагороди відповідно до свого характеру і вчинків у Христі. Люди, які воскреснуть під час другого воскресіння, прокляті і нечестиві. Вони також будуть осуджені, але їх вироком будуть вічні муки, відповідно до їх характеру і вчинків під час земного життя.

**4. Природа воскреслого тіла**

**а. Для відкуплених**

Природа воскреслого тіла описується в Писанні. Воно буде таким, як прославлене тіло Христа.

(1) Справжнє тіло з плоті і кісток (Луки 24:39; Івана 5:28; 1 Коринтян 15:22; Об’явлення 20:12; 2 Коринтян 5:10).

(2) Духовне тіло (1 Коринтян 15:44).

(3) Відкуплене тіло (Римлян 8:11-23; 2 Коринтян 5:4).

(4) Прославлене тіло (Филип’ян 3:21; Луки 24:39).

(5) Нетлінне тіло (1 Коринтян 15:42).

(6) Небесне тіло (1 Коринтян 15:47-49; 2 Коринтян 5:1-6).

**б. Для невідкуплених**

Немає опису воскреслого тіла нечестивих. Проте вони тимчасово приймуть тіло, тому що Ісус сказав: «... бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні» (Матвія 10:28 і Даниїла 7:11). Це те, що назване «другою смертю» (Об’явлення 2:11, 21:8). Яке жахливе осудження: на всю вічність бути знетіленим чи оголеним духом, зазнаючи мук пекла.

**Б. СУДИ**

Як було зазначено вище, воскресіння передує суду, а суд зумовлює необхідність воскресіння.

**1. Необхідність суду:**

**а. Сумління людини вимагає цього.** Закон сумління, коли його порушити, може замовкнути, але він оживає і стає діяльним під час суду перед Божим престолом і буде судити винних (Римлян 2:14-15).

**б. Історія вимагає цього.** Несправедливість, яку чинили люди протягом своєї історії, спотворюючи Божі праведні закони, вимагає засудження людини перед праведним і святим Богом.

**в. Справедливість вимагає цього.** Справедливість, праведність і святість Божого Закону вимагають, щоб Він засудив увесь гріх. Це Він звершує зі Свого судного престолу.

**2. Три аспекти суду**

**а. Суд в минулому**

На Голгофі в судовому порядку було вчинено законний суд над сатаною і його військом (Колосян 2:14-15; Івана 12:31, 14:30, 16:11). На Голгофі всі гріхи світу були засуджені через смерть Христа, і всі, хто вірує в Христа, знають, що перейшли від смерті в життя. Замість них засудили Христа (Івана 5:24; 2 Коринтян 5:21; Галатів 3:13; 1 Петра 2:24).

**б. Суд теперішній**

Є суд, який продовжує здійснюватися. Бог часто втручається в життя безбожних людей і засуджує їхні гріхи. І хоча гріх сам по собі є судом, та вирішальний суд ще має відбутися. Віруючий повинен судити себе сам, щоб не бути засудженим зі світом. Бог також божественно дисциплінує і карає Свій народ (1 Коринтян 11:31-32, 5:5; 1 Тимофія 1:20; Євреїв 12:1-10).

**в. Суд майбутній**

У багатьох текстах Писання говориться про майбутній суд. Народи і культури всього світу закарбували це у своєму розумінні і свідомості. Усі будуть суджені абсолютним правосуддям (1 Коринтян 3:8-16, 4:5; 2 Коринтян 5:10; Євреїв 10:27; Дії 24:25).

**3. Судний день**

Судний день – це великий день розплати, коли Бог приведе всіх людей до Свого престолу, щоб вони відзвітували про своє життя, проведене тут, на землі (Дії 17:31; Римлян 2:16; 2 Петра 3:7; Псалмів 96:13). У вигляді плану зазначимо деякі з найважливіших фактів про майбутній судний день.

**а.** Буде **призначений день суду** для віруючих і для невіруючих (2 Коринтян 5:10; Римлян 14:10; Дії 24:25; Об’явлення 20:11-15).

**б**. Буде **призначений Суддя**, Ісус Христос (Івана 5:22-27; Матвія 25:31-32; 2 Тимофія 4:1; Дії 10:42).

**в**. Буде **визначена ціль** на цьому суді:

(1) Виявити істинний характер кожної людини (Матвія 10:26; 1 Коринтян 4:5).

(2) Визначити цінність усіх вчинків людей (1 Коринтян 3:13).

(3) Віддати належну публічну нагороду або покарання, бо людина не завжди була покарана чи нагороджена в цьому житті (Матвія 16:27; Римлян 2:6-9; Об’явлення 22:12).

(4) Відстояти Божу праведність у Його справах із людьми. І буде визнана Його справедливість Об’явлення (19:1-2).

**г.** Будуть **встановлені принципи і стандарти** суду.

(1) Люди будуть суджені справедливим судом (Дії 17:31; Псалмів 96:13).

(2) Люди будуть суджені згідно з Божими, святими стандартами (Римлян 2:6, 10-11; Об’явлення 22:12).

(3) Люди будуть суджені згідно з їхнім ставленням до Христа (Івана 12:48; Луки 12:8-9).

