በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ

አምላክ አሜን።

የእግዚአብሔር መንግሥት

ታሪክ።

ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ እስከ ዘመናችን ድረስ።

ተጻፈች።

በቻልስ ዊልየም ኢዘንበርግ

በወንጌል መላክተኛ

ለሐበሻ።

በሎንደን ባለች በእንግልጣር ቤተ ክርስቲያን

በሚስዮን ጉባኤ ፈቃድ ታተመች በሪቸርድ

ወትስ ማኅተምያ በክርስቶስ

ልደት ዓመት ፲፰፴፩።

መቅድም።

ለሐበሻ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ።

ጸጋ ይሁንላችሁ ሰላምም ካባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታም ከየሱስ ክርስቶስ።

በክርስቶስ የሱስ የተወደዳችሁ ወንድሞቻችን ሆይ።

የተዋረዱ የየሱስ ክርስቶስ ባሮች የወንጌል መለክተኞች ከእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ተልከው ወደ አገራችሁ ደረሱ እግዚአብሔር በምህረቱ የሰጣቸውን የሰማይን መዝገብ ከላንት ጋራ የሰጣቸውን የሰማይን መዝገብ ከላንት ጋራ ይከፈላሉ ዘንድ ያመሰግኑት ዘንድ ይህም የሰማይ መዝገብ ወርቅና ብር አይደለም ከወርቅና ከብር ካለም ካብትም ሁሉ የተሻለ ነገር ነው እንጅ። የሥጋ መድኃኒትም አብነት እንጅ። የዓለምም ብልሃት አይደለም ሰውን ለዚህ ዓለምና ለሚመጣው ዓለም ጠቢብ የምታደርገው ብልሃት እንጅ የሰማይም መዝገብ እርሱ የእግዚአብሔር መንገድ እይሚያስገምር ጽድቅንም ሽተው የሚርቡትንና የሚጾሙትን በየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የሚያጸግብ። የእግዚአብሔር ቃል የቤተ ክርስቲያን መሠረት ነው ከሁሉም የሚበልጥ ባለጠግነት ዋና መዝገብዋ። እርሱንም ይዘው የወንጌል መለክተኞች መጡ ለሚወዱትም ሁሉ ይሰጡታል ያስተምሩበትማል። በርሱም ነው አንድነትን የምታደርግበት ጌታችነን ከሚወዱ ሁሉ ጋራ። እርሱ እውነትና ደህንነት ነውና አያልፍምም አይለወጥምም። የሰው ቃል ነውና ይጠፋል በርሱም የተመሠረተ የሰው ልማድና የሰው ሥርዓት ትቢያ ነውና ገለባም የፍርድ እሳት ሲቃጠል ጊዜ ይነዳልና አመድ ይሆናል። ሰማይና ምድር እንኳ ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ይላል የዘላለም ቃል የሱስ ክርስቶስ።

ይህች መጽሐፈ ከዚህ የምንሰጣችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ታሪክ ትናገራለች በሁለት ክፍልም ተከፈለች። መጀመርያ ክፍልም በእግዚአብሔር ቃል ከተገኘ ታሪክ ሁለተኛ ክፍልም ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ታላቅ ነገርን ይናገራል። የእግዚአብሔርን ስራ በወገኑ ዘንድ ለማመስገን የሰውንም በጎና ክፉ ስራ ለትምህርታችን ለመግለጽ ብለን እግዚአብሔር እረፍትና ኃይል በሰጠን ጻፍነው። በቀደም የተጻፈውን ነገር እዚች መጽሐፍ እናስታውቃችኋለን እላንት መርምራችሁ የሚጠቅማችሁትን ነገር ትማሩበት ዘንድ። ይህም ነው መስጠታችን ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ። በፍቅር ተሰጠ በፍቅርም ተቀበሉት እይሱስ ክርስቶስንም አመስግኑት። ጳቅሎስም እንደ ጸለየ እኛም ለላንት እንጸልያለን እንዴህ ብለን።

