
**А.І.ЧЕРНЕЦЬ**

**Роздуми про Біблію.**

**Як розважати над Святим Письмом**

***Методичний посібник***



***Тернопіль 2014***

**Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів**

**Тернопільської районної ради Тернопільської області**

**А.І.ЧЕРНЕЦЬ**

**Роздуми про Біблію.**

**Як розважати над Святим Письмом**

***Методичний посібник***

**Тернопіль -2014**

**Біблія.**

Біблія була і є одним із основних джерел богословських знань. Бог об’явив правду про себе і про світ людям, і ця правда є на сторінках цієї Святої книги.

Цілі тисячоліття відділяють нас від тих часів, коли богонатхненні автори писали повчальні книги, які належать до Біблії. У них висвітлені актуальні проблеми всіх часів і народів – проблеми з ла і добра, життя і смерті, мудрості і глупоти.

* Хто є автором Святого Письма? Коли її писали? Як вона перейшла до нас?

Ці питання часто виникають у наших дітей. Кожен із них дає відповідь по різному. Дехто розповідає, що Біблію писали люди і що вона не є святою. Дехто розповідає, що Біблія – це ніщо інше, як історія певного народу, який очікував на прихід Месії – могутнього силою і у владі. Месія, по їхніх міркуваннях мав визволити нарід з неволі політичної. Але Христос прийшов визволити їх із неволі гріха, із неволі духовної. Їхні очікування були розбиті вщент, коли Ісуса розіп’яли. По трьох днях Ісус воскресає, і тут збираються люди-фанати, щоб ширити славу свого кумира. Тільки дуже мала кількість дітей може дати правильну відповідь.

* Але, що це є Біблія? Хто є її автором?

Біблія – Божа книга, яка називається Святе Письмо, об’являє людям основну правду про Бога і говорить про призначення людини жити з Богом та про ЖИТТЯ ВІЧНЕ. Перекладена на 1683 мови. Нею ми маємо жити, бо все там написано «нам на науку написано». Біблія – це Лист Люблячого Бога до Людини. Оскільки людина не здатна дійти до Бога, то Бог прийшов до неї. Якщо ми не мали потрібної сили, щоб дійти аж до Нього, то Він прийшов до нас. «Господь бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав…» Бог посилає свого Сина до людини. Христос перебував з людиною на землі. Коли закінчувалося його земне життя, Він залишив Себе людині у Пресвятій Євхаристії. Але і це ще не все. Він залишає Себе людині у Слові, у Біблії. Господь у різний спосіб хоче бути поруч людини, робить все можливе, щоб бути доступному для кожного. У євхаристії Христос є для тих, хто живе сильною вірою; у Слові – для тих, хто любить досліджувати, для інтелектуалів, і т.д.

Автором Святого Письма є Бог і людина. Як це пояснити? Це щось подібного виглядає, як директор і секретар. Директор диктує секретареві листа, секретар все це пише чи друкує. Директор підписує листа і відсилає. Тепер даймо відповідь: „Хто є автором листа? Чи директор, чи секретар, працею якого скористався директор?" Мудра людина відповість, що директор. Так само є і з авторством Святого Письма. Біблія — це голос Божий, до якого прислухається людина. Почувши його вона наповнюється Правдою, Силою, Щастям.

У своєму щоденному розпорядку дня маємо 1440 хвилин. Людина використовує свій час як їй заманеться. Певно що, більшість часу людина витрачає на себе і свої потреби. А скільки часу ми проводимо в подяці Богові за Дар Життя за все, що Він нам дав? Скільки часу ми молимось? Часто ми говоримо, що немаємо часу молитись, бо треба зробити і те, і те.... А від Кого походить вся сила і поміч? На це можна знайти відповідь у Біблії. Біблія — це актуальна книга на кожен час і для кожної людини. У ній є відповідь кожній людині на кожне запитання, пояснення на кожну проблему. Тільки треба взяти її в руки і з відкритим серцем читати її, переживати зустріч з Богом.

„Сперджен прочитавши Біблію сто разів, сказав: „На сотий раз я знайшов Біблію незрівнянно кращою, ніж в перший раз."

Вальтер Скотт - знаменитий англійський поет і письменник, являється автором багатьох відомих світових книг. Коли він лежав на смертнім ложі, то звернувся до чоловіка своєї дочки: „Мій сину, принеси мені книгу." В хаті знаходилась дуже велика бібліотека, тому зять зніяковіло запитав: «Яку ж книгу, тату?» Умираючий Скотт відповів: „Мій сину, на землі є тільки одна книга, яку можна назвати Книгою - це Біблія."

Біблія належить до тих перших книг, які будь-коли були перекладені, і вона є самою поширеною книгою світової літератури.

Одне оповідання, яке я вам передам, допоможе вам зрозуміти деякі проблеми, які ми зустрічаємо при читанні Святого Письма.

Одна принцеса до дня свого народження одержала від друга пакет. Вона розгорнула його і знайшла там невеличку чорну кульку. Принцеса дуже розчарувалась. Із зла кинула кульку в куток своєї кімнати. Але на її подив чорна оболонка лопнула, а під нею з'явилась срібна кулька. Принцеса швидко схопила її в руки і стала крутити її в руках, і видно, ненароком на щось натиснула, так що з-під срібної оболонки показався золотий футляр. Тепер їй не складало труднощів відкрити і золотий футляр. Там, на чорному бархаті лежала дорогоцінна каблучка з діамантами. А поряд лежав маленький лист: „Із любові до Тебе!"

Часто так є і з нами. Біблія із першого разу читання нам не подобається, багато чого ми не розуміємо, і нам є нецікаво. Але, коли ми глибше занурюємося в її зміст, в глибину її, то обов'язково відкриється у всій променистій красі і явності — цей Священний Лист, і все це: „З любові до Тебе!'

В єврейському народі в історії є золота нитка, — ПРИСУТНІСТЬ БОГА у ньому. Стародавні письменники списували історію -свого народу, свою мудрість, свої молитви, життя визначних людей, що стало основою Біблії.

БІБЛІЯ — ІСТОРІЯ СПАСІННЯ.

Ми спасемося тоді, коли будемо жити так, як жили оті святі люди.

Ізраїльтяни походять від Авраама. А край де він жив — Ханаан, Ізраїль, Палестина, або свята земля, а тепер називається Ізраїль.

Авраам, Ісаак, Яків — називаються патріярхами — батьками вибраного Народу. Від Якова цей народ називається Ізраїлем.

Від Ісуса Навина вже в Обіцяній Землі рядили народом судді. Останнім суддею був пророк Самуїл.

За Соломона почали списувати перші книги Біблії. Досі були списані окремі сувої уривки, решта передавали з уст в уста.

БІБЛІЯ — ІСТОРІЯ СПАСІННЯ.

Життя народів і кожної людини — безнастанна подорож.

Ізраїльський народ знайшов живого Бога. Бог себе об'являє в житті вибраного народу життям патріярхів і словами пророків, а найбільше Бог говорив і себе об'являв подіями. Наприклад: визволення із неволі; перебування 40 років у пустині; так Бог себе об'явив визволителем. А вихід із неволі — знак майбутнього відкуплення з неволі гріха.

Особливістю єврейського народу є те, що він одинокий вмів зрозуміти оті події, і відчути що він не сам, а з ним живе й провадить його сам Бог.

У пустині цей нарід навчився і думати і зважати на події.

Мудреці роздумують над Божим законом, журяться про долю людини і маємо у висліді книги повчальні, поетичні. Так все те, що було уривчасто позаписувано і те, що передавалося усно, стало записане натхненими Богом письменниками.

В тому часі Слово Боже стало Святим Письмом. Вавилонська неволя спричинилася до очищення віри в Бога Об'явленого.

БОГ ТВОРИТЬ СВІЙ НАРІД, ЙОГО ФОРМУЄ.

Як Бог формував свій вибраний народ, описує друга книга Вихід.

В тодішні часи були такі пророки як Ілля, Амос та Осія, а далі Ісая, Міхея та Єремія. Вони переповідали історію, яка записана в книзі Вихід.

Юдея, боячись кари перечитували цю книгу і молилися за оновлення Ізраїля.

Так люди бачивши нещастя своїх батьків, каялися, наверталися до Бога.