(4) Люди будуть суджені згідно з мірою світла і можливостей, наданих їм (Матвія 11:21-24; Луки 12:48).

(5) Людей буде судити непогрішний і всевідаючий Суддя, Ісус Христос. Можливості для помилкового присуду не буде, бо Він знає всі потаємні факти, вчинки, мотиви і думки людей перед Ним (Еклезіястова 12:14).

(6) Люди будуть нагороджені або покарані різною мірою (Луки 19:16-19; 12:47-48).

(7) Люди будуть переконані у справедливості Божого суду над ними. Усі вони визнають, що над їхніми думками, словами, вчинками і мотивами вершиться цілковита справедливість (Юди 14-15; Матвія 12:37; Римлян 2:15-16; Луки 19-22).

Отже, всі люди, праведні і неправедні, будуть суджені. Вони будуть навіки поділені на дві групи. Ці групи – «вівці» і «козли» (Матвія 25:33); «праведні» та «нечестиві» (Матвія 13:49); «святі» і «ті, хто не послухав Євангелія» (2 Солунян 1:8-10). Усі будуть вічно «благословенні» або «прокляті» (Матвія 25:34, 41). Дві долі будуть або небесами, або пеклом.

**IV. ВІЧНІСТЬ – СУДИ І НАГОРОДИ**

**А. Суди і нагороди віруючим**

Те, що віруючі будуть суджені і отримають нагороди, чітко зазначено в Слові Божому. Бог дав Своєму народу багато обітниць про нагороди. Проте це не означає, що віруючий працює, щоб отримати нагороду з корисливих міркувань або що Бог використовує обіцянку нагороди як хабар. Нагороди – це обітниці Божої доброзичливості як трофей за високі результати у змаганнях чи за сумлінно виконану роботу. Будь-який земний батько любить винагороджувати своїх дітей за вправну роботу чи хороші вчинки, наскільки ж більше любить це робити наш Небесний Батько.

Зверніть увагу на наступні посилання, у яких йдеться про суд і нагороди віруючого. Студентам варто звернутися до праці «Робота Христа» і розділу «Його остаточні суди».

**1. Суд над віруючими**

Усі віруючі повинні з’явитися перед судилищем Христовим, де будуть суджені за свої вчинки (1 Коринтян 3:11-15; 2 Коринтян 5:10-11). Усі віруючі стануть перед судилищем Христовим, щоб відзвітувати за себе. Відповідальність зумовлює звітність (Римлян 14:10-12). Господь бажає, щоб ми мали відвагу у судний день, щоб не були засоромлені перед Ним, під час Його приходу (1 Івана 4:17; 2 Тимофія 4:1, 8; Об’явлення 11:18). Цей суд, власне, відбудеться під час другого приходу Христа. Він не стосується спасіння віруючого, бо цей суд уже звершився на Голгофі. Це буде суд над вчинками і служінням Господу, що можна побачити у звичаях на грецьких іграх. Після завершення змагань переможці збиралися перед «судним престолом» судді і отримували вінці переможців. Інші учасники змагань не отримували вінців переможця. У цьому сенсі це було і судом, і нагородженням.

**2. Нагороди віруючого**

Слово «нагорода» вживається у Новому Заповіті більше 100 разів. Бог говорить про нагороди як праведним, так і нечестивим. Подаємо перелік основних нагород для віруючого, які надаються йому відповідно до його вірності і служіння Господу. Господь пропонує ці нагороди не як хабар, але як стимул і відзнаку Своїм дітям (Ефесян 6:2).

**(а)** Нагорода за вірність (Матвія 25:21-23).

**(б)** Нагорода вінця життя (Якова 1:12; Об’явлення 2:10).

**(в)** Нагорода вінця слави (1 Петра 5:2-4; Євреїв 2:9).

**(г)** Нагорода вінця радості (1 Солунян 2:19-20).

**(д)** Нагорода вінця праведності (2 Тимофія 4:8).

**(е)** Нагорода нетлінного вінця (1 Коринтян 9:25-27; 1 Івана 2:28).

**(є)** Нагорода пророка і праведної людини (Матвія 10:41-42).

**(ж)** Нагорода Божих святих і слуг (Об’явлення 11:18).

**(з)** Золотий вінець (Об’явлення 4:4, 3:11). Господь Ісус у притчах навчав, що віруючі будуть нагороджені (Матвія 25:20-23; Луки 19:12-19). Він також говорив, що коли повернеться, Його нагорода буде з Ним (Об’явлення 22:12; Луки 6:23).

**Б. Суди і нагороди невіруючим**

Те, що невіруючий має прийти на суд, спричинене самою сутністю історії людини, тому що багато речей уникли суду в цьому житті. Якщо Бог не приведе людей на суд, тоді Його справедливість буде порушена, а Його праведний і святий Закон зневажений. Характер і вчинки безбожників, які часто уникають вчасного покарання, вимагають, щоб Бог усяку справу доводив до суду, і Він це звершить біля великого білого судного престолу.