«ስለዚህም ጕልበታችነን እንምብረከካለን ወደ ጌ

«ታችን ወደ የሱስ ክርስቶስ አባት በርሱ ወደ

«ሉ። ይሰጣችሁ ዘንድ እንደ ክብሩ ባለጠግነት

«በመንፈሱ ትበርታችሁ ዘንድ በውሥጡ ሰው

«ነታችሁ። ክርስቶስ እንዲያድር በልባችሁ በሃይ

«ማኖት። ሥር ይዛችሁ ተመሠርታችሁም በፍ

«ቅር። ከቅዱሳን ሁሉ ጋራ ትችሉ ዘንድ ለመ

«ረስ ምንድር ነው ርዝመት ስፋትም ጥልቅም

«ቁመትም። ከውቀትም ሁሉ የምትበልጠውን የ

«የክርቶስን ፍቅር ታውቁ ዘንድ የእግዚአብሔር

«ር ምላት ሁሉ እስክትመላባቸው ድረስ። ለርሱ

«ም ከምንለምነው ከምናስተውለው ሁሉ እጅ

«ግ አብልጦ ለማድረግ ለሚችል በውሥጣችን

«እንደምትሰራ እንደ ኃይሉ። ለርሱ ምስጋና ይሁን

«ን በቤተ ክርስቲያን በክርቶስ የሱስ እስከ

«ልጅ ልጅ ሁሉ ድረስ ለዘላለም። አሜን።

የእግዚአብሔር መንግሥት

ታሪክ።

መጀመርያ ክፍል።

የእግዚአብሔር ወገን ታሪክ።

በብሉይ ኪዳን

ከአዳም ጀምሮ ኢየሩሳሌም መፍረስ

ድረስ።

መዝሙር ፸፰ ፪ - ፰።

አፌን በምሳሌ እከፍታለሁ።

የቀድሞም የሆነውን እናገራለሁ

ቀድሞም የሆነውን እናገራለሁ

የሰማነውን ያወቅነውንም ሁሉ

ከአባቶቻችንም የነገሩውን

ከልጆቻቸው ትውልድ የእግዚአብሔርን ምስጋና እንነገር ዘንድ እንጅ

ኃይሉንም ያደረገውን ተአምራት።

ምስክርን ለያዕቆብ አቆመ

ለእሥራኤልም ሕጉን ሰራ

ለባቶቻችን ያዘዘውን ለልጆቻቸው ይነግሩት ዘንድ

ሌላ ትውልድም ታውቅ ዘንድ የሚወለዱ ልጆቻቸው

ተነሥተውም ለልጆቻቸው ይነግሩ ዘንድ።

መታመናቸውን በእግዚአብሔር እንዲያደርጉ

ትእዛዙንም እንዲጠብቁ

እንዳባቶቻቸውም እንዳይሆኑ።

በአብና በልጅ በመንፈስ ቅዱስም ስም አንድ

አምላክ አሜን።

እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረ ጊዜ በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔርም ምሳሌ ፈጠረው። ማለቱ በውነተኛ ጽድቅና በቅድስና። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ፩ ቍጥር ፳፯ ፳፯። ኤፊሶን ፬ ፳፫ ፳፬። እግዚአብሔርም ለሰው መግዛት ሰጠ በምድር ላይ ተስፋም ሰጠው በዚህ ምድር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ቢፈጽም በደህንነት ይኖር ዘንድ ለዘላለም ብሎ ትእዛዙን ግን ቢያፍርስ ሞት ይሞት ዘንድ ለዘላለም፡ እውነተኛ ደህነታችንና ሕይወታችን ከእግዚአብሔር መለየት ግን ጥፋታችን ነው። ዳሩ ግን አባታችን በእግዚአብሔር አንድነት አልኖረም። በሰይጣን ተንኰልና ስሕተት የእግዚአብሔርን ፍቃድ አፈረሰ በጥፋቱም ፍርድ በታች ወደቀ። እርሱ ግን የሰው ሁሉ አባት ሁንዋልና ልጆቹም ሁሉ በሥር በርሱ ኑረዋልና እርሱ ኃጢአት ሲያድርግ ሰው ሁሉ በርሱ በኃጢአት ወደቀ። ሁኖ ይቈጠራል በኃጢአትም ምክንያት የሥጋ ሞት የዘላለምም ጥፋት ገብቶብናል። እንዲህ ይላልና እግዚአብሔር በቅዱስ ጳውሎስ አፍ በመልእክቱ ወደ ሮሜ ሰዎች በ፭ ምዕራፍ በ፲፪ ቍጥር። ባንድ ሰው ኃጢአት ወደ ዓለም እንደ ገባች በኃጢአትም ሞት ገባ። እንዲሁም ሞት አለፈ በሰው ሁሉ። ሁሉ በድለዋልና እግዚአብሔር በቅን ይፈርዳልና። እርሱም ጨለማ የሌለበት ብርሃን ነው። ኃጢአት ግን ጨለማ ነው። ለኃጢአትተኛ ሰውም አንድነት የለውም ከእግዚአብሔር ጋራ ከርሱ ተለየ እንጅ። እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ነው ይጸላል እግዚአብሔርም የሚጸላውን ነገር ሰው ይወዳል ይሻውማል ያድርገውማል። ዳሩ ግን እግዚአብሔር የኃጢአተኛውን ጥፋት አይወድም። እንዴህ ይላልና በሕዝቅኤል አፍ በትንቢቱ መጽሐፍ ምዕራፍ ፴፫ ቍጥር ፲፩ እንዲህ ሲል፡ እንዲህ ንገራቸው በሕይወቴ እምላለሁ ይላል እግዚአብሔር። እኔ የኃጢአተኛውን ሞት አልወድም ኃጥእ ከክፉ ባሕርዩ ሊመስ እንጅ ሊድንም። ስለዚህ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር በቅድስትና በጽድቅም የሚኖርም ዙፋኑም ከሰማያት ሰማይ በላይ ያለው ስለ መድኃኒታችን ተማከረ ዓለም ሳይፈጠር ከርሱም ጋራ አንድ አምላክ የሚሆነውን ቃሉን እርሱም የዘላለም አባት አንደኛውን ልጁን ወደ ምድር መስደድ ፈቀደ። ሰው ሁሉ በኃጢአት ኑረዋልና ኢያንዳንዱ ለራሱ መድኃኒት ፈለገ እርስ በርሳቸውም መዳን ሳናችው፡ እንዴት ይችላል ወንድም ወንድሙን ማደን ከእግዚአብሔር ቍጣ። መልአክም አልቻለውም ያድነን ዘንድ። ጥረት ሁሉ ኢየራሱ ለፈጣሪ መታዘዝ ተግብትዋልና በሌላ ፍጥረትም ፈንታ መታዘዝ አይችለውም። የእግዚአብሔርንም ፍርድ መታገሥ ፍጥረት ሁሉ አይችልም ለዘላእለም ኑርዋልና። ሰውም ያልፈጸመውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በሰው ፈንታ መፍጸም ለእግዚአብሔር ብቻ ተቻለው። እርሱ ከሕጉ በታች አይደለምና በላኛው እንጅ። መድኃኒታችነን ግን ያበጅልን ዘንድ አንድ መኻከለኛ ተፈለገ አምላክና ሰው ባንድ አካል የሆነ በሰው ሁሉ ፈንታ የኃጢአትን ደመወዜ ይቀበል ዘንድ እንዲሁም ኃጢአታችነን ያስቀርልን ዘንድ በእግዚአብሔርም ፊት ያጸደቅን ዘንድ። መንፈሱንም ይስደድልን ዘንድ በልባችን ኑሮ ልባችነን አካሔዳችነንም የሚቀድስ እንዴሁም ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ወደ ቅድስናም ከሞትም ወደ ሕይወት ከሰይጣን ኃይልም ወደ እግዚአብሔር ከገሃናምም ወደ ሰማይ የሚወስድን።

ምንድር አደረገ እግዚአብሔር ይህችን ፈቃዴን ለመፈጸም ወላጆቻችን በኃጢአት ከወደቁ በኋላ አዲስ ኪዳን ከርሳቸው ጋራ አቆመ። ሰይጣን በርሱ የነበረበቱን እባብን ረገመ። ይህም መርገም ለሰው በረከት ሆነ። ተስፋ ሰጥትዋችዋልና እናታችነን ሄዋን ከኃጢአት ሊመልስ ከሰው ወገንም ክፍልን ለርሱ ሊመርጽ ከሰውም መካከል መድኃኒት ሊያነሣ የሰይጣን ኃይል የሚያፈርስ ከርሱ መከራ ተቀብሎ። ይህች ተስፋ ትገኛለች በኦሪት ዘፍጥረት ም ፫ ቍ ፲፭ ሄዋን ወለደች ይህችም ተስፋ የተፈጸመች መሰላት። ወንድ ልጅ አገኘሁ እርሱም እግዚአብሔር ነው አለች። በዚህ ነገር ግን ሳተች። የተወለደ ልጅዋ ቃይል የሰይጣን ወገን ሁንዋልና በርሱ የኃጢአት ኃይል የበዛበት በሰው መኻከል። በቃይል ወንድም በሃቤል ያች ተስፋ ተከፍላ ተፈጸመች። ሃቤል በሃይማኖት ተጸድቅዋልና ለእግዚአብሔርም ደስ ያሳየውን መሥዋዕት አቅርብዋልና። ስለዚህም ቃይል ተቈጥቶ ገደለው። ያች ጸላትነት በሰው ሁለት ወገን መኻከል የሴት ዘርና የባብ ዘር በተባሉ መኻከል ያለች በዚች ጀምራ ተገለጠች። ሰይጣንም አሁን ያሸነፈ መሰለው ቃይል ነፍሱን ለርሱ ለማገልገል ሲሰጥ ሃቤልንም ሲገድል። ደሮ እግዚአብሔር ተስፋውን ጠብቆት ለአደም ሌላውን ልጅ ሰጠ በሃቤል ፈንታ። እርሱም ሴት ተባለ። በርሱ ወገንም እግዚአብሔርን የፈሩ ሰዎች ተገኙበት የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉ የቃይል ወገን በኃጢአት ይኖሩ የነበሩ የሰው ልጆች ሲባሉ። ኦሪት ዘፍጥረት ም ፯።

የቃይል ልጆች ያለምን ብልሃት መርጸው እግዚአብሔርን ረሱ። በሴት ወገን የእግዚአብሔር ስም ተጸራ። ሄኖኽም በሰባተኛ ትውልድ የተወለደ ከእግዚአብሔር ጋራ ተመላለሰ በሃይማኖት። ስለ ሃይማኖቱም እግዚአብሔር ሞትን ሳያይ አስፈለሰው።

የሰው ኃጢአት ግን በዛ በምድር ላይ። የሰው ልጆች የተባሉ የቃይል ዘመድ ዐመፃቸውን በእግዚአብሔር ላይ አበዙ ከሴት ወገንም የእግዚአብሔር ልጆች ከተባሉ ጋራ የተደባለቁ በሴት ወገንም የኃጢአት ኃይል በዛ ባለማመን ባለመታዘዝም። የእግዚአብሔርም ፍርሃት እውነተኛ ሃይማኖትም ከፍቅር ጋራ አለቁ። ማሰባቸውም ወደዚህ ዓለም ብቻ ሁኖ መንግሥት እግዚአብሔርን ረሱ። ያባቶች አለቆች ሁሉ ከሴት ጀምሮ እስከ ኖህ ድረስ ሰበኩ አስተማሩም በእግዚአብሔር ስም። ዳሮ ሰው አልሰማም። ከኃጢአቱም ወደ እግዚአብሔር አልተመለሰም። እግዚአብሔርም ለሰው ሁሉ ለሕዝብም ሁሉ ጊዜውን ቈረጠ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ለመታዘዝ ንስሓም ለመግባት ለማመንም ለመዳንም። ይህም ጊዜ በከንቱ ቢያልፍ እግዚአብሔር ሰውን በቅን ፍርድ ለጥፋት አሳልፎ ይሰጣል። ስለዚህ ይላል መንፈስ ቅዱስ ሰውን ሁሉን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማውን። ዛሬ እላንት ድምጹን ስትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ። መልእክት ወደ ዕብራውያን ፫ ፯ እግዚአብሔር የሰው ክፋት እድነ በዛ ባየ ጊዜ አዘነ በልቡ። እርሱ የኃጥኡን ሞት አይወድምና። ስለዚህም አንድ ጊዜ ደግሞ ፈተናቸው ጊዜም አደረገላቸው ፻፳ ዓመት። እንዴሁም ታገሠ ምናልባት ሰው ባይመለስ በዚያ ዘመን። ደሮ ሰው አልሰማም። ምድር ሁሉ ረከሰች በሰው ኃጢአት። ስለዚህ እግዚአብሔር የድምሳሴ ውሃ አስመጣ በምድር ላይ ሥጋ የለበሰ ሁሉ የጠፋበት ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ እስከ ሰማይም ዖፍ ድረስ በምድር ላይም እስከ ሚንቀሳቀስ ሁሉ ድረስ። ዳሮ ኖህ ባለምዋልነት አገኘ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሃይማኖት። ለኖህ አዘነ እግዚአብሔር በኖህ መክንያትም ለዘመዱ አዘነ ስምንት ነፍስ ከርሱ ጋራ በኖህ መክንያትም ለሌላ ፍጥረት አዘነ የሰው ወገን ሁሉ እንዳይጠፋ ስለ ሰውም እይተፈጠረች ምድር በርስዋም ከሚያሽከረከረ ጋራ ሰይጣንም እንዳያሸንፍ የእግዚአብሔር ቃልም ከንቱ እንዳይሆን። ስለዚህም ኖህን አዘዘ መርከብ ሊሰራ ቁመቱን ወርዱንም ርዝመቱንም ያመለከተለት። ኖህ እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ መርከብንም ሰራ። ወደርሱም ገባ ከ፯ ወገኖቹ ጋራ ከቀረውም ፍጥረት ጋራ እግዚአብሔ እንዳዘዘው።