ЧИМ Є ДЛЯ ТЕБЕ ЗАКОН І ЗАПОВІДІ БОЖІ?

Бог себе об'являє, дає себе народові: «Я Господь, Твій Бог, що визволив Тебе з неволі...».

Народ приймає Бога і відповідає вірою, тобто:

1. Культом. На богослужінні.

2. Життям, виконування Заповідей.

Біблія вчить і пояснює об'явлену правду. Треба добре розрізняти, що Біблія об'являє, а що пояснює.

Біблія на самому початку вчить і об являє три головні правди віри:

1. Господь — живий Бог.

2. Життя походить від Бога.

3. Гріх — причина смерті і всякого зла.

Гріх — отрута життя. „ заплата за гріх — смерть." Бог не створив зла, ані смерті. Смерть є наслідком гріха.

Прочитане в Біблії не треба сприймати дослівно. Біблія — це не науковий виклад про суть речей, а заклик до віри. Всі ці речі автор описав так і не інакше, бо так його надихнув Святий Дух. Хто вірує, для того ці речі не справляють ніяких трудностей.

Відколи скоївся гріх, почалася історія спасіння. Всю історію біблійну можна переказати так:

— на початку були рай і ласка Божа;

— тепер є гріх і милосердя Боже;

— в кінці знову буде рай і життя вічне.

Бог кожну душу творить окремо, і для кожної людини Він має окремий проект-план-задум, який треба відкрити. Треба прийняти і собі засвоїти Божі дари, харизми та ласки, їх розвивати, ними дорожити, з ними співпрацювати і так ціле життя себе вдосконалювати.

НІХТО НЕ Є САМОВИСТАЧАЛЬНИМ.

Прийняти також іншого і то таким, яким його створено, як окрему особу, яка на свій спосіб віддзеркалює доброту, мудрість і велич Творця.

Так-то вірою в створеність, тобто сприйнятливість себе і іншого — людина може найкраще подякувати за життя-буття і жити доцільно.

Свої надприродні дари людина втратила через первородний гріх. Після гріхопадіння людина втратила владу сама над собою.

Апостольська проповідь розбудила віру і повстали Церкви, спільноти, які не бачили Христа в тілі а хотіли знати, Хто є Христос, що вчив і що робив, завданням апостольської праці було: „Проповідувати прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа." „Ми нам проповідуємо Христа розп'ятого..."

Животворна присутність Христа Господа в громаді віруючих є Євангелієм. Христос на те вмер і воскрес, щоб бути Другом животворним, всюди присутнім.

Взагалі, у Біблії мало подається уваги науці, історії життєпису, але наголошується що БОГ Є БОГОМ. А Христос є Господь животворний. „ Для мене — це Христос" (фил. 1.21) ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ МІЖ НАМИ — НАДІЯ СЛАВИ!

Не важливо знати все Богослов'я, всю Біблію напам’ять, якщо не мати зустрічі з Христом особисто.

Отож, благовістити — це говорити про Особу Ісуса Христа. Сам проповідник мусить пережити спасіння і стати свідком Ісуса Спасителя.

Можна сміливо сказати, що Новий Завіт є центральною і основною книгою християнства. Все, що відноситься до християнства, все, що хоче бодай отримати чи зберегти апелятив «християнський», в прямий чи в непрямий спосіб відноситься до Нового Завіту. Але Новий Завіт є чимось ще більшим — є Божим Словом, що стало тілом Ісусом Христом. Отже, Новий Завіт не говорить нам тільки про нас самих, про те, як ми маємо поводитися, в що маємо вірити; НЗ в першу чергу говорить нам про Бога, про Його задум — спасіння, про способи здійснення цього задуму. Таким чином, вивчення Нового Завіту стає основним і центральним завданим предмету «Етика», яка називає себе «християнською».

Кожен із нас, проповідників Христа, має «торкнутися своїми власними руками живого Ісуса Христа, Його вічного і непроминаючого слова.

Цілковите спасіння всіх людей — звільнення від усякого гніту, зокрема від поневолення гріха Сатани, через навернення до Бога, добитися до слави Дітей Божих.

А це можливе через особисте досвідчення Божої любові й милосердя, відчуттям сили спасіння, живучи життям визволених дітей Божих І це здійснюється вірою в ім'я Ісуса Спасителя: „Нема бо іншого імені, що було б дане людям, яким ми маємо спастися." (Ді. 4.12) Отак зустріч особиста з Ісусом здійснює в людині спасіння. Тож завдання Євангельської проповіді — представити дітям Ісуса Спасителя — Богочоловіка.

Пророки звіщали й приготовляли народ до приходу Христа. Тому з приходом Христа-Месії сповнився час підготовки і настала ера відкуплення, ера християнська. Поява Сина Божого в людському тілі — найбільш значуща подія в історії. Від Різдва Ісуса життя всіх народів має інший напрям. Воно спрямовується до радості, до миру.

Методичні рекомендації

Святе Письмо – це книга про Бога-Спасителя, про Бога, що приходить до людей, про Бога, що несе визволення. Це книга понад усі книги. Це свята книга, що звіщає спасіння. Вона говорить про Бога, що звертається до людей, про Бога , якому не байдужа доля кожної людини, про Бога, який є присутній і діє в людському житті.

***1. Три головні речі, про які потрібно пам’ятати під час праці над Святим Письмом:***

• Святе Письмо говорить про Бога присутнього, живого;

• про Бога, що торкається людського серця;

• про Бога, що несе радість і надію.

***2. Коли читаємо текст із Святого Письма, маємо усвідомити:***

• Що текст розповідає про Бога;

• Як досвідчити і зустріти Його;

• Що з цього діяння виникає, яка конкретизація;

• Бог очікує від нас віри.

***3. Що є змістом нашої віри?***

Християнство вірить не в Бога, що живе на хмарах, але в Бога, присутнього в житті людей, в Бога, що між нами, з нами, у нас. І у це треба повірити. Але віра не приходить від примусу, а від вільного вибору.

Святе Письмо не є аргументом, який прочитаєш і повіриш. Це залежить від нас, від стану душі, від бажання зустрічі з Христом.

Коли читаємо Святе Письмо, передається зміст віри, а не тільки переповідається зміст Святого Письма.

У праці над Біблією найголовнішим є не історичне життя Ісуса Христа, але богословська істина про те, що Він був між нами, що був з нами, що навчав нас. Метою зустрічі має бути проголошення науки радості і надії та активність учнів.

**Як проводити навчання з Святим Письмом?**

**Необхідно виділити певний час.**

Першенство Божого Слова, серйозність зустрічі з Ним означає дати йому час. Сьогодні так часто можемо чути: «Не маю часу». Але всі ті, що так говорять , самі визнають, що є ідолопоклонниками, тобто почитають час, є його рабами.

**Другий етап – це заклик Святого Духа.**

Тільки прихід Святого Духа змінює Святе Письмо на Слово Боже так, як це робить на Літургії, де перемінює хліб і вино на тіло і кров Ісуса Христа. Ми закликаємо Його, щоб Він прийшов і пояснив нам те, що не можемо зрозуміти; ми потребуємо, щоб Господь просвітив нас. Без заклику і сходження Святого Духа розважання над Святим Письмом залишається людським зусиллям, інтелектуальним домаганням.

**Практикувати Святе Письмо означає слухатися.**

Не можна підшуковувати собі тексти, які нам підходять. Ознакою поверхової духовності дуже часто є лінивство і духовна не мудрість, в яких шукається відповідні до нашого настрою тексти. Сьогодні я сумний, отже, прочитаю якусь сумну сторінку з Біблії, сьогодні я веселий, отже, починаю якийсь радісний псалом.

Дозвольмо щоб говорив текст.

Це означає, що, закликавши для читання вибраного уривка, ми повинні мати терпеливість, яка переходить у послушність. Це означає читати і знову перечитувати. Перед будь-якими спробами пояснення в нас має увійти «написане».

**Розважання: пошуки в тексті.**

Йдеться про те, щоб копати, шукати у глибинах тексту, насамперед про те, щоб дивитися на Христа. Отже Церкви застерігають: не дивися на себе, коли розважаєш, дивись натомість на Христа. Якщо дивитимешся на себе, то завжди бачитимеш лише негативи, але якщо дивитимешся на Христа, Його образ тебе змінить.