**1. Суд над невіруючими**

Хоча нечестиві інколи отримують покарання в цьому житті, та остаточний і вічний суд над безбожниками буде звершений біля великого білого престолу при завершенні Тисячолітнього царства (Об’явлення 20:11-15). Усі будуть суджені за книгами їхніх вчинків (Даниїла 7:10, 22-26; Дії 17:31, 24:28; Юди 14-15; Євреїв 9:27; Римлян 2:5, 16; 1 Тимофія 2:24). Міста народів також підпадуть під суд – так, як Содом і Гоморра, Тир, Сидон і Капернаум, як усі сучасні міста (Матвія 10:15, 11:20-24, 12:38-42; Еклезіястова 11:9, 12:14)

**2. Нагороди невіруючим**

Господь також сказав, що Він відплатить нечестивим згідно з їхніми вчинками. Валаам отримав «заплату за лихі вчинки» (2 Петра 2:13-15). Юда також отримав «заплату злочинства» (Дії 1:18). Так само усі безбожні й нечестиві отримають свою «нагороду» відповідно до їх лихих вчинків.

**V. ВІЧНІ СТАНИ**

Кінцевими і вічними станами, місцями покарання нечестивих і нагородою праведних є місця, які Писання називає небесами і пеклом. Небеса – вічне місце перебування праведних. Пекло – вічне місце перебування нечестивих. Незалежно від того, які нагороди отримають віруючі і невіруючі, завершальною нагородою для них буде вічна нагорода небес або пекла.

Тепер у вигляді плану розглянемо, що Писання говорить про ці два місця і як характер жителів буде відповідати місцю їх перебування. Більшість хотіли б вірити у небеса без пекла, проте одне без іншого не існує, як побачимо далі.

**А. Небо – місце перебування відкуплених**

Небеса – це місце перебування Бога і вибраних ангелів. Це вічний дім для всіх відкуплених людей. Слово «шамаїн» на івриті означає «небеса» або «піднесені речі». Грецьке слово «оураной» перекладається як «небеса»

1. Небо – фактичне місце (Буття 2:1,4; Повторення Закону 10:14).

2. Небо називають місцем перебування Бога (2 Хроніки 6:25, 33, 35, 39; Євреїв 1:10, 14; Даниїла 4:26; Захарія 12:1).

3. Небеса створив Господь Бог (1 Хроніки 16:26, 31; Йова 9:8).

4. Писання вчить, що існують три неба, і тінь цих трьох небес падає на землю у трьох місцях, у скинії Мойсея і храмі Соломона. Земна святиня була тінню небесної святині, як про це сказано в Посланні до євреїв і в Книзі Об’явлення (Євреїв 8:1-5, 9:1-28; Псалмів 19:1-6; Амоса 9:6; Об’явлення 11:9, 15:1-5). Ісус Христос є Служителем у небесному храмі як наш великий Первосвященик.

**а. Третє небо**

Третє небо, або місце безпосередньої присутності Бога, називається раєм. Це найсвятіше з небес або найсвятіше місце. Це і є тією залою, де перебуває престол Божества, це місце сяйва Божої слави. Третє небо – оригінал або взірець усього, що коли-небудь було звіщено на землі у скинії Мойсея або у храмі Соломона. Його називають так:

(1) Третє небо (2 Коринтян 12:1-4).

(2) Рай (Луки 23:43; Об’явлення 2:7; 2 Коринтян 12:1-4).

(3) Саме небо, присутність Божа (Євреїв 9:24).

(4) Небо, місце перебування Бога (2 Хроніки 6:30-35).

(5) Небо небес (2 Хроніки 6:18, 2:6).

(6) Небо, престол Бога (Матвія 5:34; Об’явлення 4:1; Дії 7:47-50; Ісаї 66:1-4).

Саме це небо є центром всесвіту, світу світів і всього, що обертається навколо орбіти згідно з волею Божою, згідно із силою цього вічного престолу (Євреїв 1:1-3, 4:14, 8:1-2, 9:23; Йова 15:15; Об’явлення 12:12). Саме на це небо дивилися святі і пророки, коли перед ними було «відкрите небо» (Матвія 3:16, 6:9; Дії 7:56; Єзекіїля 1:1; Об’явлення 4:1; Івана 1:51; Псалмів 11:4; 2 Коринтян 12:1-4).

**б. Друге небо**

Друге небо (центральне) – це планетарне небо. Це небо відповідає місцю святині в земній скинії Мойсея. Саме це небо містить незліченні мільярди планет, галактик, зоряних світів і сонць, які палають різною славою і рухаються за орбітами, які визначив Бог. Саме ці небесні тіла мали на увазі пророки, коли казали, що вони загублять сяйво своє під час останнього дня суду, перед приходом і під час приходу Господа Ісуса Христа (Йоіла 2:10, 30; Огія 2:6; Ісаї 50:3, 51:6, 13:13, 34:4). Це небо буде захитане.