መንፈስ ቅዱስም ይላል። ኖህ በሃይማኖት ወደ መርከብ ገባ። መልእክት ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ ፲፩ ቍጥር ፯ በኦሪትም ይላል። ኖህ ባለምዋልነት አገኘ ከእግዚአብሔር። ደግሞ። ኖህ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ይላል። ኦሪት ዘፍጥረት ፯ ፭ በዚህ ያታያል ሃይማኖትና ለእግዚአብሔር ነገር መታዘዝ አንድ እንዲሆን።

የጥፋት ውኃ አለፈ። ምድርም በርሱ ታደሰች። እግዚአብሔርም ኪዳኑን አቆመ ከኖህ ጋራ ከሰው ወገንም ሁሉ ጋራ ከምድርም ሁሉ ጋራ እግዚአብሔር ሁለተኛ ጊዜ ምድርን እንዲያጠፋ በውኃ ስለ ሰው ኃጢአት። ለዚችም ምኪዳን ምልክት አደረገ ቀስቱን አኑሮ በደመና።

ኖህም ላዲስ ትውልድ በእግዚአብሔር ማመን አስተማረ። ሴምም ያፌትም ልጆቹ አመኑ። እግዚአብሔርም የጸውጋን የመድኃኒቱንም ተስፋ አስደረገ ለልጆቻቸው። ካም ግን ከከናዐን ከልጁ ጋራ አላመነም የኃጢአት ባሮች ነበሩ አንጅ። ስለዚህ እግዚአብሔር በኖህ አፍ ሴምንና ያፌትን ሲባርክ ካምንና ልጁን ረገመ። እርሳቸውንም ለእግዚአብሔር ያልታዘዙትን የሰው ባሮች አደረጋቸው።

የጥፋት ውኃ ምሳሌ ሆነ በክርስቶስ ስለ ተሰራች መድኃኒት ስለ ክርስቲያንም ጥምቀት ጴጥሮስ እንዲል በ፩ መልእክቱ በ፫ ምዕራፍ በ፳ ፳፩ ቍጥር።

ያች ጥፋት ውኃ በመርከብ የዳነች ትውልድ ኃጢአት ቶሎ መላባት። ሴምም ሳይሞት አሕዛብ ሁሉ ጣዖትን ማምለክ ለመዱ እግዚአብሔርን ረስትውት። ስለዚህም የመድኃኒት ተስፋ ሁለተኛ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ሰውን መረጸ እርሱም አብርሃም። ለርሱም ተገለጸ ለርሱም ለዘሩም የመድኃኒትን ተስፋ ሰጠ። አብርህም ለእግዚአብሔር ቃል ታዝዞ ከዘመዱም ካገሩም ሔደ ተሰናበተ እግዚአብሔርም ወዳሳየው አገር ወደ ከናዐን ገባ። እግዚአብሔርም መሐላውን ማለለት እንዲህ ሲል። ላንተና ለዘርህ ይህችን ምድሪቱን አንተ አሁን እንግዳ የምትሆንባትን ለዘላለም ርስት እሰጥሃለሁ። የሚባርክህ ብሩክ ይሆናል። የሚረግምህ ግን ርጉም ይሆናል። ዘርህ ይበዛል እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባሕርም አሻዋ። የጸላቶቹን ደጆች ይወርሳል አሕዛብም ሁሉ ይባርኩበታል። ኦሪት ዘፍጥረት ም ፲፪ ቍ ፩ ፪ ፫። ም ፲፭ ቍ ፬ ፭ ፲፰ አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ ይህችም ሃይማኖት ጽድቅ ሁና ተቈጠረችለት ም ፲፭ ቍ ፯ ሮሜ ም ፬ ቍ ፫። ሃይማኖቱ እጅግ ተፈተነች። ፳፭ ዓመት እግዚአብሔር ዘገየ ተስፋውን ሳይፈጽም። ዕድሜው ፻ ዓመት የሳራም ዕድሜ ፺ ሳይሆን ይስሓቅ የተስፋ ልጅ አልተወለደምና። ያችም ተስፋ ፩ ዓመት አስቀድሞ ተጸንታ ታተመች እግዚአብሔር ግንዝረትን ባይደረግለት ጊዜ። ግዝረትም መጀመርያ ምልክት ሆነ ለአብርሃም ለወገኑም እርሱና እርሳቸው ተለዩበት ከሌሎች አሕዛብ ሁሉ። እርሳቸው በዚህ አብርሃም ስለ ሃይማኖቱ በተቀበለው ምልክት የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁነው ተገለጹበት።

ይስሓቅም ባደገ ጊዜ እግዚአብሔር ያብርሃምን ሃይማኖት እጅግ ብርቱ አድርጎ ፈተነው ይህነን አንደኛውን ልጁን የተወደደውንም መሥዕዋት ሁኖ ሊያቀርበው ባዘዘው ጊዜ። አብርሃምም አመነ ታዘዘም ወደ ሞርያ አገርም ወዳንድ ተራራም ወሰደው ከዚያ ያርደው ዘንድ። እግዚአብሔር ግን ያብርሃምን ሃይማኖታ መታዘዙን አይቶ አለው። እክህን አትዘርጋ በብላቴናው ላይ። አንዳችም አታድርግበት። አሁንም አውቅያለሁና እግዚአብሔርን እንድትፈራ ላንዱም ልጅህ አራራህም ስለኔ። የእግዚአብሔርም መልአክ አብርሃምን ጸራው ሁለተኛ ከሰማይ እንዲህ ሲል። በራሴ ማልሁ ይላል እግዚአብሔር። ይህነን ነገር አድርገሃልና። ስለኔም ላንድ ልጅህ አራራህምና እባርክሃለሁ ዘርህንም አበዛለሁ እንደ ሰማይ ኩከብ እንደ ባሕርም አሻዋ። ዘርህም ይወርሳል የጸላቶቹን ደጆች በዘርህም ይባረካሉ የምድር አሕዛብ ሁሉ። ቃሌን ሰምተሃልና። ኦሪት ዘፍጥረት ፳፪ ፲፪ ፲፰። አብርሃምም የምእምናን ሁሉ አባት ይባላል። ሮሜ ፬ ፲፩ ፲፪። አሁን ለርሱ የተሰጠች ተስፋ ለልጁ ለይስሓቅ ልጅም ለያዕቆብ ተደግማ ተጸናች። ስለዚህም እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ የይስሓቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ ይባላል። ኦሪት ዘጸአት ፫ ፲፭።

ያች ጸላትነት ግን በገነት የጀመረች በሰውና በባብ መኻከል ከርስዋም የተነሣ መከራ አልቀረም። ከአዳም ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ዓለም ድረስ መንግሥተ እግዚአብሔር ወትሮ ትጋደላለች። የእግዚአብሔርም መንገድ በመከራ ወደ ደስታ በመጋደልም ድል ወደ ማንሣት ይወስዳል። ያዕቆብም እጅግ መከራ ከተቀበለ በኋላ ወደ ምሥር ወረደ ከቤቱ ሁሉ ጋራ ከዮሴፍም ከልጁ ጋራ ተገናኘ ከዚያም ሞተ። ሳይሞትም ልጆቹን ሁሉ ሰበሰበ በእግዚአብሔርም መንፈስ ትንቢት ነገራቸው ለ፲፪ ወገኖች ኢየራሳቸው። ላራተኛ ልጁ ለይሁዳ የተመረጸች በረከት ደረሰችለት። እድኔህ ብልዋልና የትንቢት መንፈስ ለሞት በቀረበ ባባቱ በያዕቆብ አፍ። ይሁዳ ላንተ ይገዛሉ ወንድሞችህ። እጅህም በጸላቶችህ አንገት ላይ ነው፡ ያባትህም ልጆች ይሰግዱልሃል። ያንበሳ ግልገል ይሁዳ ነው። ለመርኮ ልጄ ሆይ ወጣህ። ተኛ አንቀላፋም እንዳንበሳም ግልገል። ማንስ ይችላል ያስነሣው ዘንድ። በትርም ከይሁዳ አይጠፋም ንጉሥም ከጭኑ ሁሉ ለርሱ የሆነው እስኪመጣ ድረስ እርሱንም አሕዛብ ተስፋ ያደርጉታል። ኦሪት ዘፍጥረት ፵፱ ፰ ፱ ፲።

በዚህች ትንቢት የመድኃኒት ተስፋ ለአዳም ለኖህም ለአብርሃምም ከተሰጠች ተስፋ ትበራለች። መድኃኒት ከይሁዳ ወገን እንዲህ ሲል እንዳለች ብልዋል። ዘመኑም ይገለጻል እንዴህ ሲል። በትር ከይሁዳ አይጠፋም ንጉሥም ከጭኑ ሁሉ ለርሱ የሆነው እስኪመጣ ድረስ። ከዚህ በትር የተባለ የመንግሥት ምልክት ነው። ሁሉ ለርሱ የሆነው ሲል ክርስቶስ ማለት ነው። እርሱ ነውና ዓለም ሁሉ ክርስቶስ ማለት ነው። እርሱ ነውና ዓለም ሁሉ የተፈጠረበት የሚድንበትም። የዚህች ትንቢት ትርጓሜ ይህ ነው። የእስራኤል ልጆች መንግሥት ለይሁዳ ወገን ነው። በርሱም መኻከል ንጉሥ ይኖራል ያለም መድኅን እርሱም ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ።

