***”Kristus i Skriften”***

***”Kristus i kirken og i den kristne”***

*Noter til Tema om Troen*

*i tilknytning til årets tema 2020-21 ”Kristus for os, i os og hos os” ,   
11.-15. juli 2020 på ”Sommertræf”  
Pastor Leif G. Jensen*

Indhold

[**”Kristus i Skriften”** 2](#_Toc46052942)

[1. Kristus er en titel, som fortæller om Jesus’ opgave og arbejde 2](#_Toc46052943)

[2. Kristen TRO er at have tillid til Jesus og at tro, at han er den, han er: nemlig Kristus! 2](#_Toc46052944)

[3. Evangeliet giver os troen på Kristus 2](#_Toc46052945)

[4. Evangeliet (Kristus-hemmeligheden) åbenbares Skriften både i Gamle og Nye Testamente 3](#_Toc46052946)

[5. Jesus gav sine disciple troen ved at forklare, hvad der stod i Skrifterne om Kristus 5](#_Toc46052947)

[Eksempler: 5](#_Toc46052948)

[Afslutning 6](#_Toc46052949)

[”**Kristus i kirken og i den kristne”** 7](#_Toc46052950)

[1. Det begyndte med at Gud skabte mennesket i sit billede 7](#_Toc46052951)

[2. Men kom ind under mørkets magt (Kol 1,13) 7](#_Toc46052952)

[3. Men nu: Flyttet over i hans elskede søns rige (Kol 1,14) 7](#_Toc46052953)

[4. Kristus er den usynlige Guds billede 8](#_Toc46052954)

[5. Kristus friede os ud af mørkets magt! 8](#_Toc46052955)

[6. Gud gør os levende ved sandhedens ord og ved dåbens sakramente 9](#_Toc46052956)

[a) Levende ved Sandhedens ord, Evangeliet. 9](#_Toc46052957)

[b) Levende ved den hellige dåb 9](#_Toc46052958)

[7. Kristus i Kirken og i den kristne 9](#_Toc46052959)

[8. For livet i kirken og i den kristne. Vi lever i Herren, og han lever i os! 10](#_Toc46052960)

[Afslutning 11](#_Toc46052961)

# **”Kristus i Skriften”**

*Noter til tema om TROEN på Sommertræf, mandag den 13. juli 2020, LGJ*

*Blev holdt i afkortet form*

*Vi vil i løbet af en halv times tid se, hvordan vi ikke kan være kristne uden Den hellige Skrift. Og må det hjælpe os til at bruge De hellige Skrifter hver især og sammen, sådan som Gud vejleder os dertil.*

*At være Kristen er at tro, at Jesus er KRISTUS. Og vi finder ham i Skriften. Troen stammer ikke fra vore tanker. Heller ikke fra andre menneskers forestillinger, men fra De hellige Skrifter. Skal vi kende Kristus, må vi søge ham i Skrifterne. Det bekræfter Jesus selv. Og det var sådan, han lærte sine disciple om sig selv.*

*Johannes 5,39-40:* 39 I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. 40 Og dog vil I ikke komme til mig og få liv.

*2 Tim 3,14-15:* 14 Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, 15 og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.

## 1. Kristus er en titel, som fortæller om Jesus’ opgave og arbejde

Kristus betyder: ”Den salvede”. Den salvede er den, som Gud har udvalgt til en særlig opgave.

I Gamle Testamente var Profeter, Konger og Præster salvet til deres tjeneste. Når vi tror, at Jesus er ”Guds salvede”, da tror vi, at han er vores Profet, vores Konge, vores Præst.

**Profet:** Det er ham, der fortæller os sandheden om os selv og om Gud. Om evigheden og tiden. Om dommen og frelsen.

**Konge:** Han er vor Herre, som regerer i vore liv. Og han beskytter os mod alt ondt.

**Præst:** Han beder for os, han ofrer for os. Han ofrer sig selv for os hen i døden.

## 2. Kristen TRO er at have tillid til Jesus og at tro, at han er den, han er: nemlig Kristus!

*Matthæus 16,16:* 16 Simon Peter svarede: «**Du er Kristus**, den levende Guds søn.»