**в. Перше небо**

Перше небо, з людської точки зору, – це атмосферне небо. Це небо, яке безпосередньо оточує планету Земля. Саме завдяки атмосферному небу людина може дихати, мати засоби для існування і, завдяки вітру, сонцю і дощу, отримувати плоди землі. Воно відповідає зовнішньому двору скинії Мойсея. Після цього неба, у відповідний час, будуть нове небо і нова земля. Воно згорнеться, як сувій, і розтопиться від палючого жару (Буття 1:8; 2 Петра 3:5-16; Об’явлення 21:1-2). Саме це небо «закривається» і стримує від людини дощ, коли вона грішить проти Бога (2 Хроніки 6:26; 1 Царів 17:1; Повторення Закону 28:23; Левит 26:19; Йова 1:16, 15:15; Об’явлення 6:13-15, 12:7-12, 20:11, 21:1). Саме це небо забруднене присутністю сатани і його ангелів до часу їх вигнання. Тоді небеса повністю очистяться.

**5. Нове небо, нова земля і Новий Єрусалим**

Біблія зазначає, що в певний час постануть нове небо і нова земля. Вони стануть місцем вічного перебування відкуплених. Звідси буде починатися вся вічна діяльність. Новий Єрусалим стане новою столицею всесвіту і місцем, де будуть збиратися відкуплені для поклоніння і служіння (Об’явлення 21, 22; Ісаї 65:17, 66:22; 2 Петра 3:13). Писання вказує на деякі характеристики нового неба, нової землі і Нового Єрусалима, і саме це дає нам найкращий опис нашого майбутнього місця перебування.

**а.** Це буде **нове небо і нова земля**, бо перше має проминути (Буття 1:1; Об’явлення 21:1).

**б.** Там не буде **більше моря**, що говорить про відокремлення і поділення землі (Об’явлення 21:1).

**в.** Там буде **Новий Єрусалим**, святе місто, на відміну від старого Єрусалима, який перетворився на забруднене місце. Це буде місто, якого шукав Авраам, місто, Будівничий і Творець якого – Бог (Євреїв 11:10-16, 13:14; Галатів 4:26; Об’явлення 3:12, 21:2).

**г.** Це місто буде **скинією Бога**, місцем перебування Бога з Його відкупленими людьми. Він буде їхнім Богом, а вони будуть Його народом, що стане здійсненням обітниць, проголошених у Новому і Старому Заповітах (Вихід 19:4-6; Єремії 31:31-34; Об’явлення 21:3).

**д.** Там **не буде більше сліз**, смутку, плачу чи болю (Об’явлення 21:4).

**е.** Там **не буде більше смерті**, що є платою за гріх, оскільки це стосується земного життя і неспасенних людей (Об’явлення 21:4).

**є.** Місто буде наповнене **Божою славою** і Божою присутністю так само, як скинія Мойсея і храм Соломона як місця Його перебування були наповнені цією славою і присутністю (Об’явлення 21:10-21).

**ж.** Усе буде прозорим, не буде **тіней**, темряви чи невизначеності (Об’явлення 21:21).

**з**. **Поклоніння** буде вічно зосереджене навколо Бога і Агнця замість земного храму і жертвоприношень (Об’явлення 21:22).

**и.** Скрізь буде **вічне світло** – на нових небесах і на новій землі. У Новому Єрусалимі не буде темряви або ночі (Об’явлення 21:23-26, 22:5).

**і.** У місті **не буде неправедних** або нечестивих людей. Це праведне і святе місто тільки для відкуплених (Об’явлення 21:27, 22:15).

**ї.** Там буде текти **ріка життя**, яка виходитиме від престолу Бога і Агнця (Об’явлення 22:1, 7).

**й**. **Дерево вічного життя** буде доступне для людини в цьому небесному раю. Людина втратила його через відмову покоритися Божому повелінню. Тепер воно відновлене для всіх послушних (Об’явлення 22:2, 14, 22:7; Буття 2:17).

**к**. Всі відкуплені будуть **бачити Його лице**, а Його ім’я буде на їх чолах. Людина була вигнана від обличчя Бога через свій гріх. Тут гріха вже не буде (Буття 3:22-24, 4:14-16; Об’явлення 22:4; Матвія 5:8; 2 Коринтян 3:10-18; Вихід 33:20-33).

**л**. Відкуплені будуть вічно поклонятися і служити Богу і Агнцю як **царське священство** за чином Мелхиседековим (Об’явлення 1:6; 5:9-10, 22:5).

**6. Зображення неба**

Бог вживає метафоричні і реальні вирази для зображення духовних реальностей. Нижче наведені деякі назви, що описують місце, яке називається небом.

**а.** Слава (Псалмів 73:24).

**б.** Твоя присутність і правиця (Псалмів 16:11).

**в.** Дім Отця (Івана 14:2).

**г.** Приготовлене місце (Івана 14:2-3).

**д.** Присутність Його слави (Юди 24).

**е.** Там, де Христос (Филип’ян 1:23).

**є.** Небо (Матвія 6:19-20).

**ж**. Вічне життя (1 Івана 5:11-12).

**з**. Рай (2 Коринтян 12:2-4).

**и.** Третє небо (2 Коринтян 12:2-4).

**і.** Місто Бога (Євреїв 11:10-16, 13:14; Об’явлення 21:1-2).

**ї.** Небесна країна (Євреїв 11:10-16).

**й.** Нове небо і нова земля з Новим Єрусалимом (2 Петра 3:13; Ісаї 65:17; Об’явлення 21:1-2).

Тут віруючому заповідано: «дерево життя» (Об’явлення 2:7); він не постраждає від другої смерті (Об’явлення 2:11); камінь з новим ім’ям на ньому (Об’явлення 2:17); владу з Христом (Об’явлення 2:26-27); білу одежу і його ім’я в книзі життя (Об’явлення 3:4-5); безпеку в місті Бога (Об’явлення 3:12); а також володарювання і правління на престолі Бога і Агнця (Об’явлення 3:21).