የያዕቆብ ልጆችም በመስር ብዙ። ዮሴፍም ከሞተ በኋላ ያችም ትውልድ ሁሉ በርሱ ዘመን የነበረች ሌላ ንጉሥ ተነሣ ዮሴፍን የማያውቅ እርሱም የእሥራኤልን ልጆች ጸላ። እርሳቸውም ባገሩ በመስር እንዳይበዙ ፈራ። ስለዚህም እጅግ አስደከማቸው በስራ አስጨነቃቸውም። እግዚአብሔር ግን ሕዝቡ ጠበቀ በፈርዖን ክፋት እንዳይጠፉ። በሚያስጨንቅዋቸው መጠን ብዙ እንጅ። ፈርዖንም የምሥር ንጉሥ - ፈርዖንም ንጉሥ ማለት ነው - ያደረገባቸው ድካም እንዳይጠቅምለት ባየ ጊዜ አዋላጆችን አዘዘ የእሥራኤል ሴቶች ሲወልዱ ወንዶች ልጆቻቸውን ሊሠጥሙ ሴቶች ልጆቻቸውን ብቻ ሊያድኑ። እለዚያ አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈርተው ንጉሥ እንዳዘዛቸው አላደረጉም። ስለዚህም እግዚአብሔር ባረካቸው።

የዚያን ጊዜም ከሌዊ ወገን አንድ ሰው ስሙ አምራም የተባለ ወንድ ልጅን ወለደ። ምሽቱም ልጅዋ መልካም እንደ ሆነ ባየች ጊዜ ሰወረችው ፫ ወር። ከዚያም ወዲያ ታናሽ ሣፅን አደረገችለት። ወደ ሣፅኑም አግብታው በወንዝ አኖረችው። ሴት ልጅዋም ከርሑቅ ጠበቀችው። የዚያን ጊዜም የፈርዖን ልጅ መጣች በወንዝ ልታፀብ። ሣፅኑንም ካሽከሩ ጋራ አገኝታ አዘነችለት። ከዕብራውያንም ወገን እንደሆነ ስታውቅ የዕብራውያንን ሴት አስጸራች እርስዋም የሕፃን እናት ዮኼቤድ። እርዋንም በደመወዜ ልታጥባው ልታሳድገውም አዘዘቻት። እግዚአብሔር ያች ሴት እናት እንደ ሆነች ላሽከሩ ከውቀትዋ ሰውሮታላታልና። ጊዜም ሲደርስ ዮኼቤድ ልጅዋን ለፈርዖ ን ልጅ መለሰችለት። የፈርዖን ልጅም ስሙን ሙሴ ብላ ጸራችው ማለቱ ከውኃ የወጣ። እኔ ከውኃ አውጥቼዋለሁና አለች። ልጅዋም ሁኖ ቈጠረችው።

መንፈስ ቅዱስም ይላል በመልእክት ወደ ዕብራውያንም ም ፲፩ ቍ ፳፬። በሃይማኖት ሙሴ ባደገ ጊዜ ካደ የፈርዖን የልጁ ልጅ እንዳይባል። መከራም ይቀበል ዘንድ ከእግዚአብሔር ወገን ጋራ ወደደ በኃጢአት ጥቂት ዘመን ደስ ኪለው ይልቅ። የክርስቶስንም ስድብ በርሱ ዘንድ ታላቅ ባለጠግነት አደረገው ከምሥር ከብት ይልቅ። የዋጋውን መልካምነት ተስፋ ያደርግ ነበረና።

እግዚአብሔርም ሙሴን ጸራው ሕዝቡን ከምሥር ባርነት ያውጣ ዘንድ። የእግዚአብሔር ኃይልም በሙሴ ድካም ታላቅ ሆነች። እርሱ ሲጠራጠር ሃይማኖቱን አጽንቶታልና። እርሱም ሲደክም እጁን አብርቶታልና በኃይልና በተአምራት። የርሱም መላስ ሲከብድለት እግዚአብሔር ቃሉን ባፉ አኖረው ወንድሙንም ሐሮን ሰውጠው ለነጋሪ። እንዴሁም ሙሴ የእግዚአብሔር መለክተኛ ሆነ ለእሥራኤልና ለፈርዖን ሐሮን ለሙሴ ነቢይ ሲሆን። ወደ ፈርዖን ግን ሲገባ በእግዚአብሔርም በዕብራውያን አምላክ ስም ሲያዘው የእሥራኤልን ልጆች ወደ በረኻ እንዲሰዳቸው ብሎ የፈርዖን ልጆች ወደ በረኻ እንዲሰዳቸው ብሎ የፈርዖን ልብ ጸና በትዕቢት ባለማመንም እምቢ ለማለት እግዚአብሔር በታላቅ ተአምራት በብርቱም መቅሠፍት እስኪያግደው ድረስ።

የዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ፋሲካውን ሰራ ለወገኑ። በሙሴ አፍ የእሥራኤልን ልጆች ሁሉ አዘዛቸው በየቤታቸው ሁሉ ፩ በግ ሊያርዱ በደሙም የቤታቸውን ደጅ በመቃኑና በመድረኩ ሊያመልክቱ። እግዚአብሔር በዚያች ሌሊት መልአኩን ሰድዋልና የምሥርን በኵርነት ሁሉ ይገድል ዘንድ በሰውም በንስሳም። በእሥራኤል ቤቶች ብቻ አለፈ። ለርሳቸውም አዘነ ይህችን ምልክት አይቶ። የፋሲካ ማለት «ማለፍያ» ነው እግዚአብሔር አልፍዋልና በእሥራኤል ቤቶች። አስቀድሞ ግን የተጻፈ ለትምህርት ተጽፎልና። የፋሲካውንም ትምህርት ጳውሎስ አወጣልና እንዴህ ሲል። ፋሲካችን ክርስቶስ ስለኛ ታርድዋል ፩ ቆሮንቶስ ፭ ፯ በመልእክቱም ወደ ዕብራውያን ይላል። ያለ ደም ስርየት የለም። ም ፱ ቍ ፳፪ ያች ፋሲካ ምሳሌ ሁንዋልና ስለ ክርስቶስ። ያ በግ በራሱ ቤዛ ይሆን ዘንድ አልቻለውምና በሰው ፈንታ። እግዚአብሔር ብልዋልና። ኃጢአት የምታድርግ ነፍስ ሁሉ ትሞታለች። ነገር ግን እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጥር ፈቅድዋልና ልጂን በሁላችን ፈንታ በውነት ቤዛ ያደርገው ዘንድ በኦሪት የክርስቶስን ተስፋ እርሱ ቤዛ እንዲሆን በሕዝቡ ልብ አጸና እጅግ ምሳሌ አድርጎ ስለ ክርስቶስ። እንዴሁም ነበረ ይህ በፋሲካ የታረደ በግ። ለክርስቶስ ጊዜ ነበረለት በኛ ፈንታ ሊሞት። በሞቱም የእግዚአብሔርን ቍጣ ሊያሳልፍብን አሁንም ልቡን የሚያመልክት በውነተኛ ሃይማኖት ደሙን በፊታችን በፈሰሰው በክርስቶስ ይድናል። የእግዚአብሔርም ቍጣ ያልፍበታል። ይህች ትምህርት በዚያ ዘመን ለይሁዳ ተሰጠች በምሳሌ የርሳቸውን ሃይማኖት በሚመጣ ክርስቶስ ያጸና ዘንድ።

እግዚአብሔርም በፋሲካ ሌሊት የምሥርን ብኵርነት ሲገድል በቀደም እምቢ ያሉ የምሥር ሰዎች በእሥራኤል ልጅቾ በመውጣታቸው አሁን በግድ አወጥዋቸው። በወጡም ጊዜ እግዚአብሔር በፊታቸው ሔዱ መራቸው በቀን በደመና ዓምድ ሲታይላቸው በሌሊትም በሳት ዓምድ። ሙሴንም አዘዘው እብዳትወስዳቸው ባሕዛብ መንገድ ወደ ኤርትራ ባሕር አጠገብ እንጅ።