*Romerbrevet 10,9:* 9 For hvis du med din mund bekender, at **Jesus er Herre**, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

*1 Korintherbrev 12,3:* 3 Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: **Jesus er Herre!** undtagen ved Helligånden.

*Filipperbrevet 2,11:* 11 og hver tunge bekende: **Jesus Kristus er Herre**, til Gud Faders ære.

*2 Peters brev 3,18:* 18 men voks i nåde og erkendelse af **vor Herre og frelser, Jesus Kristus**. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen.

## 3. Evangeliet giver os troen på Kristus

*De kristne i Kolossæ troede, fordi de havde hørt Evangeliet*

*Kol 1,5-6:* 3 Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu **Kristi** fader, når vi beder for jer; 4 for vi har hørt om jeres tro på **Kristus** Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, 5 udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. **Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, 6 som nu er hos jer**, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed.

*Det er en hemmelighed, som må åbenbares!*

*Kol 1,26; 2,2; 4,3*

*Hyrderne troede, fordi forkyndte evangeliet for dem*

*Lukas 2,10-11:* 10 Men englen sagde til dem: «Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: 11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er **Kristus, Herren**.

*Vi tror, fordi vi læser evangelierne, hvor Gud taler til os i Skriftens ord*

*Johannes 20,31:* 31 Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

## 4. Evangeliet (Kristus-hemmeligheden) åbenbares Skriften både i Gamle og Nye Testamente

*Englens ord til Zakarias: Lukas 1,13-17*

13 Men englen sagde til ham: «**Frygt ikke**, Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes.

14 Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel,

15 for han skal blive stor for Herren; han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv,

16 og mange af Israels børn skal han **føre tilbage til Herren deres Gud**.

17 Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at **vende fædres hjerte til deres børn** og give ulydige et **retfærdigt sind** og **skaffe Herren et folk**, der er gjort rede.»

***Malakias Bog 3,1 og 24:***

1Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med ét til sit tempel, pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger Hærskarers Herre. 24 Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.

*Englens ord til Maria: Lukas 1,30-33*

30 Da sagde englen til hende: «**Frygt ikke**, Maria! For du har fundet nåde for Gud. 31 Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. 32 Han skal blive stor og kaldes **den Højestes søn**, og Gud Herren skal give ham hans fader **Davids trone**; 33 han skal være **konge over Jakobs hus til evig tid**, og der skal **ikke være ende på hans rige**.»

***2 Samuels bog 7,12-14***

12 Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. 13 Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. 14 Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag; 15 men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. 16 Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid, din trone skal være grundfæstet til evig tid.» 17 Alle disse ord og hele dette syn fortalte Natan David.

***Salme 89,3-5:***

3 Jeg siger: Evigt bygges din godhed, i himlen grundfæster du din trofasthed. 4 «Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte, jeg har tilsvoret David, min tjener: 5 Til evig tid grundfæster jeg din slægt, bygger din trone i slægt efter slægt.» Sela

***Esajas’ Bog 9,5-6***

5 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. 6 Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.

*Englens ord til Hyrderne: Lukas 2,10-14*

10 Men englen sagde til dem: «**Frygt ikke!** Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: 11 I dag er der **født jer en frelser i Davids by**; **han er Kristus, Herren**. 12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.» 13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14 **Ære være Gud** i det højeste og **på jorden**! **Fred** til mennesker med Guds velbehag!

*Uddybning: Hvad vidste man dengang om Kristus? Hvad var forventningen?*

Vismænd fra Østerland spurgte, hvor Kristus skulle fødes?

*Matthæus 2,1-6:* Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem 2 og spurgte: «Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. 4 Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, **hvor Kristus skulle fødes**. 5 De svarede ham: «I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: 6 Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.»

Man overvejede, om Johannes Døber var Kristus:

*Lukas 3,15:* Mon han skulle være Kristus?