Цей опис може стосуватися лише неба, місця вічного перебування відкуплених всіх часів. Ісус казав, що Він приготує місце для Своїх і що Він прийде знову і прийме Своїх до Себе, щоб де Він, там були також вони (Івана 14:3). Де б не був Ісус, там є небо. Небо буде місцем світла, любові, святості, праведності, поклоніння, служіння, радості, миру і вічного життя, тому що Ісус Відкупитель буде там. Там не буде темряви, ненависті, гріха, неправедності, смутку, незгоди, і смерті там не буде. Без усіх цих речей це буде справжнє небо. Яка прекрасна і достойна нагорода від Бога, Який викупив нас!

**Б. Пекло – це місце перебування неспасенних**

Пекло – це місце чи становище остаточного покарання нечестивих, всіх, хто помирає у своїх гріхах в стані невідродженості (Об’явлення 20:12-15).

1. Пекло – це фактичне місце, справжнє, як і небо (Матвія 5:22, 29-30, 10:28, 18:19, 23:15). Багато людей залюбки вірять, що існує небо, і відкидають, що пекло також існує. Проте одне не може існувати без іншого. І так само, як Бог має місце щастя для відкуплених, для тих, хто служить Йому, Він має місце покарання для бунтівних, тих, хто служить дияволу. Ісус, як Той, Хто досконало співчуває, згадував про пекло більше, ніж всі інші автори Біблії, і не дивно, що Він це робив, тому що Він прийшов спасти людей від нього.

2. Пекло не було створене для людей, але насправді **приготовлене для диявола та його ангелів**. Проте якщо люди приймають рішення служити дияволу в цьому житті, вони будуть вічно перебувати з дияволом у пеклі (Матвія 25:41).

3. Писання говорить про три підрозділи підземного світу, кожен із цих підрозділів поглинутий геєнною, яка є остаточним пеклом,

**а. Шеол або гадес**

Шеол або гадес у загальному розуміються як «місце духів померлих» або «невидима держава». Інколи ці слова вживаються в значенні могили.

1. **Іврит**

Давньоєврейське слово «шеол» перекладається як «пекло» тричі; як «могила» – 31 раз; і як «безодня» – тричі (Повторення Закону 32:22; 2 Самуїлова 22:6; Йова 11:8, 26:6; Псалмів 9:17, 16:10, 18:5, 55:15, 86:13; Приповісті 23:14, 15:11, 27:20; Амоса 9:2; Йони 2:2; Ісаї 14:9, 15).

Міркування над цими текстами з Писання приводить до думки, що шеол розташований «внизу», «на глибині», «під» і є місцем болю і смутку, тоді як праведникам Старого Заповіту обіцяно звільнення від цього.

**(2) Грецька мова**

Грецьке слово «гадес» перекладається як «пекло» 10 разів, як «могила» – раз (Матвія 11:23, 16:18; Луки 10:15, Луки 16:23; Дії 2:27, 31; Об’явлення 1:18, 6:8, 20:13-14; 1 Коринтян 15:55).

У цих текстах Писання «гадес» означає «внизу», і там є ворота, це місце для духів померлих, воно втратить свою перемогу над праведниками і, врешті-решт, буде кинуте в озеро вогняне, що є остаточним пеклом.

Отже, Старий і Новий Заповіти погоджуються з думкою, що шеол чи гадес – це місце духів померлих, особливо духів померлих людських істот Старого Заповіту.

**б) Тартар**

Грецьке слово «тартар» вживається в Новому Заповіті один раз, у 2 Петра 2:4, і перекладається як «пекло». Розгляд цього тексту разом з Юди 6 показує, що «тартар» – це в’язниця чи тюрма для грішних ангельських, духовних істот. Воно розміщене внизу і є місцем темряви, де ці скинуті ангели зберігаються і утримуються до часу їх засудження біля великого білого престолу (порівняйте: 1 Коринтян 6:3; Об’явлення 20:11-15; 2 Петра 2:4; Юди 6).

**в. Безодня**

Це третій підрозділ у найнижчих місцях землі (Псалмів 63:9, 139:15, 88:6, 13; Ісаї 44:23; Єзекіїля 26:20; Ефесян 4:9), який називають прірвою, безоднею, бездонною ямою. Воно перекладається в Старому і Новому Заповітах по-різному.

1. **Іврит**

Давньоєврейське слово «абаддон» в Старому Заповіті перекладається як «знищення», а в Новому Заповіті перекладається як «аваддон» (Йова 26:6, 28:22, 31:12; Псалмів 88:11; Приповісті 27:20, 15:11; Об’явлення 9:11).