የፈርዖንም ልብ የእሥራኤል ልጆች እንደ ሔዱ ባየ ጊዜ ተለወጠ በመንገዳቸውም ሊወስዳቸው አሰበ። ሠራዊቱንም ይዞ ተከተላቸው እስከ ባሕር ዳርቻ ድረስ። የእሥራኤልም ልጆች ጸሎታቸውን በማየት ፈርተው እግዚአብሔር ሙሴን አዘዘ በትሩን በባሕር ላይ ሊዘርጋ ብሎ። ሙሴም እንዴህ አድርጎ እግዚአብሔር ብርቱ ንፋስ አስመጣ ባሕርን የከፈለ በቀኝና በግራ መንገድ እስኪሆንላቸ ድረስ በባሕር። የእሥራኤልም ልጆች በርሱ ወደ ማዶ ተሻገሩ በደረቅ እግራቸው ውኃ ሲቆም እንደ መንደቅ በ፪ አጠገባቸው። ፈርዖንም ሊከተላቸው በፈለገ ጊዜ እርሱም ከሠራዊቱ ሁሉ ጋራ ሲገቡ እግዚአብሔር ውኃውን አስመለሰ የምሥርም ሰዎች ሁሉ ተሠጠሙ። ይህ ደግሞ ምሳሌ ሆነ ለመድኃኒታችን። እሥራኤል በፋሲካ እንደ ዳነ ካጥፊው ከፈርዖንም እጅ እንዴሁም እኛ ዳግም ዳነ በክርስቶስ ሞት ከሰይጣን እጅ። እሥራኤልም እንደ ወጣ ከምሥር አገር ወደ ከናዐን ይሔድ ዘንድ እንዲሁም ሰው ሁሉ ወደ መንግሥተ እግዚአብሔር መድረስ የሚወድ ከኃጢአት ባርነት ይሰናብት የሰማዩንም ነገር ይሻ። በኃጢአት ግን የሚኖር ለኃጢአትም የሚያገለግል ሰው ሁሉ አይል። ክርስቶስ ከኃጢአትና ከሰይጣን ከዘላለምም ፍርድ አዳነኝ ብሎ። እውነተኛ እሥራኤል በውነት ክርስቲያን የተባለ ከምሥር ባርነት ማለት ከኃጢአት ባርነት በእግዚአብሔር ኃይል ወጥቶ የሰማይን መንገድ ይሔዳል የሰማይንም ስራ ይሰራል። ዳሮ ይህ አይሆንም ሰው የኤርትራን ባሕር ባያልፍ መንፈስ ቅዱስን ባይቀበል እርሱን ለመቀበል ተስፋና ማኅተም የሚቀበል በጥምቀት። ውኃ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነውና። ውኃ የሥጋውን ዕድፍ እንዲወስድ ሥጋውንም እንዲያነጻ በማፀብ እንዲዲሁም መንፈስ ቅዱስ ብንታፀብበት ማለት በጸሎት በሃይማኖትም ተቀብለን አንድነት ብናድርግበት ከኃጢአት ሁሉ ከትዕቢት ከስስትም ከዝሙትም ከሐሜትም ከብትንም ከመውደድ ከጸላትነትም ከሐሜትም ከብትንም ከመውደድ ከጸላትነትም ከሌላ ኃጢአትም ሁሉ ያነጻል። እግዚአብሔርም የሚወደውን ነገር ሁሉን ወደ ልባችን ይሰጣል። ኃይልንም ይሰጠናል የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመፈጸም ወደ ሰማያዊ ከናዐን የሚወስደውንም መንገድ ለመሔድ።

የእሥራኤልም ልጆች ከምሥር ከወጡ በኋላ በሁለተኛ ወር ወደ ደብረ ሲና ደረሱ። ከዚያም እግዚአብሔር በሙሴ አፍ ተናገራቸው ነፍሱንም ገለጸላቸው እንደ ዘላለም አምላክ ያለም ሁሉ ፈጣሪ ሁኖ። ያባቶችም አምላክ በፍቅሩ የፈቀደ እርሳቸውን ከምስር ባርነት ያወጣቸው ዘንድ ከጸላቶቻቸውም እጅ ያድናቸው ዘንድ። የሰማይንም እንጅራ የደንጊያውንም ውኃ ምግብና መጠጥ ሁኖ የሰጣቸው ወደ በጎ አገርም ወተትና ማር ወደ ሚፈስበት ይወስዳቸው ዘንድ ተስፋ ያስደረገላቸው። አሁንም ገለጸላቸው እርሳቸው ይወደዱት እንደሆን እርሱ ንጉሥቸውና አምላካቸው እንዲሆንላቸው እርሳቸውም ለርሱ ለሕዝብ እንዲሆኑለት። የእሥራኤል ሽማሎች ሁሉ ይህነን ምላሽ ሰጡ። እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ሁሉን እናድርጋለን ብለው። ከዚያም በኋላ በሶስተኛ ቀን ፶ ቀን ሁኖ ከምሥር ከወጡ በኋላ ዓለምም ከተፈጠ በኋላ በ፳፭፲፫ ዓመት ፲፬፺፩ ዓመትም ክርስቶስ ሳይወለድ እግዚአብሔር ሕግን ሰጣቸው በሲና ተራራ ለይ ሁኖ በሳት ነበልባል በደመናም ጢስ በመላእክትም በመለከታቸው ድምጽ በመብረቅም በንጐድጓድም።

የእግዚአብሔርም ሕግ በ፲ ትእዛዛት የሰጠው ይህ ነው።

እግዚአብሔር ይህነን ነገር ሁሉን አለ እንዴህ ሲል።

እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ነኛና

ከምሥር ምድር ያወጣሁህ ከባርነት ቤት።

፩ ትእዛዝ።

ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ በፊቴ።

፪ ትእዛዝ።

ሥእልን ሁሉ ምሳሌንም ከቶ አትስራልህ። በላህ በሰማይ ካለው። በታችም በምድር ላይ ካለው። በውኃም ከምድር በታች ካለው። በውኃም ከምድር በታች ካለው። አትስገድላቸው አታምልካቸውም። እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነኝና ያባቶችን ኃጢአት የምመረምረ በልጆች እስከ ሶስት እስካራትም ትውልድ ድረስ በሚጸሉኝ። ምህረትንም አደርጋለሁ ለብዙ ሽህ ለሚወዱኝ ትእዛዛቴንም ለሚጠብቁ።

፫ ትእዛዝ።

የእግዚአብሔርን ያምላክህን ስም ከንቱ አታድርገው። እግዚአብሔር ስሙን ከንቱ ያደረገውን ሳይቀሥፈው አይተወውምና።

፬ ትእዛዝ።

የሰንበት ቀን አስብ ትቀድሰው ዘንድ። ስድስት ቀን ስራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ። ሰባተኛ ቀን ግን የእግዚአብሔር ያምላክህ ሰንበት ነውና በርሱ ስራን ሁሉ አትስራ። አንተ። ወንድ ልጅህም። ሴት ልጅህም። ሎሌህም። ገረድህም። ከብትህም። ባገርህም የሚቀመጥ እንግዳ። እግዚአብሔር በስድስት ቀን ፈጥርዋልና ሰማይንና ምድርን ባሕርንም ያለባቸውንም ሁሉ በሰባተኛውም ቀን አርፍዋልና። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባረከው ቀደሰውም።

፭ ትእዛዝ።

አባትህንና እናትህን አክብር። ዕድሜህ ይረዝም ዘንድ እግዚአብሔር አምላክህን በሚሰጥ ምድር።

፮ ትእዛዝ።

አትግደል።

፯ ትእዛዝ።

አታመንዝር።

፰ ትእዛዝ።

አትስረቅ።

፱ ትእዛዝ።

ባሰት አትመስክር በባልንጀራህ ላይ።

፲ ትእዛዝ።

የባልንጀራህን ቤት አትመኝ። የባልንጅራህንም ምሽት አትመኝ። ባርያውንም። ባርያዪቱም። በሬውንም። አህያውንም። ማናቸውም ከባልንጅራህ ገንዘብ።

ይህች ባሥር ትእዛዛት ያለች ሕግ ለሰው ሁሉ ተሰጠች የሰውን ፍቃድ የሰውንም መሻት የሰውንም ዕውቀት ለእግዚአብሔር ወደ መገዛት ትወስድ ዘንድ። ጳውሎስ ይላል። ሕግ መንፈሳዊት ናት ሮሜ ፯ ቍ ፲፬። ይህ ይገለጻል ባሥረኛ ትእዛዝ «አትመኝ» የሚል። እንዲህ ሲል ክፉ መመኘትንና ክፉ ማሰብን ኃጢአት ሁኖ ይገልጻል። አሁን ሰው ባንድ ትእዛዝ ቢበድል በማሰብ ኃጢአት ሁኖ ይቈጠርበታል። ባንድም ትእዛዝ የበደለ በሁሉም በደለ። እግዚአብሔር በትእዛዝ ሁሉ የሚፈልገው ነገር አንድ ነውና እርሱም ፍቅር ነው። እግዚአብሔርን መውደድ በሁሉ ላይ በኃይልም ሁሉ ባልንጅራችነንም መውደድ እንደ ነፍሳችን። እንዲሁም ፩ ትእዛዝ በጣም የፈጸመ ሰው ቢገኝ እርሱ የቀሩትን ፱ ደግሞ ይፈጽማል። ፱ ትእዛዛትንም ፈጽሞ ፩ ያስቀረ አይገኝም። ሰው አይል። እኔ ባልንጅራዬን አልገደልሁምና ስድስተኛውን ትእዛዝ ፈጸምሁት። ዮሐንስ ይላልና። ወንድሙን የሚጸላ ሰው ገዳይ ነው። ፩ መልእክቱም ም ፫ ቍ ፲፭። ሰውም አይል። እኔ ሌላ አምላክ የለኝምና ፩ ትእዛዙን ፈጸምሁት። ሰው ከሁሉ ይልቅ የሚወደውን ነገር ሁሉ አምላኩ ነውና የሚገዛለት ጳውሎስ በቆሎሳይስ መልእክት ስስት ለጣዖት ማምለክ ሁኖ ይቈጥራል። በፊልጵስዩስም መልእክት ስለ ክፉ ሰዎች ሲናገር «ሆዳቸው አምልካቸው ነው» ይላል። ራሱን ማክበር ከሁሉ ይልቅ የሚወድ ራሱን አምላኩን ያደርጋል።