**Молитва: не говорити про Бога, а Богові**

Прийнявши цю вістку, як звернену до нас особисто та збагативши своє пізнання Господа, тепер залишімо Святому Духові, якого ми закликали, щоб зійшов на нас, щоб «стогонами» піднімав у нас свою молитву до Отця, вживаючи «Отче». Тому з читання, а відтак розважання, повинна народитися молитва. Наша зустріч зі Святим Письмом має бути молитовною.

**Контемпляція: споглядання Бога.**

Християнське споглядання, означає мати в собі ті почуття, що були в Ісусі Христі, мати ті самі очі, якими Бог дивиться на світ. Коли ти дивишся на грішну людину з тією любов’ю, з якою Христос дивився на грішницю, тоді ти контемплятивна людина.

Працю зі Cвятим Письмом в старших класах можна починати від особистісного сприйняття тексту до обговорення в групах повязання Старого і Нового Завіту.

Наприклад.

1.Попередньо вибраний фрагмент тексту читають повільно в голос: один читає вголос, інші слухаючи читають про себе.

2.Особиста праця над вибраним текстом у тиші.

За цей час всі учні намагаються дати письмову відповідь на такі запитання.

1.Яка головна думка тексту.

2. Що в тексті є незрозуміле.

3.У який контекст його можна змістити, з якими іншими біблійними текстами пов’язати.

4.З чим можна погодитися, а з чим ні.

5.Що можна конкретного вчинити .

Перше запитання скероване на визначення головної думки біблійного фрагменту.

Друге запитання сприяє уважному читанню важних незрозумілих місць у тексті і запобігає швидкому і поверхневому читанню.

Третє запитання допомагає зрозуміти істинне значення фрагменту, наштовхує учасників до глибшого, детального аналізу тексту, до пошуку між предметних зв’язків.

Четверте запитання стосується емоційного, а не інтелектуального рівня. Заохотити учнів до щирої, відвертої розмови, в ході якої учасники могли б поділитися своїми переживаннями.

Правило «якщо тебе текст не змінив, тоді ти його і не читав» підводить нас до останнього запитання.

Текст не повинен нас збагатити лише новою інформацією, але й надихнути на конкретну, практичну діяльність, зміцнити нашу надію, сповнити нас силою і радістю.

***Праця в групах.***

1.Ділимо учасників на 3-5 особові підгрупи.

2.Читання Біблійного тексту.

3.Просимо прочитати та підкреслити найважливіший, на їхню думку, місця цього біблійного уривка.

4.Пояснити, чим вразили їх ці місця?

5.Групи представляють свої напрацювання.

Коли учні набудуть певного досвіду у праці зі Святим Письмом, можна запропонувати створити малюнки-символи, які передавали б той зміст, який хоче донести до нас Господь. Це не має бути реалістична ілюстрація тексту, а те, що на їхню думку, є провідним у цьому тексті.

Пізніше можна запропонувати учням, які поділені на кілька груп, різні тексти Святого письма, які стосуються даної теми, і поставити проблемне запитання щодо цього тексту іншим групам.

Наприклад.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мт.9.15 | Чому не сумують гості.    Через які символи Син Божий попереджає про свою смерть. | Тому,що поміж них Месіанський жених  Візьмуть від молодого, буде жалоба у піст. |
| Мр.16.10 | Як Марія Магдалена потішила тих, що слухали й плакали. | Розповіла їм про Воскресіння Христа. |
| Як.4.3-10. | Коли сміх обертається у плач, а радість у смуток. | Коли гріх опановує душу і тіло. |
| 1.Кор.5.1. | Що засмутило у коринтянах апостола Павла? | Гріхи розпусти і гордині. |

Підсумково контрольні запитання .

-Які основні причини смутку людей висвітлюють сторінки Біблії?

-Як потішити людину у смутку?

Вивчаючи блаженства в 11 класі, даємо учням для опрацювання тексти Старого і Нового Завіту.

**«Блаженні милостиві,бо вони помилуванні будуть».**

Старий Завіт Новий завіт

Повт.Зак. 4.31 Лк. 19.9.

Вих.34.6-7 2Кор .1.3.

Іс.49.15 Мат. 9.36.

Псалом 103.8-31 Мат. 15.32

Неєм.9.17-31 2 Петр 3.9.

Лев. 25.35-36 Як. 1.27.

Лев..19.16-18 Лк. 10.33.-35.

Пр.28.27. Мт.6.1-4

В Старому Завіті Господь ставив перед людьми вимоги. І вони їх виконувати. Більше звертається увагу на дію людей, на зовнішні ознаки поведінки. В Новому Завіті Христос дає пропозиція бути блаженним – щасливим.

Якщо людина досягає внутрішньої духовної досконалості, коли у ближньому споглядаємо Христа. Духовний поступ у послідовності Христа переростає у внутрішню потребу жити так і не інакше.

В 10-му і 11-му класі, вивчаючи етику подружнього життя, даємо учням можливість порівняти стосунки між чоловіком і жінкою в Старому Завіті і як наголошує на цінності і важності подружнього життя Ісус Христос.

Старий Завіт Новий Завіт

Бут. 2.24 Мат. 19.6

Іс. 54.6 Мат. 19.6

Вих. 20.14 Мат. 5.32

Притч. 6.32 Мат. 19.9

Лев. 20.10 Марк. 10.11 – 12

Лев. 18.23 1 Кор. 7.10

Лев. 18.6 1 Кор. 6.18 – 19

Повт. Зак. 27.21 Мат. 5.28

Іс. 54.4 Євр. 13.41

Кор. 6.9 - 10

Рим. 1.27

Можна учнів поділити на групи. Дати завдання відповідно даних текстів, підібрати проблемні питання. Кінцевий висновок: Христос не наказує, як це звучить в Старому Завіті. Він наголошує на внутрішньому стані душі, на думках, які походять з серця і відповідно спонукають до вчинків.

«Я прийшов їх не усунути, а доповнити».

В старших класах на закріплення тієї чи іншої теми подаємо не готовий текст, а пропонуємо учням знайти відповідь по даній темі в Святому Письмі самостійно, або невеликими групами. Це сприяє кращому вивченню Святого Письма, вмінню швидко знаходити відповідні вірші, поглибленому розумінню значення слова «сказано».

Для кращої активізації учнів можна поділити їх на підгрупи і вони готують один одному завдання: Що сказав Христос про чистоту серця?

В яких книгах Старого Завіту наголошується на чистоті думок і тіла? І т.п.

Вчитель, знаючи обсяг знань учнів може використати метод «Написання статті для преси».

1.Вибираємо текст з Святого Письма.

2. Ділимо учнів на декілька груп.

3. Відповідно до спрямування газети групи мають написати на основі біблійного фрагменту статтю. Тобто, мають стати журналістами.

4.Групи діляться результатами своєї праці.

Це, та інші методи покликані допомогти нам побачити справжнє обличчя Бога в Святому Письмі, а також відкрити зміст Божого об’явлення. На першому місці Бог, який є для людини, рятує людини від гріха. Віра, дарована нам Богом, має здійснитися в нашому житті і нашій діяльності.

**Використана література:**

«Біблія у моєму житті»

«Як осягнути щастя»

«Християнська етика» А.І.Лахно. В.М.Варенко.

«Вступ до Біблійних наук» О.Тарас Барщевський

«Блаженства – добра новина» О.Тарас Барщевський

**БІБЛІЙНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ**

Подаю короткі теми для кращого розуміння і місце знаходження окремих тем у Святому письмі.

ТРІЙЦЯ

Іс.6,3;48,16-17; Бт 18,1-16; 19,18; Мат. 3,16; 28,19; Ів.1,32-33; Ів. 14 16; 1 Кр 12,3; 2 Кр. 13,13; І Пт. 1,2; 1 Ів. 5,7.

БОГ-ОТЕЦЬ:

**1.Постаті (тіла) немає**: Втор. 4,12; 1 Цар. 19,11-13; Мудр. 1,7.

1.2. Всюдисущий Дух. Єр. 23,24; Пс. 139,5-12,16; Мудр. 1,7; Дії. 17,28; Іс. 66Д; 1 Цр. 8,27; 2 Хр. 2,5.