Dæmoner bekendte, at han var Guds Søn / Kristus:

*Lukas 4:41:* Der fór også dæmoner ud af mange, mens de råbte: «Du er Guds søn.» Men han truede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var Kristus.

Man sagde om Kristus, at han var Guds søn:

*Lukas 20,41:* Hvordan kan man sige, at Kristus er Guds søn?

De udspurgte Jesus – og han sagde selv, at det var han!

*Lukas 22:66-71:* 66 Da det blev dag, samledes folkets ældste med ypperstepræster og skriftkloge. De førte ham ind til Rådet 67 og sagde: «Er du Kristus, så sig os det!» Han svarede: «Hvis jeg siger jer det, vil I ikke tro det, 68 og hvis jeg spørger jer, vil I ikke svare. 69 Men herefter skal Menneskesønnen sidde ved Gud den Almægtiges højre hånd.» 70 Så sagde de alle sammen: «Du er altså Guds søn?» Han svarede dem: «I siger selv, at jeg er det.» 71 Da sagde de: «Hvad skal vi nu med vidneudsagn? Vi har selv hørt det af hans egen mund.»

De anklagede Jesus for at sige det:

*Lukas 23:2-3:* 2 Dér gav de sig til at anklage ham og sagde: «Vi er blevet klar over, at denne mand vildleder vort folk og vil hindre, at vi betaler skat til kejseren, og han siger om sig selv, at han er Kristus, en konge.» 3 Pilatus spurgte ham: «Er du jødernes konge?» Han svarede: «Du siger det selv.»

En forbryder spurgte: Er du ikke Kristus?

*Lukas 23,39-43:* 39 Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: «Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!» 40 Men den anden satte ham i rette og sagde: «Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? 41 Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.» 42 Og han sagde: «Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.» 43 Og Jesus sagde til ham: «Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.»

Alle jøder havde en forventning om, at Gud ville sende sin Søn til jord. Men de forestillede sig ikke, at det ville foregå, som det stod i Skrifterne. De kunne ikke se det – ikke forstå det – ikke fatte det -

## 5. Jesus gav sine disciple troen ved at forklare, hvad der stod i Skrifterne om Kristus

Da Jesus efter sin opstandelse kom til to disciple, som helt havde mistet håbet, viste ham dem, at netop denne korsfæstede Jesus var Kristus. Og han viste det ud fra Skrifterne:

*Lukas 24,26-27:* 26 Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?» 27 Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.

Og senere påskedags aften kom han til disciplene i Jerusalem og viste dem alle, at Kristus skulle lide og opstå fra de døde … som det stod i Skrifterne

*Lukas 24,44-47:* 44 Så sagde han til dem: «Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.»

*Lukas 18,31-33:* 31 Han tog de tolv til side og sagde til dem: «Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: 32 Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; 33 de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.» 34 Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.

*Lukas 16,31:* Abraham svarede: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.”

*Lukas 24,45-48:* 45 Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne, 46 og han sagde til dem: «Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, 47 og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, 48 og I skal være vidner om alt dette.

### Eksempler:

**\* Da det hele gik galt og døden kom ind i verden, lovede Gud at sende os en Frelser:**

Synden og døden i Adams og Evas liv: 1 Mosebog 3,1-7

Men Frelseren kom vandrede i haven. Gud Herren!

Frelseren i Adams liv: 1 Mos 3,15.20 og 4,1;

Frelseren i Lemeks liv: Noa: 5,29;

Frelseren i Abrahams, Isaks og Jakobs liv: 12,3; ”I dig skal alle jordens slægter velsignes.”

Forbilledet, da Abraham gik op på Morias bjerg og ofrede sin søn – og fik ham tilbage – som om han var død og opstået, som Jesus døde og opstod. 1 Mosebog 22.

**\* Josef i Egypten.**

1 Mosebog 37-50: Brødrene solgte deres bror Josef for 20 sekel sølv til Ismaelitterne, som tog ham med til Egypten (37,28) og løj overfor deres far Jakob. Josef led meget ondt i fængsel (39-40), men blev til stor velsignelse for Egypten og for sine brødre, da der kom hungersnød. Men de kendte ham ikke. De levede i løgnens mørke (41-43). Men Josef hjalp dem til at sige til hinanden: Vi er skyldige! (44,16). Da gav han sig til kende for dem og tilgav dem 45,4-5 og 50,19-21.