የሕግም መንፈሳዊ ባሕርይ እንዲህ ነው። ትእዛዝ ሁሉ አንድ ኃጢአት ሲከለክል በዚህ ኃጢአት የሚጸላውን በጎ ነገር ይፈልጋል። በጎ ማድረግም ሲፈልግ ከርሱ ጋራ የሚጸላውን ኃጢአት ይከለክላል። ይህ ነገርም እንዴህ ነው። በመጀመርያ ትእዛዝ የጣዖታትን ማምለክ ሁሉ ይከለክላል እግዚአብሔርን ግን ብቻውን እንድናከብር በምናደርገው ነገር ሁሉ የርሱን ክብር እንድንፈልግ ያዘናል። መጽዋዕትን የሚሰጥ ወይስ ጸሎትን የሚያድርግ ወይስ ሌላውን የሚገባውን ነገር የሚያደርግ ራሱን ለማክበር ስሙንም ታላቅ ለማድረግ በጎነቱ ኃጢአት ይሆንበታል። የሰውንም ትምርት ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የሚቀበል የእግዚአብሔርንም ቃል አልፎ የሰውን ትምርት ወይስ የሰውን ልማድ የሚከተል ጣዖታትን ያመልካል። የኃጢአትም ባርያ ሁሉ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ፈንታ የራሱን ፍቃድ የሚሻ ሰውም ሁሉ እንኳ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሁለጊዜ በኃይሉም ሁሉ ጣዖታን አይገለግላል። በእግዚአብሔር ብቻ ደስ የማይል እግዚአብሔርም ስለሚወድ ነገር የሚያዝን ጣዖታትን እንደሚያመልክ ሰው ይቈጠራል። በሕማምና በመከራ ይቈጠራል። በሕማምና በመከራ በጭንቀትም በሞትም ጊዜ ወይስ በሌላ ጊዜ በእግዚአብሔር ብቻ የማያምን በፍጥረት እንጅ ለሥጋውን ለነፍሱም ደህነነት ፍጥረትን ተስፋ የሚያድርግ መጀመርያውን ትእዛዝ ያፈርሳል እርሱም ጣዖታትን ያገልግላል። እንዴህም ነው የትእዛዝ ሁሉ ትምህርት።

በ፪ ትእዛዝ እግዚአብሔር ይፈልጋል ሥእልንና ምሳሌውን እንዳናድርግልን እንዳናመልካቸውም እንዳንሰግድላቸውም። ይህ ትእዛዝ ከመጀመርያ ትእዛዝ ይለያል። መጀመርያ ትእዛዝ ለብቻው ነው ይህም ለብቻው። መጀመርያ ትእዛዝ አማልክትን ስለ ማምለክ ይናገራል። ይህ ፪ ግን ሥእልን ስለ ማክበር። የማን ሥእል። እንዴት ይላል ትእዛዝ። ‹ወይስ በላይ በሰማይ ካለ›። በሰማይ ያለ እርሱ እግዚአብሔር ነው መላእትክም ብፁዓንም ሰዎች ፀሓይም ጨረቃም ከዋክብትም። ወይስ በታች በምድር ላይ ካለ ይላ። በምድር ላይም ያለ እርሱም ሰው እንስሳም አታክልትም ደንጊያም። «ወይስ በውኃ ካለ» እርሱም ዓሣ የባሕርም እንስሳ ነው። «ከምድር በታች ካለ» ሲል ማለቱ በገሃናም ካለ ካለ ነው። እርሱም ሰይታን ከመላእክቱ ከክፉኣንም ከሞቱ ሰዎች ጋራ። ዳሮ ይህ ትእዛዝ ከቶ ሥእልን ማድረግ አይከለክልም። እግዚአብሔር ሰውን እንዴህ ፈጥሮታልና በማየትና በመስማት ወደ ዕውቀቱ የሚገባውን ነገር ሁሉ ምሳሌ እንዲሆንለት ወይስ በማሰብ ወይስ በመንገር ወይስ በጁ መስራት። ነገር ግን እርሱ በዚህ ትእዛዝ ይከለክልናል ሥእልን ከማድረግ ለማምለክና ለመስገድ። ስለዚህ ትእዛዝ አይገባም በቤተ ክርስቲያን ሥእል ቢሆን ሰው የሚስመው ወይስ የሚሰድለት። የእግዚአብሔርም ነገር ብርቱ እንው። እንዴት ይላልና በዚህ ትእዛዝ «እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነኝና ያባቶችን ዓመፃ የምመረምር በልጆች እስከ ሶስተኛ እስከ አራተኛም ትውልድ ድረስ በሚጸሉኝ። ምህረትንም አደርጋለሁ ለብዙ ሽህ ለሚወዱኝ ትእዛዛቴንም ለሚጠብቁ «ሥእልን ማክበር እንኪያስ ቢከለክል ምንድር ይፈልጋል በዚህ ትእዛዝ። የሱስ ክርስቶስ ይልዋል በዮሐንስ ወንጌል ም ፬ ቍ ፳፬ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚሰግዱለትም በመንፈስና በውነት ይገባል ይሰዱለት ዘንድ።

በ፫ ትእዛዝ እግዚአብሔር ይከለክልናል ስሙን ከንቱ እንዳናድርግ ሰው የእግዚአብሔር ስም ከንቱ ያደርጋል የእግዚአብሔርን ስም ያለ ማሰብ ያለ ፍርሃትም ቢናገረው። ይህ እንዴት ይደረጋል። እጅግ ጊዜ ይገኛል በመጫወት በሰላምታም «እግዚአብሔር ይመስገን» ሲል እግዚአብሔርን በውነት ሳያመሰግን። ወይስ «በእግዚአብሔር» ሲል ያለ እግዚአብሔር «ጽለ ክርስቶስም» ብሎ ሲለምን የእግዚአብሔርን ታላቅበት ሳያስብ። ወይስ በመማል ሰው ዝምብሎ ነገር ወይስ ስለ አስት እንኳ በእግዚአብሔር ቢምል። ወይስ የእግዚአብሔርን ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ባለማሰብ ባለማወቅም ያለ ፍርሃትም የሚደግም። ወይስ ያለ ማሰብ ያለ እግዚአብሔርም ፍርሃት ያለ እውቀትም የሚጸልይ። ወይስ እንዲያው ክርቲያን የተባለ ሰው ሁሉ በውነት ክርስቲያን ካልሆነ። ይህ ትእዛዝ ደግሞ እጅግ ያስፈራል። «እግዚአብሔር ስሙን ከንቱ የሚያድርገውን ሳይቀሥፈው አይተወውምና» ይላል። ዳሩ ምንድር ይፈልጋል እግዚአብሔር በዚህ ትእዛዝ። ምላሽ። የእግዚአብሔር ወገን የተባለ ሰው ሁሉ በውነት የእግዚአብሔር ወገን ሊሆን ማለት እውነተኛ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ስም በችሎቱ ሁሉ የሚያከብር ሁልጊዜ በማሰብ በመናገርም በማድረግም። ሁልጊዜ እውነት የሚናገር በመኳንንትም ትእዛዝ ወይስ በግድ መሐላ ቢሆን በውነት ብቻ እግዚአብሔርን የሚያስመሰክርለት።