**2.Бог-Отець альфа і омега**: Іс. 41,4; 44,6; 48,12; Од. 1,8; 21,6. 2.1. Сущий (я - **є): Вих. 3,13-14; Од 11,17; 16,5.**

**3.Бог - любов**: Вих. 34,6; Мх. 7,18; 2 Кр. 13,11; 1 Ів. 4,8,16.

**4.Єдиний:** Втор. 6,4; 2 Сам. 7,22; 1 Цар. 8,60; 2 Цар. 19,15-19; Іс. 43, 10-13; 44,6-9; 45,6; Пс. 86,10; Сир. 36,4; Мудр. 12,13.

4.1. Єдиний Спаситель: Іс. 43,11; 44,6; 4 Мр. 12,29,32; Ів. 17,3; 1 Кр. 8,4; Гд 3,20; Еф. 4,6; 1 Тм. 1,17.

**5.Має Душу**: Пс. 11,5; Мт. 12,18; Євр. 10,38.

**6.Нове ім'я Бога**: Іс. 62,2; 65,15; пор. 1 Пт. 4,16; Од. 3,12; 2,17; 19,12.

6.1.Ім'я "Саваот": Іс. 47,4; 48,2; 54,5; Ам. 4,13; 5,27; Єр. 46,18.

6.2.Ім'я "Господь": Іс. 42,8; Пс.67,5; 83,18; Єр. 16,21; 23,6; Єр.33,16.

6.3.Ім'я "Викупитель": Іс. 63,16.

6.4.Ім'я "Всевишній": Бт. 14,18; Пс. 7,18;

6.5.Ім'я "Святий": Іс. 57,15.

6.6.Ім'я "Ревнивий": Вих. 34,14;

6.7.Ім'я" Шаддай": Бт. 17,1; 21,33; Вих. 6,2-3.

6 .8 Ім'я "Ягве": Вих. 3,13-15; 6,2-3.

6.9. Ім'я "Саваот, що покоться на херувимах": 2 Сам. 6,2.

6.10 Ім'я "Бог бачучий" : Бт. 16,13.

6. 11 Дім для божого імені: 1 Цр. 8,16; 8,43; 1 Цр. 14,21;

2 Хр 6,20; 20,8-9; Єз. 6,12.

6.12 Боже ім'я в ангелі: Вих. 23,21.

6.13 Бог створив собі ім'я Неєм, 9,10; Дай. 9,15.

6 .14 Ім'я " Господь-справедливість": Єр,23,6; їр.33,16.

**7. Бог каже, що Його проколять**: Зах. 12,10.

**8.Бог розіб’є сатані голову** : Рм. 16,20; 1 Ів. 2,13; 3,8;порівн. Бт. 3,15.

**9.Господь не поступиться своєю славою і честю іншим богам**: Іс. 42,8;порів. Ів 5,23.

**10. Бога не можна пізнати розумом**: Йов. 11,7-9.

БОГ-СИН

1. Христос - Бог.

1.1. Сущий (я-є),як і Отець: Мр 14,62; Ів. 8,24-29,58; 13,13,19; 18,5-8.

1.1.1. Христос-Тайна Еф.3,4,9; 5,32; 6,19; Кд 1,27; 2,2; 4,3.

1.2. Як Отець Альфа і Омега :Од 1,17; 21,6; 22,13; Кл. 1,17.

1.3 Як Отець - Спаситель: Тнг. 2,13. Порівняй (Іс.43,11,45,21).

1.3.1. Нема спаса крім бога: Ос. 13,4.

1.4. Отець вічності і сильний Бог Іс. 9,5; як і Отець (1 Тм. 1,17).

1.5.Христос - нове ім'я Бога: Іс. 62,2; 1 Пт. 4,16.

1.5.1. Християни - нове ім'я його слуг: Іс. 65,15.

1.6.Христос - суддя, як і Отець: (Іс. 66,16) Ів. 5,22; 1 Пт. 1,17; (Євр.Ю, 31; пор. Втор 32,33).

1.6.1. Христос - Цар слави, як і Отець (Пс. 24,7-10): Мт. 25,31.

1.7.Христос - Божа мудрість: Мудр 10,4,14; Прнп. 8,22-31. 1.7.1. І Слово: Ів. 1,1-3,14; отак існував вічно.

1.8.Був проколотий, як казав про себе Бог-Отець (Зах. 12,10): Ів. 19,34.

1.8.1.Бог у Христі: 2 Кр. 5,19-20.

1.9. Вшанування Христа рівне вшануванню Бога - Отця (пор. Іс. 42,8): Ів.5.21-23; І Нав 5,14-15; Мт 8,2; 14,34; Ів.9,38; Об. 1,17; Флп.2,6.

1.10.Все, що має Отець - належить Христу: Ів. 16,15; 17,10.

1.11.Христос - Господь і Бог: Ів. 20,28; 10,33; (пор. Зах. 13,9); 2Пт 1,1.

1.12.Дух Бога і є Духом Христа: Мт. 28,19; Рм. 8,9-11; Гд 4,6; 1 Пт 1,11; Пв. 5,6-8: Флп. 1,19.

1.13.Христос - Бог над усім: Рм. 9,5; Флп. 1,2-3; 2 Сод 1,12; Тнг 2,13; Фялим 1,3; 1 Сод 3,11; 5,23; Евр 1,8-9,13; 1 Пт. 1,17.

1.13.1. Христос - правдивий Бог: Пв. 5ДО.

1 .14 В ньому вся повнота Божества: Кл. 2,9; Флп. 2,6; Кл. 1,19.

1.15 Христос - рівний з Богом, але не вважає це за "здобич" (привілей) і сам себе применшив: 2 Кр. 8,9; Ів. 5,18; Флп. 2,6-9. 1 16 Образ невидимого Бога Кл 1,15; Лк. 10,22; Ів 1,18;12,44-45;2Кр 4.4

1.16 .1 Христос і Отець - Одно Ів 10,30,38: 14,9-11; 13,31-32; Ів 16,28-30;

І Кр ІД І Пг 1,17.

1.17 Христос Творець, як і Отець: Ів .1,3,14;5,17,21;Дії 3,15; 1 Кр 8, 6. Кл 1.15-17. Євр 2,10.

1.17.1. Як і Отець незмінний: (Млх.3,6); Євр. 13,8.

1.18. Прощає гріхи, як Бог: Лк. 5,21-24.

1.19. Христос був завжди, але є першою людиною, яка народжена від Бога. Євр, 1,5-6,13-14; Пс. 2,7; Діі. 13,33; Мих. 5,1.

1.19.1. Від Духа народжується ДУХ, від Бога - Бог: Ів.3,6,16;Рм. 11,16; (св. кор. - св. галуззя).

1.2. Апостоли з певного часу перестали сприймати Христа, як людину (а отже, почали розуміти Його як Бога): 2 Кр. 5,16.

1.21. Кожен, хто призове ім'я "Христос" - спасеться: Діі. 4,11-12; 15,17; Рм.10,13, Мт. 12,21.

1.21.1. Прославте Бога іменем - Христос: 1 Пт. 4,16; Рм. 1,4-5.

1.22.Христос сам творив чудо, як Бог: Мр. 4,39; Лк 5,24.

1.23.Христос - не Михаїл: 1 Сол. 4,16; Юди 9.

1.24.Як Бог скасував старий закон: Рм. 7,4-6; Гл 3,10-13; 4,4-5; Еф. 2,15; Код. 2,14; 1 Тм. 1,8-10; Євр. 10,9.

1.27. Як Бог доповнив старий закон: Мт. 5,17; 1.27.1. Як Бог є життям: Ів. 14,6.

1.28. Хто любить рідних більше, як Христа, той Його не достойний (пор.з 1-ю заповіддю любові). Мт. 10,37; Лк 7,47; Ів. 14,15,21(пор. з Мр. 12,30,33; Пв.4,16).

**2.Родовід Ісуса Христа**: Мт. 1,1-17; Лк 3,23-38.

2.1.Мати Ісуса - Богородиця: Іс. 7,10-14; Єз. 44,2-3; Лк 1,43,48. 2.1.1. Христос - єдинородний в Маріі: Єз. 44,2-3; Лк 2,7;Бт.14,14; Лев. 10,4; ІХр. 23,22.

2.2.Марія - завжди Діва: Єз. 44,2-3.