**(2) Грецька мова**

**(а)** «Аполліон» – це грецьке слово перекладається як «знищення» і як «аполліон» в Новому Заповіті (Матвія 7:13; Римлян 9:22; Филип’ян 3:19; 2 Петра 2:1, 3:16; Об’явлення 9:11).

**(б)** Безодня в Об’явленні 9:1-3; Римлян 10:7; Луки 8:31.

**(в)** Бездонна яма (Об’явлення 9:1-3; 20:1-3,7), тобто також безодня.

Отже, читаючи саме ці тексти, ми бачимо, що шеол і прірва поєднані. Вони також конкретно називаються «в’язницею». Бездонна яма виглядає як темниця чи тюрма і є місцем перебування демонічних духів, що знаходиться глибше, ніж шеол чи гадес. Безодня – це знищення, аваддон, аполліон, бездонна яма.

Роздумуючи над цими текстами з Писання, ми бачимо, що кожне місце чи відділення пекла, підземного світу духів, – це тюрма або в’язниця для різних створених істот, які запродалися злу. Шеол або гадес – це місце для духів померлих людей, для неспасенних із часу воскресіння Христа, а також невідроджених людей Старого Заповіту. Тартар – місце для скинутих ангельських істот. Безодня або бездонна яма – місце для демонічних духів. Так само, як люди поміщають засуджених злочинців і порушників у різні камери відповідно до їх злочину, де кожен чекає свого вироку і суду у справі, Бог має різні в’язниці, де Він замикає в’язнів до часу суду біля великого білого престолу, там усі будуть суджені і засуджені до остаточного пекла, геєнни.

**г. Геєнна**

Грецьким словом «генна» описується кінцеве і вічне пекло. «Геєнна» означає «долина Гінном». Воно перекладається як «пекло» 12 разів у наступних текстах Писання: Матвія 5:22, 29-30, 10:28, 18:9, 23:15, 33; Марка 9:43, 45, 47; Луки 11:5; Якова 3:6. П'ять разів воно називається «озером вогняним» (Об’явлення 19:2, 20:10, 14-15, 21:8).

Треба пам’ятати, що саме Господь Ісус особисто говорив про кінцеве пекло більше, ніж всі інші автори Біблії. Розглянемо, чому Ісус використовував це жахливе місце з його двома основними особливостями для символічного зображення остаточного стану нечестивих у кінцевому пеклі, яке Бог приготував для диявола і його ангелів.

1. **Старий Заповіт**

У Старому Заповіті вживається рівнозначне єврейське слово «тофет» або «тофес», що означає «вівтар». Грецьке слово «геєнна» базується на єврейській концепції слова «пекло». Тофет та геєнна провіщають все, чим пекло буде для нечестивих. Коли євреї впали в ідолопоклонство і почали поклонятися Ваалу, вони використовували певну частину долини на сході від Єрусалима для того, щоб там палити живими своїх дітей, а також спалювати міські відходи вогнем і сіркою. Ця частина долини називалася «тофет», або «долина мертвих». Тут нечестиві царі примушували своїх дітей проходити крізь вогонь для богів Ваала і Молоха, відповідно богів сонця і вогню (Левит 18:21; Повторення Закону 18:10; Єзекіїля 23:27, 39; 2 Хроніки 28:3-4; 33:6; Єремії 7:31, 19:1-12). Тисячі цих дітей розміщували на розпечених до червоного металевих руках великих ідолів, і вони живцем смажилися, їх агонізуючий крик заглушувався грою на цимбалах і криками очманілих ідолопоклонників. Вони також били в барабани, щоб заглушити крик дітей. Тому вона називалася:

**(а)** Долиною Гінном (Ісуса Навина 15:8, 18:6; Неємії 11:30)

**(б)** Долиною дітей Гіннома (2 Царів 23:10).

**(в)** Долиною сина Гіннома (2 Хроніки 28:3; Єремії 32:35).

**(г)** Долиною мертвих тіл (Єремії 31:40)

**(д)** Долина дитячого стогону (2 Хроніки 28:3-4, 33:6).

Ще одним призначенням цього місця було те, що воно стало для Єрусалима звалищем для сміття. Побожний цар Йосія опоганив те місце для того, щоб такі мерзенні й огидні речі більше там не відбувалися, і з того часу воно стало місцем відходів міста. Тут постійно горів вогонь для спалення сміття і нечистот. Для розпалення вогню використовували сірку. Сірка має жахливу дію на тіло людини, а коли її вкинути у вогонь, вона стає непередбаченою. Хробаки, що поїдали сміття, не наближалися до вогню, а стерв’ятники постійно кружляли над долиною, над якою безперервно здіймався смердючий і відразливий дим (2 Царів 23:10; Ісаї 30:33).