አራተኛ ትእዛዝ ላይሁድ እንደ ተሸጠ እንዴህ ለኛ አልተሰጠም። ጳውሎስ ይላልን። «አሁን ማንም አይፍረድባችሁ በመብልና በመጠጥ። ብዓልም በመጠበቅ። ጨረቃውንም በመቍተር በሰንበትም።» በቆላሳይስ ም ፪ ቍ ፲፯። ይህ ደግሞ በዚህ ይገለጻል። በዚህ ትእዛዝ ሰባተኛ ቀን ተቀደሰ። የሱስ ክርስቶስ ግን በመጀመርያ በ፶ ቀን በእሁድ በሐዋርያት ላይ ፈሰሰ። ይህነን አስበው ከኦሪት ሥርዓትም ተፈትተው ሐዋርያት በየሳምንት በመጀመርያ ቀን ተሰበሰቡ ካብያተ ክርስቲያናት ጋራ። ፩ ቆሮንቶስ ፲፯ ፪። ይህም ቀን ስለዚህ «የጌታ ቀን» ተባለ። የዮሐንስ ራእይ ም ፩ ቍ ፲። በዚህ ቀን አብያተ ክርስቲያናት ተሰበሰቡ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ቍርባንንም ለመቀበል። በጸሎትም በትምርትም አንድነታቸውን እርሱ በርሳቸው ለማጽናት። ሌላ ሥርዓት ግን አላደረጉም ጉባኤን ከመሰብሰብ በቀር። ይህነንም ቀን ከሌላ ቀን መለየት አልታዘዘም ከቆንስታንጢኖስ ዘመን በፊት። ቆንስታንጢኖስ ፫፳፩ ዓመት ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ አዝዋልና በእሁድ ቀን ታላቅ ስራ ሁሉ ሊቀር ብሎ። የሰንበም ምሥጢር ይህ ነው። እግዚአብሔር በ፯ ቀን ዓለምን ከፈጠረ በኋላ ሰባተኛውን ቀን ለዕረፍት ለእግዚአብሔርም ምስጋና ቀደሰው። እንዴህም አድርጎ ወደደ ሰው በ፯ ቀን ስለ ሥጋ መሻት ስለዚህ ዓለምም ነገር ከደከመ በኋላ አንድ ቀን ዕረፍት እንዲሆንለት በሥጋ የነፍሱን ደህንነት ይሰራ ዘንድ ከኃጢአትም ሁሉ ያርፍ ዘንድ። ደሮ የሰንበት ነገር ምሳሌ ሆነ ስለ መንፈሳዊ ሰንበት ክርስቶስ ስላበጀልና በሞቱ በትንሣኤውም። እውነተኛ ዕረፍት አይገኝም በወንጌል ብቻ እንጅ የኃጢአትን ስርየት የእግዚአብሔርንም ፍቅር የልብንም ሰላም ለሚያምን ሁሉ የሚሰጥ። ይህችን ዕረፍት ያበጅልን ዘንድ የሱስ ክርስቶስ ስለኛ ደከመ መከራም ጭንቀትም ተቀበለ የኃጢአታችነን ክብድ ሁሉ ሲሸከም ሕግንም ሁሉንም ሲፈጽም በመስቀልም ሲሞት። እርሱ በመስቀል ሁኖ «ተፈጸመ» ብሎ በታላቅ ድምጽ በጮኸ ጊዜ እይስራ የድካምም ቀን ሁሉ ተጨረሰ ለሃይማኖት። እውነተኛ እሥራኤልም እርሱም የክርስቶስ ወገን በክርስቶስ የሚድኑ ከኃጢአታቸው እውነተኛውን የሱዓ ተከትለው ወደ ዕረፍት ምድር ወደ ሰማያዊ ከናዐን ይገባሉ። የሙሴ ወገን ግን እርሳቸውም በተግባር መጽደቅና መዳን የሚፈልጉ በከንቱ ሲደክሙ በምድረ በዳ በእኵል መንገድ ይሞታሉ። ጳውሎስ ይህችን ትምርት ያወጣል በመልእክቱ ወደ ዕብራውያን ም ፬። የኦሪት ሰንበት ከስራ ቀን በኋላ ከድካምም በኋላ ይከተላል ወንጌል ከኦሪት በኋላ እንደ ተከተለ። ዳሮ የወንጌል ሰንበት መጀመርያ ቀን ነው ሰውንም ያሳርፋል የእግዚአብሔርን ተግባር በደስታ ያደርግ ዘንድ። እንዴህ ይላልና ዳዊት። «ልቤን ባሰፋህ ጊዜ የትእዛዛትህን መንገድ እሮጣለሁ» መዝሙር ፻፲፱ ፴፪። ሰውም ሳያርፍ ከኃጢአቱ ከኦሪቱም ድካም በጎ ስራ አይችልም። ሰው ግን ቢያውቅ በወንጌል ባይጠራጠርም ሲል። «ኃጢአቴ ሁሉ ቀረልኝ ኦሪትም የሚፈልግ ሁሉ ተፈሰመ ክርስቶስ በፈንታዬ ፈጽሞታልና።» እርሱ በልቡ ያርፋል ክርስቶስ በቀደሰው በመንፈሳዊ ሰንበት። የኃጢአትም መርገም የእግዚአብሔርም ቍጣ በልቡ ይከብድ የነበረ ይሔዳል ልቡም ይቀላል። ልቡም ሲቀል እርሱ ደስ ይላል በእግዚአብሔር በደስታውም በምስጋናም ያለ ፍርሃት ያለ ኃዘንም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይፈጽም ዘንድ ይመርጻል። ይህ የወንጌል መንፈሳዊ ሰንበት ነው። የሚያምን ሁሉ ያርፍበታል። ይህነን ዕረፍት ግን ያልቀመሰ በክርስቶስ አምናለሁ ቢል አሰተኛ ነው አፉ ብቻ እንጅ ልቡ አያምንም። እንዴት ይላልና ክርስቶስ። «ወደኔ ኑ እላንት ደካሞች ሸክማችሁም የከበደ። እኔም አሳርፋችኋለሁ።» አሁንም ወደ ክርስቶስ መምጣት ማለት «ማመን» ነው። በውነት የሚያምን ክርስቶስ በርሱ ፈንታ እንደ ደከመ የርሱ ሰንበት ጀመረ። ወይስ የክርስቶስ ነገር «እኔ አሳርፋችኋለሁ» ሲል በውኑ ከንቱ ነውን። ዳሮ የክርስቶስን ነገር ከንቱ ሁኖ የሚቈጥር ስሙ ክርስቲያን አይሁን። በክርስቶስ ግን የሚያምን ከኃጢአቱም የሚያርፍ እርሱ የክርስቶስን ትእዛዝ ደግሞ ይፈጽማል ሲል። «ቀምበሬን ተሸከሙ በላያችሁ ከኔም ተማሩ እኔ የዋህ ነኝና ልቤም ትሑት ነው። ዕረፍትም ታገኛላችሁ ለነፍሳችሁ። ቀምበሬ መልካም ነውና ሸክሜም ቀሊል ነው።» ማቴዎስ ም ፲፩ ቍ ፳፰ ፳፱ ፴ የዚህች የወንጌል የዕረፍቱ ምሳሌ እርሱ ሰንበትና እሁድ ነው። ዳሮ እንዴት ይቀደሳል። በሀኬት አይደለም ወይስ ክፉ በማድረግ ወይስ በመጫወት። ከሀኬት በጎ ስራ ይሻላል። በጎ ስራም ይፈልጋል። መቀደስም ማለት ካልተቀደሰ ነገር ሁሉ መለየት ለእግዚአብሔርም ማገልገል። እሁድም ይቀድሳል ስለ ሥጋ መሻት ያለ ተግባር ቢቀር ቢንጸሊም እግዚአብሔርንም ብናመሰግን ከሕዝቡ ጋራ በቤቱ በርሱም ቃሉን ብንሰማ ብናስተምርበትም። ድናቍርትንም ብናስተምሕር። ኃጢአተኞችንም ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ብንደክም። የሚያዝኑትንም ብናጸና። ለድኆችም በጎ ብናደርግ። ባልቴቶችንም አባትና እናት የሌላቸውንም ልጆች በችሎታችን መጠን ብንረዳ። የታሠሩትንም ስለ ጽድቅም መከራ የተቀበሉትን በመከራቸው ብንጎብኝ። በሁሉም ብንጋደል የእግዚአብሔር መንግሥት በልባችንና በዙርያችን እንዲዘረጋ። ይህነንም ሁሉን ብናደርግ የጌታው ስም ለመመስገን የጌታውን ቀን በውነት እንቀድሳለን። እንዴሁም ብንቀድሰው በየእሁድ የዘላለም ሰንበት ይጀምርልናል ከቶ የማይጨረስ በዘላለም ሕይወት የሚፈጸም እንጅ እግዚአብሔር ሁሉ ሲሆን በሁሉም።

እለዚህ ፬ ትእዛዛት ለብቻቸው ተጻፉ ባንድ በደንጊያ ጽላ ነገራቸውም እግዚአብሔርን ስለ መውደድ ነው። አንድ ትእዛዝም ሁነው ይቈጠራሉ እርሱም ይህ ነው። «እግዚአሔርን ትወድ ዘንድ ከፍጹም ልብህ ከፍጹምም ነፍስህ ከፍጹምም አሳብህ ከፍጹምም ኃይልህ። «ኦሪት ዘዳግም ም ፯ ቍ ፭ የሱስ ክርስቶስም ይላል። «ይህች ናት መጀመርያዪቱ ትእዛዝ የምትበልጥ።»