2.3.Тіло Христа: Ів.8,59; 20,19; Флп.3,21.

2.3.1. Тіло Христа по воскресінню не є дух, а фізичне тіло: Лк 24,37-39; Ів.2,19-21; ДііІ.З; ІКр. 15,12-19; ІСл 4,13-14.

2.4.Рознятий на Хресті: Мт. 27,32,42; Мр. 15,30-32; Ів. 19,31; Дц. 2,23; 1 Кр. 1,17-18; Гл 6,14.

**3.Христос - 3 дні в чистилищі**: Мудр. 10,14; Мт. 12,40; Еф. 4,8-10; 1 Пт. 3,19; 4,5-6; Од 20,1-3.

3.1.Христос проповідував духам мертвих Євангелію, тому вони і підлягають суду: ІПт.3,19; 4,5-6.

3.2.Забрав у рай всі душі праведників з чистилища: Еф. 4,8-10.

**4.Другий прихід Христа раптовий і видимий всім (як блискавка):** Мт. 24,

25-27; 25,31; Мр. 13,25-27; Лк. 17,22-24; Діі. 1,11; Іс. 40,5;

4.1. Його побачить кожне око: Діі. 1,11; Од. 1,7.

**5.2. Ісус з'явився Ісаї як Бог** (1с. 6,1): порівняти Ів. 12,41-42; Іс. 40,3.

СВЯТИЙ ДУХ

**1.Особа**: Бт. 1,2; Мт. 10,20; 28,19; Мр. 13,11; Лк. 12,11; Ів.6,63; 14,16-17,26; 15,26; 16,8,13,15; Дії. 5,3-9; Рм. 8,16,15-30; 1X^2,10,13-15; 3,16; 12,4-11; 13,4-8; Гал. 5,18; Еф. 4,30; Евр. 3,7-11; Ив. 5,7-8;Дії. 8,29; 10,19; 11,12.

1.1.Печать Св. Духа: 2 Кр. 1,21-22; Од. 7,4; 14,1.

1.2.Прийняття сили Св. Духа: Дії. 1,8; 2,1-4.

1.3.Зісланая Св. Духа: Ів. 20,22-23; Дії. 2,1-13.

1.4.Плід Св. Духа: Гал. 5,22-23; Рм. 14,17; 15,13.

1.5.Дари Св. Духа: 1 Кр. 12,8-10; Амос. 3,8; Мр. 16,17-18; Рм.12,6-8; Еф. 4,7-16.

**2.Христос в Дусі з нами до кінця віку:** Мт. 28,20.

СВ. ТАЙНИ

1.Для освячення вірних: 1 Кр. 1,2; ІСл. 5,23; 2 Пт. 3,11. 2 Кр. 1,1; Евр. 10,10-14; Кл. 1,22; 1 Пт 1,15-16; М 22,32.

2.Завідувачі Св. Тайн: 1 Кр. 4,1; 2 Кр. 8,20.

ХРЕЩЕННЯ

**1. Ісусом Христом встановлене:** Мт. 28,19-20; Мр. 16,16; Діі. 1,5.

1.1.Для всіх: Йо. 3,5-6.

1.1.1. А також для дітей: Мт. 19,14; Мр. 10,13-16; Лк. 18,15-17; Ів. 3,5-6.

1.1.1.1.Апостоли хрестять дітей: Діі. 10,47; 16,15,33; 1 Кр. 1,16.

1.1.1.2.Дітей євреїв посвячували Богу на 8-й день через обрізання; Лк. 1,59; 2,2.1; Вт. 30,6; 10,16; Рм. 2,25-29; Фл.3.3; Кл. 2,11-12.

1.2.Хрещення - як символ самозречення і присвячення Богу:

Рм. 12,1-2; ІПт. 3,21; Вт. 10,16; 30,6; Єр.4,4; Дії.7,8; Рм. 2,25-29; 4,10-12.

1.3.Водою: Діі. 8,36; 10,47; 16,13-35.

1.4.Формула: Мт. 28,19; Еф. 5,26.

**1.5.Хрещення відпускає гріхи**: Рм. 5,20; 6,3-11; Дії. 2,38; 22,16.

1.5.1. Охрещені - як нове створіння: 2 Кр. 5,17; 6,18; Еф. 4,24.

1.5.2. Є синами Божими: Рм. 8,14-16; 11,17-24; Гл. 4,5; 2 Пт. 1,4; Вих.4,22-23; Єр. 3,4,19; 31,9,20-22; Ос. 11,1; Іс. 63,16; 64,7-8; Ос. 2,1; Еф 1,5; Ів. 1,12; Ив. 3,1.

**1.5.2.1. На прикладі хрещення апостолів**: Ів. 13,5-10.

1.5.5. Єдине тіло: 1 Кр. 1,12-13; 12,13; Гл. 3,26-28; Еф. 1,3-12; 4,1-6;5,23-27.

1.6.Хрещення дає дар Св. Духа: Діі. 2,38.

1.7. Джерело ласки: Йо. 1,14-16.

2.У Ст Завіті - миття для обрядової чистоти: Вих. 29,4; Лев. 14,8;Мр. 7,4.

3.Хрещення Йоама Хрестителя, як вияв покути та оновлення життя: Мт. 3,6-11; Мр. 1,4-5.

3.1.1 бажання оновленого життя: Лк. 3,10-14,18; Мт. 3,8-9; 21,25-27; 19,3-4.

4.Після Іванового Хрещення хрестили Ісусовим: Дії. 19,3-5;

5.Хрещення в Мойсея: 1 Кр. 10,2.

ЄВХАРИСТІЯ

1.Прообразу Ст. Завіті: Бут. 14,18; Вих. 12,1-44; 16,13-21; Муд. 16,20; Єр. 16,7.

2.Встановлене Христом: Мт. 26,26-29; Мр. 14,22-25; Лк. 22,15-23; Іж 6,22-60; 1 Кр. 11,23-25; Лк. 24, 30-35;

2.1.Належне ставлення: 1 Кр. 10,16; 11,26-34.

2.2.Для всіх: Вих. 12,15,39; 16,13-21; Чс. 9,13; Мт. 26,27; Мр. 14,13-14,24; Лк. 22, 19-20; Ів.6,41-44,59; 1 Кр. 10,14-17; 11,20-34; Євр. 4,16,

2 Кр 13,13,1 Ів. 2,2; Лк. 24,30; Дії. 2,42-46; 20,7.

2.3.Приймається до 2-го приходу Христа: 1 Кр. 11,26.

2.4.КОЖНУ неділю: Дії. 20,7; Од 1,10; Лв. 23,9-18.

2.5.Знаходиться на жертовнику (престолі) : Євр. 13,10.

**2.6.Хто не приймає - не має життя вічного:** Чс.9,13; Ів.6, 22-58.

МИРОПОМАЗАННЯ

Дїі 8,14-15; 19,5-6.

ОЛИВОПОМАЗАННЯ

Мр. 6,13; 16,18; Як. 5,14-15.

СВЯЩЕНСТВО

1.1.Тайна Священства передана Христу від Бога: Євр. 5,1,4-6.

1.2.Тайна Свяшенства передана Апостолам від Христа: Мт. 10,40-42; 16,18-19;28,18-20; Лк. 10,16; Ів. 17,18-22; 20,21-23; 21,15-17; 2 Кр. 3,6;

Євр.6,2.

**1.3.Тайна Священства передана Єпископам від Апостолів**:

Діі. 13,3; 14,23; 1 Кр. 4,1; Діі. 20,28; 2 Кр. 5,20; 8,18-20; 1 Тим. 4,14; 5,22; 2 Тим 1,6; ІПт. 2,5,9; Од. 1,6.

2.Священники - завідувачі Св. Тайн: 1 Кр. 4,1; 2 Кр. 8,20.

**3.Священство передається через положення рук**: т 13,3; 14,23; 20,28;

1 Тм. 4,14; 5,22; 2 Тм. 1,6; Евр. 6,2.

3.1.Як дар Божий: 1 Тм. 4,14; 2 Тм. 1,6.

3.2.Як благодать: Рм. 15,15-16; 2 Кр. 6,1.

4.Священник має право жити з Евангеліі: Флп. 4,3; 1 Тм. 5,17-18; Лк. 10,5-8.