**\* Salmernes Bog 22**

Således er der skrevet om Kristi lidelse:

*2 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. 3 Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. … 7 Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. 8 Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet.*

Og således står der skrevet, at det skal prædikes og forkyndes:

*31 Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, 32 man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind!*

Jesus forklarer, hvad der er målet med prædikenen om hans lidelse og opstandelse: nemlig *omvendelse til syndernes forladelse.*

Når du mærker skyld og dårlig samvittighed og håbløshed, men bliver tilgivet af Gud, er det omvendelse. Omvendelse er ikke noget, mennesker skal præstere, ikke at blive et bedre menneske og ændre opførsel. Jesus taler jo om omvendelse *til syndernes forladelse*.

## Afslutning

**Gud bruger Skrifterne for at give os troen på Guds tilgivelse (syndernes forladelse).**

* Her hører vi sandheden om os selv -> Da siger vi som Josefs brødre: den her helt gal med os. Gud har fundet vores skyld.
* Her hører vi sandheden om Jesus, at han er Kristus, og at han led, og at det var forudsagt af Gud. Her hører vi, at Kristus gjorde det for os - > da tror vi på syndernes forladelse.

**Sådan får vi troen på at Kristus er FOR OS. Og sådan kommer han ind i vort hjerte og bor hos os ved troen.**

* De hellige Skrifter giver os Jesus Kristus i evangeliet, så dit hjerte tør tro, at Gud er for dig, og intet kan skille dig fra hans kærlighed.
* I den hellige dåb bliver du iklædt Jesus Kristus, så du er i ham og han dig.
* I den hellige nadver kommer han til os, ligesom han kom til hyrderne. Tegnet er brød og vin. Og virkeligheden er, at han er hos os med sit legeme og blod. Jo, han er hos dig!

# ”**Kristus i kirken og i den kristne”**

*Noter til tema om TROEN på Sommertræf, tirsdag den 14. juli 2020, LGJ*

*Udgik tirsdag, blev bragt i kort form onsdag formiddag*

## 1. Det begyndte med at Gud skabte mennesket i sit billede

Fuldkomment fællesskab, kærlighed, troskab. Alt var godt.

I Guds vilje. I Guds omsorg. I Guds skaberkraft. Under Guds velsignelse: Gud velsignede dem …

ApG 17,28: Lever og ånder og er i Gud.

## 2. Men kom ind under mørkets magt (Kol 1,13)

Mennesket forlod Gud i mistillid … Faldt fra Gud på grund af falske ord.

1 Mosebog 3: ”Har Gud virkelig sagt …? I skal da slet ikke dø! … I kan blive som Gud”

I behøver ikke mere at være i Gud, men har nok i jer selv. Uden Gud. Og sådan gik det.

De blev fremmede, fremmede for hinanden og fremmede for Gud.

Hver enkelt af de kristne i Kolossæ havde været i dette mørke. Det mørke findes her i Danmark, i vores virkelighed. ”I har nok i jer selv, I behøver ikke Gud!”

## 3. Men nu: Flyttet over i hans elskede søns rige (Kol 1,14)

*Hvordan gik det til?*

*I GAMLE TESTAMENTES TID:*

I Edens Have: 3,8: Ved aftenstid hørte de Gud HERREN gå rundt i haven. Da gemte de sig. Mørket. Skylden. ”Jeg hørte dig og blev bange”

Gud Herren kom vandrende. Og han talte til dem:

1 Mos 3,9: Hvor er du?

1 Mos 3,11: Hvem har fortalt dig?

1 Mos 3,13: Hvad er det, du har gjort?

Og da fortæller Herren om barnet, som skal komme og knuse Stans hoved.