Отже, геєнна в Новому Заповіті рівнозначна тофету у Старому Заповіті. Господь Ісус вказує на дві основні особливості цього жахливого місця як відповідні символи для кінцевого пекла, озера вогняного. Пекло – це місце, куди кидають нечестивих, і сморід їх мук здіймається вічно. Така «геєнна» була поза земним містом Єрусалимом. Вічна геєнна міститься поза небесним містом Єрусалимом, святим містом Бога. І якщо стверджувати, що згадані речі – це лише символи, тоді слід пам’ятати, що реальність завжди жахливіша, ніж символи, які її відображають. І якщо символи пекла такі жахливі, тоді реальність буде набагато страшнішою. Проте Господь Ісус, Той, Хто вічний у любові і співчутті, говорив про пекло найбільше, тому що Він прийшов для того, щоб спасти людство від цього жахливого місця. У вигляді плану зазначимо, якими будуть кінцеве пекло і його мешканці.

**(2) Новий Заповіт**

**(а)** Пекло буде долиною померлих тіл і душ невідроджених (Матвія 5:29-30, 18:9; Луки 12:5).

**(б)** Пекло буде долиною стогону, плачу і голосіння згублених з роду Адама (Матвія 13:42, 50).

**(в)** Пекло буде місцем для лицемірів, людей із характером змій і гадюк (Матвія 23:14-15, 33).

**(г)** Пекло буде місцем вогню і сірки (Об’явлення 19:20, 20:10, 14-15, 21:8).

**(д)** Пекло буде місцем жахливих мук (Об’явлення 14:9-11; Луки 16:19).

**(е)** Пекло буде місцем постійного здіймання диму (Об’явлення 14:10-11).

**(є)** Пекло буде вогнем невгасимим (Марка 9:43-49).

**(ж**) Пекло буде місцем, де «хробак» сумління ніколи не вмирає (Ісаї 66:24; Псалмів 21:9; Йова 24:20; Дії 12:20-23; Марка 9:43-48). Там буде велика мука від прагнень, які неможливо задовольнити, і сумління, яке мучитиме за минулі провини і відкинуту милість.

**(з)** Пекло буде існувати вічно. Грецьке слово «аіон» перекладається як «віки» біля 20 разів у Новому Заповіті і вживається щодо Бога 16 разів, один раз – стосовно вічного блаженства святих і тричі – щодо вічного покарання сатани і мешканців пекла. Вічне покарання таке ж довге, як і вічне життя (Матвія 25:46; Даниїла 12:2; Римлян 6:23; Юди 7; Об’явлення 14:11).

**(и)** Пекло – це місце, де нечестиві і невідроджені будуть «посолені», як жертви на вівтарі (Марка 9:48-49). Відкидаючи Божу жертву на Голгофі, вони стали жертвами на цьому вівтарі. Слово «тофет» на івриті означає «вівтар».

**(і)** Пекло, як місце чи планета у всесвіті, буде вічною в’язницею для нечестивих людей і злочинних ангелів. Бог вчинить, щоб праведні не пам’ятали про такі речі (Ісаї 66:22-24; Об’явлення 14:9-11; Ісаї 65:17).

**(ї)** Пекло було приготоване для диявола та його ангелів. Таким чином, неспасенні побачать, що це – місце мерзенної компанії (Ісаї 30:33; 2 Петра 2:4; Юди 6; Матвія 25:41, 46; Об’явлення 21:8).

**(й)** Пекло – для тих, чиї імена не записані в книзі життя (Об’явлення 2:11, 20:14, 21:8, 20:11-15).

**(к)** Пекло називається другою смертю (Об’явлення 2:11, 20:11-15, 21:8).

**(л)** Пекло буде міститися за межами нового, Небесного Єрусалима (Об’явлення 21:8, 22:14-15).

**(м)** Пекло буде місцем вічної ганьби і зневаги (Даниїла 12:2; Римлян 2:16).

**(н)** Пекло буде вогненною піччю (Матвія 13:42, 50, 25:41, 46).

На сьогодні пекло ще не зайняте. Скинуі ангели і померлі нечестиві люди, а також демонічні духи ув’язнені в різних місцях, очікуючи дня суду великого білого престолу. Після цього всі будуть вкинуті в озеро вогняне разом з їхніми в’язницями і камерами.

**(о)** Пекло описується різними словами, допомагаючи нам збагнути його сутність:

(I) Знищення (Матвія 7:13; Филип’ян 3:19).

(II) Загибель (Євреїв 10:39; 2 Петра 3:7).

(III) Втрата (Івана 17:12).

(IV) Загинути (Івана 3:16).

(V) Друга смерть (Об’явлення 21:8, 2:11).

(VI) Гнів Бога (Римлян 2:6-9; Ефесян 5:6; Івана 3:36; Римлян 1:18).

(VII) Вічна кара (Матвія 25:46).

(VIII) Зовнішня темрява (Матвія 8:12, 24:51, 25:30).

(IX) Вогонь невгасимий (Марка 9:43).

(X) Нескінчений або вічний вогонь (Марка 9:43; Матвія 25:41; Юди 7; Євреїв 6:8).

(XI) Плач та скрегіт зубів (Матвія 13:42, 50, 8:12, 22:13, 24:51, 25:30; Луки 13:28).

(XII) Безплідні і прокляті дерева; спалені дерева (Матвія 7:19)

(XIII) Полова у вогні (Матвія 3:12).