5."Священство": Діі. 20,17,28; Рм. 15,16; 1 Пт. 2,59; 1 Тм. 5,17; Тиг. 1,5; Од. 1,6; 20,6.

6.Робіть все, що каже священник: Мт. 23,2-3.

7.Монашество: Мт. 19,12; 1 Кр. 7,8,27-35; 9,27.

СПОВІДЬ (ТАЙНА ПОКАЯННЯ)

1.Св. Тайна Покаяння встановлена Христом: Мт. 9,2; 16,19; 18,18; 26,28; Лк. 5,24; 7,47-50; 23,42-43; Йо. 20,22-23; Діі. 10,43; 1 Кр. 6,11; Еф. 1,7; Кл. 1, 13-14; Євр. 9,14-15; Пв. 1,9; 3,5-6; 4,10; Од. 22,14.

2.Христос - викупна жертва за людські гріхи: Пс. 51,3-21; Іс. 1,18; 53,4-6; Дан. 9,24; Мт. 1,21; 20,28; 26,28; Лк 1,77-79; 2,34; Ів. 1,29; Діі. 10,43;

Рм.3,24-26; 4,25; 5,19; 1 Кр. 6,11; 2 Кр. 5,21; Гл. 1,4; 2,16-21; Еф.1,7; 2,14-18; Євр. 9,14-15; Пв. 4,10.

3.Виправдання - через віру в Христа: Мт. 9,2; Діі. 10,43; Рм. 3,22-28; Гл. 2,15-16; 3,24; 5,5.

4.Через Сповідь (визнання гріхів): Пс. 51,5-6; Лк. 23,41-43; Ів.20,22-23;Мр. 1,4-5,15; Мт.16,19; Мт.18,18; 2Кр.5,20-21; Як.5,16; ІІв.1,9; Діі. 19,18,2,38; 8,22-24.

4.1. Для Освячення: Іс. 1,18; Дан. 9,24; Лк 1,79; Рм. 5,19; 1 Кр.6,11; 2 Кр. 5,11; ІІв.3,3; Од.22,14; Еф.2,17-19.

5.Покаяння - дар божий: Дії.. 11,18; 2 Кр.7;10; Рм.2,4.

ПОДРУЖЖЯ

1.Встановлене Богом: Бт. 2,18,24; 1 Сол. 4,3-4; Євр. 13,4.

2.Нерозривність: Мт. 5,32; 19,3; Мр. 10,2-3,9; Лк 16,18; Рм. 7,2; 1 Кр. 7, 8-11.

ДУША

**1.Душа - складова частина людини**: 2 Цр. 7,7; Еюгіз. 12,7; Пс. 16,9; Мудр. 15,11; 1 Сол. 5,23; Бт. 2,7.

1.1.Душа (Дух) - тіла не має: Лк. 24,39.

1.2.Є також у тварини: Бт. 1,30.

2.Душа - це і є особистість людини: Іс. 57,16.

2.1.Душа страждає: Йов. 14,22; 19,2.

2.2.Веселиться: Пс 16,9; Прип. 13,19.

2.3.Має бажання: Прип. 13,4.

**3.Що таке Душа? Душа - вегетативний дух, що оживлює тіло**:

Бт 2,7; Пс. 145.4; 103.29; Йов. 34,14-15; Мудр. 15,11.

3.1 Душа людини створена по образу Божому: Бт. 1,26-27; 3,22; Гфип.20,27; Мудр. 2,23.

3.2.Бог теж має душу: Пс. 11,5; Мт. 12,18; Євр. 10,38.

3.3.Тіло без ДУШІ - мертве: Йов. 14,10; 27,3; Як. 2,26; 1 Цар. 17,22; Мудр. 15,11; Лк. 8,55.

**4.Вічність Душі**: Мудр. 2,23; 4,7; 5,3-9; Чс. 16,22; Іс. 26,19; 57,15-16; Дан. 12,2; 1 Сам. 25,29; Мт. 10,28; 22,32; Мр. 12,27; Лк. 12,4; 20,37-38;Лк.23,43,46; 24,37; Ів.5,28; 11,25; 14,19; Діі.12,15; Євр. 10,39,12,23; 1 Пт. 4,6,19; Од. 1,18; 6,9-10; 2 Кр. 5,1.

4.1.Душа йде на "той світ": Йов. 14,10; Мт. 12,32. 4.1.1. Душа відлітає: Пс. 90,10.

4.2.Душа виходить з тіла і живе: 2 Кр. 5,8-10; 2 Пт. 1,14-15; 1 Цр. 17,22; Екл. 12,7; Муд. 5,3-9.

4.2.1. ДУШІ померлих приєднуються до інших душ свого роду (не можна при-еднатись до того, чого нема): Бт. 15,15; 25,8; 35,29; 49,29; Чс. 20,24; Втор.32,50.

4.3.Христос проповідував Євангелію душам старозавітних мертвих: 1 Пг.3,19; 4,5-6.

4.3.1. Христос забрав у полон бранців (душі старозавітних праведників): Еф. 4,8-9; Іс. 61,1-3; Лк. 4,17-21.

4.4.Душі мертвих - тіні в Св. Письмі: Прип. 9,18; Іс. 14,9-10; 26,19.

4.5.Душі грішників зберігаються на день суду: 2 Пт. 2,9.

4.6.З'явлення Мойсея та Іллі: Мт. 17,3; Лк. 9,30-31.

4.7.Бог не мертвих, а живих душ (Авраама, Ісаака, Якова): Мт. 22,32; Мр. 12,25-27; Лк. 20,37; Чс. 16,22.

4.8.ДУШІ "під землею", які приклоняються і визнають:Фил. 2,10; Од. 5,3.

4.9.Молитви за душі померлих: Ер. 16,7-8; Товит. 4,17; 2 Мак. 12,42-46; Сир. 7,33; Вар. 3,5.

**5.Що означає смерть Душі**: Прип. 22,24-25; 1 Ів. 3,14; Еф. 2,1; Кл. 2,13; ІТм. 5,5-6; 1Сл1,9.

6.Душу названо духом: Дц.12,15; Євр. 12,23; 1 Пт. 3,19;

ДУХ ЛЮДСЬКИЙ

1.Дух є складовою частиною людини: 1Сол. 5,23.

2.Дух є тільки в людині і дає їй розум: Йов.32,8,18; Пр.20,27; Іс.11,2;31,3; ІКр.2,11; 2 Кр. 7,1; Еф. 4,4; Юди 19.

3.Дух - особа.

3.1.Духом названо душі: Євр.12,23; 1Пт. 3,19; 1Ів.4,1-3; Дії» 12,15; Лк. 24,37.

3.2.Дух молиться: 1 Кр. 14,14;

3.3.Дух тривожиться: Бт. 41,8; Пс. 142,4; 143,4; Дай 2,1

3.4.Дух радіє; Бт. 45,27; ІХр. 5,26.

3.5.Дух заохочує: Вих. 35,21.

3.6.Дух стає запеклим: Вт.2,30.

3.7.Дух спонукає: Йов.32,18.

3.8.Дух жаліє: Пс. 51,19.

3.9.Дух приголомшений: Пр.15,13; 17,22.

3.10.Дух бажає: Єз.1,12; Гал. 5,17; Як. 4,5.

3.11.Дух бундючиться: Дай. 5,20.

3.12.Дух визнає: 1Йо.4,2-3.

3.13.Дух свідчить: Рм. 8,16;

3.14.Дух заспокоюється: ІКр. 16,18; 2Кр.7,13;

3.15.Дух питається: Пс.77,7.

3.3.Дух має силу, а не є тільки силою, бо знемагає (втрачає силу): Пс. 77,4; 143,7.

3.4.Дух оживляє тіло, як і дули: Єз.37,5; Лк 8,55; Як.2,26; Од 11,11. 3.4.1. Без духа людина вмирає. Мт. 27,50; Лк.23,46; Дії. 5,10; 7,59.

3.5.Дух живе навіть коли тіло мертве: Екл. 12,7; Рм. 8,10; ДЦ.12,15; Лк. 24,37; Євр. 12,23; ІПг.3,19.

РАЙ

1.Нехрещений не може ввійти: Йо. 3,3-5.

2.Рай - сад у Ст. Завіті: Бт. 2,8-10.