1 Mos 3,14-15: 14 Da sagde Gud Herren til slangen: «Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. 15 Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.»

Gud Herren fortalte også Adam og Eva, hvordan deres liv ville blive ramt af syndens følger. Gud Herren bekræftede også, at Adam skulle dø: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive.” Men dette til trods kalder Adam sin kone for ”Eva” (hebraisk Hava) ”moder til alle levende”. Det er jo en trosbekendelse. Han tror, at hun skal føde det barn, som Gud Herren har lovet: barnet, som skal knust slangens hoved.

1 Mos 3,20: 20 Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker\*   
(\* grundteksten: alle levende).

Sådan kom Adam og Eva tilbage ”i Gud Herren”, nemlig ved Guds løfte om barnet, der skulle fødes og knuse slangens hoved. Og ved troen, som dette løfte skabte i deres hjerter. Og Gud Herren bekræftede sit løfte til dem ved at lave skindtøj til Adam og hans hustru og han gav dem det på.

1 Mos 3,21: 21 Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på.

Nu var de i ham, i hans tøj, i hans varme. Det var udtryk for, at han havde været hos dem den dag med sit ord – legemligt. Det var deres sakramente, dvs. beviset på, at Guds ord var sandt. Sammen med Ordet havde de et herligt tegn, som kunne bekræfte ordet for dem i deres hverdag. De var tilbage i Gud og levede hos Gud.

Senere indstiftede Gud påsken for sit folk. Guds folk, Israel, slagtede ved den første påske påskelammet. De forstod ikke fuldt ud, hvad det betød. Men de gjorde det i tro på frelse og befrielse og tilgivelse. (2 Mosebog 12). Og siden gjorde de det til minde om den første påske. Johannes Døber pegede på Jesus og sagde: ”Se Gud Lam, som bærer verdens synd!” (Joh 1,29).

*I NYE TESTAMENTES TID*

Flere tusind år senere blev barnet født. Hvem var det barn? Det var HERREN. Det var Gud. Gud HERREN. *Gud blev menneske! Kom til os.*

## 4. Kristus er den usynlige Guds billede

Kolossenserbrevet svarer:

Han er den usynlige Guds billede (Kol 1,15)

I ham blev alting skabt. (Kol 1,16)

Hele Guds væsen – fylden af Gud – bor i ham (Kol 1,19)

Og ved ham forsone alt … hans blod på korset (Kol 1,20)

Evangelierne svarer:

*Matt 1,23: Gud med os, Immanuel*

*Matt 18,20: For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.*

*Matt 28,20: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.*

Er han så ikke hos os? Jo!

## 5. Kristus friede os ud af mørkets magt!

Hvordan gjorde han det? Evangeliet fortæller det: Han tilgav og døde for sit folk.

*Matt 1,21: Frelse fra deres synder.*

*Matt 20,28: ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.»*

*Matt 26,28: Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes til syndernes forladelse for mange*

Den første prædiken om Jesus:

*Matt 4,16: Det folk, som vandrer i mørke, har set et stor lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem.*

Helt parallelt til Kol 1,13-14.

*13 Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige;*

*14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.*

## 6. Gud gør os levende ved sandhedens ord og ved dåbens sakramente

Kolossenserbrevet nævner Evangeliet og Dåben som de midler, Gud bruger, når han gør os levende.

### a) Levende ved Sandhedens ord, Evangeliet.

Evangeliet er FRELSENS MIDDEL (NÅDEMIDDEL)

Kol 1,5-6: Det har I hørt:

*Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, 6 som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed.*

Kol 1,23: EVANGELIET. Gav jer troen

*hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.*

Når vi hører Jesu ord tager Gud bolig i os:

*Joh 14,23: … holde fast ved mit ord … og min Fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.*

Det modsatte gælder også: Joh 14,24a

FØLGEN: Vi opbygges i ham og grundfæstes i troen

Kol 2,6-7: 6 Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, 7 rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.