(XIV) Піч вогняна (Матвія 13:41-42).

(XV) Кукіль і риба, яких відбирають і викидають (Матвія 13:30, 48).

(XVI) Вічна погибель (2 Солунян 1:9).

(XVII) Вічне покарання (2 Солунян 1:9).

(XVIII) Морок темряви (Юди 14; 2 Петра 2:4).

(XIX) Дим їхніх мук (Об’явлення 14:11).

(XX) Черв’як, який ніколи не вмирає (Марка 9:44).

(XXI) Вічний гріх (Марка 3:29, 16:16).

(XXII) Воскресіння суду (Івана 5:29).

(XXIII) Прокляті (Матвія 25:34, 41; Повторення Закону 27:26; Галатів 3:10).

(XXIV) Смерть у гріхах (Івана 8:21, 24; Римлян 6:23).

(XXV) Озеро вогню і сірки (Об’явлення 21:8).

(XXVI) Геєнна або пекло (Матвія 5:22; Марка 9:43-48; Якова 3:6).

Пекло буде жахливим місцем, відділеним від присутності Божої, від Агнця, Якого відкинули, від ангелів і відкуплених. Там не буде світла, життя, миру, радості, праведності, спасіння, а лише темрява і муки сумління – для тих, хто відкинув і зневажив милість Бога. Ісус Христос помер, щоб спасти нас саме від цього пекла.

Пекло – це не повне знищення або місце тимчасового покарання. Це не місце для випробувального терміну чи стан небуття. Відвертий аналіз представлених текстів Писання покаже, що пекло – це місце вічного покарання. Пекло – це прокляття, яке людина сама для себе вибирає і сама собі заподіює, це неминучий наслідок гріха.

Відкидаючи Бога, відкидаючи Христа і відкидаючи Святого Духа, мешканці пекла забажали жити гріховним життям ще на землі. Бог залишив їх із вибором, який вони зробили, і вони будуть жити вічно у гріхах, які вибрали. Бог нікого не примушує до спасіння, ніхто не йде на небо проти своєї волі. Але Бог так само не бажає, щоб хтось загинув (1 Тимофія 2:4: Івана 5:40; Матвія 23:37; Єремії 8:5-6).

Заслання нечестивих до місця, звідки гріх і беззаконня більше не зможуть опоганювати інших, – справедливий акт Бога. Тому що пекло – це вічна в’язниця Бога для всесвітніх злочинців, звідки вони не зможуть звільнитися і не зможуть поруйнувати Божого нового неба і нової землі чи опоганити Новий Єрусалим, зіпсувати ангелів та святих.

**(п)** Пекло має різних мешканців

(I) Антихрист і лжепророк будуть першими вкинуті у вогняне озеро (Об’явлення 20:1-10).

(II) Диявол буде вкинутий у вогняне озеро наприкінці тисячолітнього періоду (Об’явлення 20:1-15).

(III) Скинуті ангели також будуть вкинуті у пекло (2 Петра 2:4; Юди 6).

(IV) Скинуті демонічні духи також будуть вкинуті у пекло (Луки 8:26-31).

(V) Тоді неспасенні і невідроджені з усього людства після суду великого білого престолу будуть вкинуті в пекло, у вогняне озеро. Усі, чиї імена не записані в книзі вічного життя, будуть вкинуті туди (Об’явлення 14:9-11, 20:11-15).

(VI) Тоді наостанок смерть і гадес/шеол, тартар і безодня – усі будуть вкинуті в кінцеве пекло, або озеро з вогню і сірки (Об’явлення 20:14; Осії 13:14; Ісаї 25:6-9; 1 Коринтян 15:26, 54, 55).

**(р)** Місцезнаходження пекла достеменно невідоме

Існує дві основні думки щодо того, де може перебувати кінцеве пекло. Згідно з першим поглядом, це особливе місце, яке перебуває десь у всесвіті, де Бог ув’язнить засуджених злочинців неба і землі. Інші думають, що, власне, нинішня земля стане кінцевим пеклом після завершення періоду Царства і Божого плану відносно землі. Такий погляд виглядає найбільш послідовним, як видно з аналізу текстів 2 Петра 3:3-9 і Об’явлення 20:11-15, 21:1.

Сатана прагнув заволодіти планетою Земля. Люди жили й помирали тут і продавали себе сатані тут, на цій землі. Ісус прийшов із неба на землю, щоб забрати відкуплених на нове небо і нову землю, де перебуває праведність. Отже, виглядає на те, що саме ця планета, Земля, стане в’язницею всесвіту світів, свідкуючи всьому творінню, що грішити не варто.

Де б не було пекло, це місце, якого треба остерігатися, попереджувати людей, щоб його уникали, навертаючи їх до благодаті Божої, проявленої в Господі Ісусі Христі (Ісаї 65:17, 66:22-24).

Без сумніву, Бог має величезний план у вічності для Своїх відкуплених, і цей план підсумований у твердженні Павла в Посланні до ефесян: «Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі» (Ефесян 2:7).

**БЛАГОСЛОВЕННЯ**

«Йому слава в Церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь» (Ефесян 3:21).