3.Рай - вічне життя: Дай. 12,2; Лк. 23,43; Ів.3,15; 5,24; Тиг. 3,7.

3.1.Рай - щастя: 1 Кр. 2,9; 2 Кр. 12,2-4.

3.2.На "тому світі": Мт. 12,32.

3.3.В Царстві Небеснім: Мт. 8,11; Лк. 23,42-43.

3.4.На Небі: 2 Кр. 12,2-4.

3.5.Є всередині нас: Лк. 17,21; Кп. 1,13; Рм. 14,17.

4.Рай - для дітей Божих: Мт. 5,44-45, Лк 3,23-28; Рм. 8,14-16; 2 Кр.6,18; Гал. 3,26; 4,5; Еф. 1,5; 2 Пт. 1,4; ІІв. 3,2; 5,1-2; Зів. 11.

4.1.Рай ж для буквальних 144000: Мт. 25,34-40; 1 Кр. 2,9; Євр. 11,40; Од. 7,9. 4.1.1. В раю 144000 в білих одежах: Іс. 1,16-18; 1 Кр. 6,11; Нв. 3,3;Од 3,4-5,18; 4,4; 7,4,9,13-14; 19,8,14; 19,8,14; 22,14.

4.2.В раю є різні нагороди: Мт. 10,41-42; Євр. 11,40; Од. 7.9.

5.В небі душі старозавітних праведників: Мт. 11,12; Євр. 11,8-16; 12,22-23.

ЧИСТИЛИЩЕ (СТАН СПОКУТУВАННЯ ДУШ МЕРТВИХ)

1.Чистилище назване "адом" або "шеолом" у Св. Письмі: Тов. 13,2 Йов.14,13; Мт. 12,40.

2.Чистилище - як темниця, звідки не виходять, поки не заплатять за останній борг (гріх): Мт, 5,25-26.

2.1.Як місце тимчасових страждань, після яких людина є спасенна: 1 Кр.3,12- 15; ІПт. 4,6, 18-19,

2.2Як хранилище душ під жертовником: Од. 6,9-10.

3.Чистилище - на "тому світі": Мт. 12,32.

4.Христос в чистилищі 3 дні: Мт. 12,40; Мудр. 10,14; Еф. 4,8-10; 1 Пт.3,19; 4,5-6; Од. 20,1-3.

4.1. Христос забрав з чистилища душі померлих праведників: Іс. 61,1-3; Лк 4,17-21; Еф. 4,8-10.

5.Під землею: Флп. 2,10; Од 5,3.

ПЕКЛО

1.Пекло - вічна кара: Іс. 33,14; 66,24; Пс. 32,10; Дан. 12,2; Мт. 8,12,29; 13,42; 18,8; 25,41,46; Мр. 9,47-48; Лк 12,5; 16,23-24; 2 Сл. 1,9; ЄврЮ,26-29;Од 14,10-11; 20,10; Євр.6,2; Пс.94,17.

1.1.Є покарання більше і менше: Прип.9,18; Мр. 12,40; Лк 12,47-48; 20,47.

1.2Аваддон (темна безодня): Прип. 15,11; 27,20; Мт. 8,12; 22,13; 25,30; Лк. 8, 31; Флп. 2,10; 2 Пт.2,4,17; Од 9,2; 11,7; 17,8; 20,1;

1.3.Перебування в пеклі - смерть для душі: Прип. 7,27; 23,14; Мт. 10,28; 16,26; Еф. 2,1; Кд 2,13; 1 Тм. 5,5-6; 1 Пт. 4,18-19.

1.3.1. Душа в пеклі зберігав свідомість: Пс.6,6; Мудр.5,3-9; Іс.14,9-10; 38,18; Ез. 28,11-19; 32,21-31.

2.Коли було скинуто сатану в пекло: Ез. 28,17; Лк. 10,18; 2 Пт. 2,4; Юди 6.

2.1Пекельний засуд: Мт. 23,33.

2.2.1.Демони в пеклі мучаться: Пс. 88,12-13; Мт. 8,29; Мр. 5,7; Лк 8,28,31; 2 Пг. 2,49; Юди 6; Од 14,10-11; 20,10.

2.2.1. Демони погублені в пеклі: Мр. 1,27; Лк 4,34; Од 17,8.

2.3.Бог в дочасному пеклі тримає демонів і грішників на суд:2 Пт. 2,49; Юди

2.4.Пекло - на "тому світі": Мт. 12,32; Флп. 2,10.

САТАНА

1.Злий дух (Асмадей): Тов. 3,8.

1.1. Дух Антихриста: 1 Йо. 4,3.

2.Аввадон або Аполіон: Од. 9,11 (порівняй Прип. 15,11; 27,20).

3.Скинутий з Неба: Ез. 28,11-19; Лк. 10,18; 2 Пт. 2,4; Юда 6.

4.Демони - упалі ангели (духи): 2 Пт. 2,4; Юди 6.

ЛЖЕПРОРОК

Втор. 18, 20-22; Іс. 44,4-6; Єз.13,3-23; 14,9; Ер. 14,14-16; Міх. 2,б;3,5- 8;

Мт. 24,5; 7,15-23; Гал. 5,19-21; 2 Пт. 2,1-3; 2 Сл. 2,3-4,9.

1.Його чарування: Лі. 19,31; Втор. 18,10-12; Іс. 8,19; Дії. 8,9-13; 13,6-11; 19,19; Гл. 5,20; Од. 9,21; 21,8; 22,15.

2.Коди справдиться чудо лжепророка: Втор. 13,2-6.

3.Астрологія: Ер. 10,2; Втор. 18,10-12; Йов. 31,27; Гал. 4,9-11; 4,3; Кол.2,20.

4.Забобони - шкідливі: Лв. 19,26; 2 Цр. 17,17-18; 2 Хр. 33,6; Іс. 65, 11-12; Мх. 5,10-12; Зх. 10,2.

АПОСТАСІЯ (ВІРОВІДСТУПНИЦТВО)

ІА 22,22; Єз. 2,3; Мт.7,15; 10,28; 15,14; Мт. 16,26; 24,4-5; Мр.8,36; Ів. 6,60; Дії. 5,29; 2 Кр. 11,3; 2 Сл. 2,3; Євр. 3,12; 6,4-9; 10,26-27; Гл. 1,6-9;Кл.2,8,18;Як. 5,19-20; 2 Пг. 2,20-22; 1 Ів. 2,19; 5,16; Од. 13,8.

СЕКТИ

2 Кр. 11,14-15; 2 Сл. 2,9; 1 Тм. 4,1-5; Тиг. 1,11; Евр. 6,4-6; 2 Пт. 2,1-3,20-22.

1.Здаються правильною дорогою, але кінець іі - смерть: Прип. 14,12; 16,25.

2.Реінкарнація неможлива, бо людина живе 1 раз: Євр. 9,27.

2.1. Воскресне те ж саме тіло: Йов. 19,26-27; Єз. 37,4-14.

3.Їсти можна все: Бт. 9,1-5; Мт. 15,11; Мр. 7,15; Рм. 14,14-15; 20,23;

1Кр. 8,7-13; 10,25-27; 1 Тм. 4,1-5; Евр. 13,9; Кл. 2,16.

3.1. Чи буває нечиста їжа?: Рм. 14,15,20,23.

КІНЕЦЬ СВІТУ

1.День і час невідомі: Мт. 24,36-39,42,44; Мр. 13,32-37; Лк 21,34-36;

2Сл. 2,1-4.

2.Предвіщення кінця світу: Мт. 24,4-44; Мр. 13,4-31; Лк 21,8-33. 2.1. "Рід цей не пройде" (єврейський народ не щезне до кінця світу): Мт. 24,34; Мр. 13,30; Лк 21,32.

3.Прихід Іллі. Мал. 3,23; Од. 11,3-12.

БАТЬКІВЩИНА

1.Любов до неї: 2 Цр.8,11-13; Прип.27,8; Мт.23,37-39; Лк19,41-44; 1 Тм.5, 8.

2.Оборона іі: 2 Сам. 10,12; 1 Мак. 3,59.

3.Пам'ять про героїв: 1 Мак 3,3-9; 5,53; 6,44; 9,10.

3.1. Зрадники: 2 Мак. 4,1; 5,6,8-10; 1 Тм. 5,8.