### b) Levende ved den hellige dåb

Den hellige dåb er FRELSESMIDDEL (nådemiddel)

Kol 2,11: *I ham blev I omskåret …*

Kol 2,12: *… da I blev begravet sammen med han i dåben, og i den blev I oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.*

Kol 3,11: *KRISTUS er alt og i alle:*

Ligesom Gud Herren iklædte Adam og Eva skindtøj for at dække deres skam og for at de skulle vide, at Gud ville sørge for dem altid og give dem varme og tryghed, sådan har Gud i dåben iklædt os Kristus, så vi er i ham og vandrer med ham overalt i verden.

Galaterbrevet 3,26-27: *26 For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. 27* ***Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.*** *28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, 29 og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.*

## 7. Kristus i Kirken og i den kristne

**Kol 1,18: Han er hovedet for legemet, kirken.**

***Kol 1,18-23:*** *18 Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. 19 For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig 20 og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. 21 Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, 22 har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangri­be­lige for sit ansigt, 23 hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.*

Personen KRISTUS, det er i ham vi lever. Som lemmer på samme legeme. Organisk liv med ham. Det betyder også, at vi hører sammen med hinanden ved troen på Ham.

Paulus taler mere udførligt om det i 1 Korintherbrev 12,12-13:

1 Kor 12,12-13: 12 For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. 13 For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.

Vi er forenet med Kristus og med hinanden ved dåben: *døbt med én ånd til at være ét legeme.* Ånden, som vi mistede på grund af synden, kom tilbage til os ved dåben, Guds ånd. Gud blæste livsånde i os, så vi blev født igen. Hans Ånd kom ind i os, så vi kan leve. Vi er i ham og han er i os.

## 8. For livet i kirken og i den kristne. Vi lever i Herren, og han lever i os!

Livet i den kristne menighed beskrives her:

Kol 3,12-17: 12 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.

13 Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.

14 Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

15 Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige.

16 Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

17 Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

Livet i Herren midt i hverdagen beskrives her:

Kol 3,18-4,6: 18 Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig ***i Herren***.

19 Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem.

20 Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være ***i Herren***.

21 Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet.

22 Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt ***for Herren***.

23 Hvad I end gør, gør det af hjertet -- for Herren og ikke for mennesker.

24 I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.

25 Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk.

4,1 I, som er herrer, gør ret og skel mod jeres slaver; for I ved, at også I har en Herre i himlen.

2 Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak,

3 og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for.

4 Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal.

5 Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik.

6 Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

Menigheden i Kolossæ og i Laodikæa og i Hieraplis, i Nymfas hus 4,13 og 15.

Menigheden i JESUS, i HERREN.

## Afslutning

**Ved Sandhedens ord, Evangeliet, og ved Dåbens Sakramente er vi tilbage i Guds billede, i Gud, hos Gud. Gud er for os, hvem kan da være imod os. Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, hvordan vil han kunne andet end give os alt med ham?**

***Romerbrevet 8,31-32: Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?***

**FRA ÅRSTEMAET: I KRISTUS og KRISTUS i os:** *PINSE, tro og dåb. Vi bliver Guds børn i dåben og får troen i hjertet. Sådan er vi i KRISTUS, og sådan er KRISTUS i os.*

**BIBELHISTORIE: Apostlenes Gerninger 16,6-15:** \* Jesus leder apostlene til Filippi. \* Herren åbnede hjerterne. \* Lydia og hendes husstand blev døbt.

Herren åbner vore hjerter, så vi tager Guds ord til os, mens vi lytter. Sådan får vi Troen. Derfor er det så vigtigt at lytte. Og når vi tror, bliver vi døbt og bliver iklædt Jesus Kristus. (Dåbskjolen, iklædt Jesus, hvid, ren og retfærdig). Døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn vil sige, at vi har Guds navn på os, ligesom vi har mors og far efternavn ved fødsel. Vi er hans. Vi er i hans ”husstand” og ”familie”. Vi er i hans kirke og menighed. Ved at lytte til Evangeliet, tager Gud bolig hos os. Gud lytter også til os. (bønnen). Det, Gud lover os, kan få os til at tro på ham og få os til at bede til ham.