4.Іван Христитель не казав воїнам кидати армію, а вдовольнитись своєю платнею: Лк. 3,14.

4.1. Петро хрестив воїнів: Дії. 10, 44-48

5. Небесна: Кл. 3,1-2; Флп, 3,20; Євр. 11,9,16; Євр. 12 22

ЛЮДИНА - Ж ІСТОТА

1.3 чого складається: 1 Сл 5,23; 1 Кр. 2,11.

2.Тварина не є душею, а має в собі душу: Бт. 1,30.

3.Тіло тваринне і духовне: Ів.3,3-13; 1 Кр.15,40-44.

4.Тіло і кров Неба не вспадкують: 1 Кр. 15,50-54.

5.З'явлення Мойсея та Іллі: Мт. 17,3.

6.Воскресле тіло подібне до Христового: 1 Кр. 15,49; Флп. 3,20-21.

6.1.Тіло Христове - прославлене: Лк. 24,39; Ів.8,59; 20,19-20; Діі 2 31 Рм. 8,3; Флп. 3,21.

6.1.1.Тіло Христове-духовне (освячене):Рм.8,8-9;1Кр.6,15-20;6,13;15,44-45; 1Кр.15,52-55.

6.2.Тіло Христа по воскресінню не є дух, а фізичне тіло: Лк. 24,37-39.

7.Для чого створена: 2 Кр. 5,1-5.

АПОСТОЛИ

1.Список: Мр. 3,14-19; Лк. 6,12-16; Діі 1,23-26.

2.Харизми - суть і вжиток: 1 Кр. 14,12-14.

2.1.Даром отримали - даром віддайте: Мт. 10,7-8.

2.2.Різні дари: Рм. 12,3-8; 1 Кр. 12,8-10,28-30; Еф. 4,7-16.

2.3.Дані для добра церкви: 1 Кр. 12,7; 1 Кр. 14,26,31; Еф. 4,12-16.

2.4.Від Бога: 1 Кр. 12,28; Еф. 4,11. 2.4.1. Духом Святим: 1 Кр. 12,8-11.

3.Цілющі мощі святих: Діі. 5,15; 19,11-12; 2 Цр. 13,20-21. 3.1. Ікони: Гал. 3,1.

ПЕРЕДАННЯ УСНЕ

1.Не все написане в Бібліі: Ів.21,25; Діі. 20,35; 2 Сл 2,15; 2 Ів.12; ЗІв.ІЗ-14.

2.Передания апостолів в церкві: ІКр. 11,2; Кл.2,2-10; 1Тм.6,20;2Тм.1,12- 14;3,14;2 Йо. 9.

3.Бере початок від Отця: Мт. 11,27.

3.1.Передане Сином: 1 Кр. 11,23.

3.2.Стверджене Св. Духом: Ів. 16,13; 2 Тм. 2,14.

4.В Євангеліі нема слів Христа "Більше щастя давати, ніж брати": Діі.20,35.

БОЖИЙ ЗАКОН

1. Старий закон скасований Христом: Еф. 2,15; Гл. 3,10-13; 4,4-5;Кл. 2,14; Рм 7,4-6; 1 Тм. 1,8-10; Євр 10,9.

2.Старий закон доповнений Христом: Мт. 5,17.

3.Старий закон - вихователь: Гал. 3,24-25; 5,18.

4.Субота: Мт. 12,7-13; Рм. 14,1-8; Мр. 2,27-28; Гал. 2,15-16" 5 18 Кл 2 16- 17. '

4.1. Неділя - замість Суботи: 1 Кр. 16,2. Мт. 28,1-3; Лк. 24,1-7 Ів 20 19" Дії. 20,7; Од. 1,10; Лев. 23,7,11,15-17.

СТРАЖДАННЯ (ТЕРПІННЯ)

1.Початок: Лк. 13,1-5; Ио. 5,14; 9,2-3; Рм. 2,9; 5,12; 6,23.

2.Ціль: Йо. 9,2-3; 15,2; Діі. 3,18-19; 14,22; Рм. 8,17; 1 Кр. 5,5;

3.Цінність: 2 Кр. 1,4-6; 4,8-12; Флп. 1,28-30; Кл. 1,24-26; 2 Тм.2 8-Ю" 1 Пт. 4,1-2.

СОВІСТЬ

1.Погани будуть суджені по іх совісті: Рм. 2,13-16.

2.Відсутність совісті не оправдує гріх: 1 Кр. 4,4-5.

3.Віра повинна бути в чистій совісті: 1 Тм. 3,9; 2 Тм. 1,3.

ЦЕРКВА

1.Скликана Богом спільнота народів: 1 Кр. 10,32; 11,22; 15,9; Евр. 10,25. 1.1. УХристі: Рм. 16,16; Гл. 1,22; 1 Сл. 2,14.

**2.Ознаки правдивої Церкви (вірую в єдину, святу, соборну і апостольну Церкву):**

2.1.Єдність: Мт. 18,17; Діі. 5,11; Еф. 4,4-6; 1 Кр. 3,3-7.

2.1.1. Єдиний Голова Церкви (Папа): Мт. 16,18-19; 17,27; 24,45-47; Лк. 22,31-32; Ів.10,16; 21,15.

2.1.2. Єдина наука: Мт. 5,18; Еф. 4,5; Гал. 1,6-9.

2.1.3. Єдине містичне тіло: 1 Кр. 12,12-13; Еф. 1,10,22-23; 5,23; Кл. 1,18.

2.2.Свята.

2.2.1. Заснована Ісусом Христом: Мт. 16,18-19; Ів. 3,16-17.

2.2.2. Подає науку Христа: Мт. 28,18-20; Ів. 14,15,21; 17,3,6-8.

2.2.3. Прямує до святоі цілі - злуки з Богом: Мт. 19,17; 5,48.

2.2.4. Освячує своіх вірних Св. Тайнами: Рм. 5,2; Євр. 10,14; 1 Кр. 1,2; 4,1; 2 Кр. 1,1; Кл. 1,22; ІПт. 1, 15-16; Ав.22,32; Йо 17,17; 2 Пт.3,11.

2.2.5. Проголошує своіх вірних святими: Рм. 5,19; 16,2; 1 Кр. 1,2; 6,11; Еф. 2,19; 6,18; Фл. 4,21-22; Тиг. 2,3; Євр. 10,14; 1 Ів. 3,3.

2.3. Соборна (Католицька, або Всесвітня): Мт. 28,18-20; Мр. 16,15-16; Ів 12, 32; Діі. 15,16-17; Еф. 1,10; 1 Ів. 2,2.

2.4.Апостольська (послана в світ Христом): Мт. 16,18-19; 28,19-20; Лк. 10, 16, Ів. 20,21; 21,15-17; 1 Кр. 4,1; Еф. 2,19-21.

2.4.1 Тайна Священства передана Христу від Бога: Євр 5,1,4-6

2.4.2. Тайна Сввщенства передана Апостолам від Христа: Мт. 10,40; І6ДІ49; 28,18-20; Лк. 10,16; Йо. 17,18-19; 20,21-23; 21,15-17; 2 Кр. 3,6.

2.4 3 Передана Єпископам від Апостолів: Діі. 13,3; 14,23; 20,28,1 Кр, 4,1; 2 Кр. 5,20; 8,18-20; 1 Тм. 4,14; 5,22; 2 Тм. 1,6; 1 Пт. 2,5,9; Од. 1,6.

3. Церква - Боже Царство: Лк. 12,32; 17,21; Еф. 5,5; 1 Сл. 2,12; Од. 1,6.

3.1 На Землі: Лк. 17,21; Еф. 1,10; Кл. 1,13; Дан. 2,44.

4. Собор: Діі. 15,1-7; Гал. 2,11-14.

5.Літургія (прославлення Бога): Пс. 16,6; Лк. 2,12-14; Ів. 17,4; Рм.12,1; 1 Тм. ЗД6.

6.Чому в Церкві е добрі і злі люди: Мт. 13,24-30,47-50.

7.Треба ходити до Церкви: Пс. 122,1; ївр. 10,25.

ДЕРЕВО ЖИТТЯ - МУДРІСТЬ:

Прип. 3,18; 15,4.

ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ:

Прип 14,26-27.

СВЯТА ВОДА:

Чс.5,17.