የቀሩ ፯ ትእዛዛት ደግሞ ለብቻቸው በሁለተኛ ደንጊያ ጽላ ተጻፉ ነገራቸውም ባልንጀራውን ስለ መውደድ ነው። እርሳቸውም አንድ ትእዛዝ ሁነው ይቈጠራሉ እንዲህ የሚል። «ባልንጀራህን ውደድ እንደ ነፍስህ።» ኦሪት ዘሌዋውያን ም ፲፱ ቍ ፲፰ ክርስቶስም ይላል። «ሁለተኛዩቱ ትእዛዝም የምትመስላት ናት ባልጀራህን ውደድ እንደ ነፍስህ።» ማቴዎስ ፳፪ ፴፱።

በ፭ ትእዛዝ እግዚአብሔር አባትንና እናትን እንድናከብር ያዘናል። አባትና እናት እለዚያ ናቸው በእግዚአብሔር ሥርዓት በኃይሉም ሕይወታችነን መኖርያውንም ልብስንም ምግብንም ሌላም መሻታችን እንዳለ የሰጡነ የሚጠብቁነም የሚወዱነም ከእግዚአብሔርም በታች የሚገዙ በላያችን። ያባቶችም ሁሉ አባት የአባትና የናትን ሥርዓት በሰማይና በምድር የሰራው የሚጠብቀውም እሱ እግዚአብሔር ነው። ጳውሎስ እንዲል ኤፊሶን ፫ ፲፭። ላባትና ለናት የሚገባ ክር ይህ ነው። እርሳቸውን በእግዚአብሔር በላያችን የተሾሙትን እንድንቈጥራቸው የእግዚአብሔርንም ምሳሌ በመግዛታቸው እንዳለ ልናውቅ ስለዚህም ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ በማይጸላ ነገር ሁሉ ለርሳቸው ልንታዘዝ። ፈቃዳችነንም በፈቃዳቸው በታች ልናደርግ። ስለ በጎነታቸውም ስለ ቸርነታቸውም ልናመሰግናቸው። በኃይላችንም ሁልግዜ ልናገለግላቸው። በበጎም በክፉም ቀን ልናስብላቸው ልንረዳቸውም። ይህ ትእዛዝ አባትና እናት ሲል እግዚአብሔር በላያችን የሾመው ሰው ሁሉ ማለቱ ነው ወላጆች ብቻ አይደለም። እለዚያም በየቤት ሥርዓት ከወላጆች በቀር መምህራንና ጌቶች። በያገርም ሹማምንት በየምድርም በየሕዝብም መኳንንትና ነገሥታት ናቸው። ለዚህም ሁሉ በየስፍራቸው እግዚአብሔር ወደ ሾማቸውበት ማክበራቸው ይገባል ስለ ራሳቸውም አይደለም ስለ እግዚአብሔር እንጅ። ክፎችም ቢሆኑ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እኛም አይደለነም በታቻቸው ሁነናልና። በጎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ዋጋ አይቀርላቸውም እኛ ምስጋና ግን ጥቂት ይጠቅምላቸዋል። እግዚአብሔርንም የሚፈራ የሚወድም ሰው በእግዚአብሔር ፈንታ የተሾመውን ሰውን ሁሉን በእግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔርም ያከብራል። እግዚአብሔርን ግን ስለ እግዚአብሔርም ያከብራል። እግዚአብሔርን ግን የሚያከብር የእግዚአብሔርንም ሹም እንዲገባው አያከብርም። እግዚአብሔርን ግን የሚያከብር ሥርዓቱንም የማይጠብቅ እግዚአብሔር እጅግ ይቀሥፈዋል። እንዴህ ይላልና ሰሎሞ። አባቱን የሚንቀውን እናቱንም የሚረግመውን ዓይን ሁሉን ቍራ ያወጣዋል የንስርም ግልገሎች ይበሉታል። ምስላኤ ፴ ፲፯። እንዴትስ ይገባል በሌላ ሰው ላይ ለተሾመ ሰው ሁሉ ያድርግ ዘንድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዲፈጽም በታቹም ያሉትን መታዘዛቸውን ፍቅራቸውንም ፍቅራቸውንም እንዲያገኝ። ምላሽ። እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ያድርግ። እግዚአብሔርን ከሁሉ ይልቅ ባልጅራውንም ማልት ሰውን ሁሉን (የአዳም ልጆች ሁነው ወንድሞች ሁነዋልና) እንደ ንፍሱ ይወድ ዘንድ። ጳውሎስ ይላል። ከትእዛዛት ሁሉ ይህች መጀመርያዪቱ ናት ከተፋ ጋራ የምትባል። ደህና ልትሆን ዕድሜህ ሊረዝም በምድር ላይ። ኤፌሶን ፯ ቍ ፪ ፫። እንዲህ ሰው ሁሉ ከሌላ በላይና ከሌላ በታች ያለ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ቢከተል ይባረካል የእግዚአብሔር በረከት አይቀርም።

ስድስተኛ ትእዛዝ። «አትግደል» ይላል። እግዚአብሔርም እንዲህ ሲል ሰውን መግደል ይከለክላል። እንዴህ ይላልና። «የሰውን ደም የሚያፈስ የርሱም ደም በሰው ይፈስሳል። እግዚአብሔር ሰውን እንደ ምሳሌው ፈጥርዋልና። «እግዚአብሔር ሰውን በምሳሌው ሲፈጥረው የምድር ሁሊ ጌታ ሁኖ አደረገው በምድር ፍጥረትም የለም በሰው ላይ የሚሆን። የሰው ፈራጅ እንኪያስ ፈጣርዩ ነው እርሱም እግዚአብሔር። በሰውም መኻከል እግዚአብሔር ላንዳንድ ሰው ሥልጣን ሰጠው በእግዚአብሔር ፈንታ ወንድሞቹን ሊጠብቅ ክፉ እንዳይደርስባቸው የእግዚአብሔርም ሥርዓት እንዳይፈስ። ያለዚህም ሰው ከቶ አይገዛም በእሰው ላይ። ጳውሎስ ይላልና።ሹመት አይሆንም ከእግዚአብሔር ዘንድ በቀር። ሮሜ ፲፫ ቍ ፩። አሁንም ሰውን የሚገድል የእግዚአብሔርን ምሳሌ ያጠፋል። የርሱም ደም እግዚአብሔር ሥልጣን በሰጠው በመኰንን እጅ ይፈሳል። ዳሮ ይህ ትእዛዝ ደምን በከትንቱ ማፍሰስ ይከለክላል። ስለዚህ ይገባል ደም ሁሉ በሌላ እንዳይፈስ በመኰንን እጅ ብቻ እንጅ እርሱም በፍርዱ እጅግ ሊመረመር ንጹሕ ደም እንዳያፈስ። በቅንም ሲፈርድ ምህረት እንዳይቀር። እግዚአብሔርም የሰውን ደም ማፍሰስ ሲከለክል ጸላትነትን ሁሉን ይከለክላል። ዮሐንስ ይላልና። ወንድሙን የሚጸላ ነፍሰ ገዳይ ነው። ፩ መልእክቱ ፫ ፭ ፲፭። ይህ የመግደል ሁሉ ሥር ነውና እርሱም አለመውደድ። አሁንስ ይህነን ነገር ሁሉን ሲከለክል ምንድር ይፈልጋል። ሰውን ሁሉን ከልባችን ልንወድ የሥጋውንም የነፍሱንም ደህንነት ልንጠብቅ ደስ ከሚሉም ጋራ ደስ ልንል ከሚያለቅሱም ጋራ ልናለቅስ። እንደ ችሎታችንም ባልንጅራችነን ልንረዳው በሥጋውም በነፍሱም ጕዳይ ሁሉ።

በ፯ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምንዝርን ይከለክላል። ዳሮ «አታመንዝር» ሲል የዝሙርት ዘመድ ሁሉ ወደ ዝሙትም የሚወስድ ነገር ሁሉ ማለቱ ነው። የሱስ ክርስቶስ ይላልና። ሰማችሁ እንደ ተባለ ለቀደሙት አታምንዝር። እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ፈጽሞ አመነዘረባት በልቡ። የቀኝ ዓይንህም ብታሰናክልህ አውጥተህ ጣላት ካንተ። ይሻልሃልና አንድ ብልትህ ቢጠፋ አካልህ ሁሉ ወደ ገሃነም እንዳይገባ። የቀኝ እጅህም ብታሰናክልህ ቈርጠህ ካንተ ጣላት። ይሻልሃልና አንድ ብልትህ ቢጠፋ አካልህ ሁሉ ወደ ገሃነም እንዳይገባ። ተባለም። ምሽቱን የፈታ የፍችዋን መጻፍ ይስጣት። እኔ ግን እላችኋለሁ። ምሽቱን የፈታ ያለዝ ሙት ምክንያት እርሱ አመንዝራ አደረጋት። የተፈታቸውንም ያገባ አመነዘረ። ማቴዎስ ፭ ፳፯ እስከ ፴፪ ድረስ። በዚህም ስፍራ የሱስ ክርስቶስ ‹ብልቱን መቍረጥ› ሲል በምሳሌ ይናገራል። ማለቱም ይህ ነው። ዝሙትን ብትወድ እንደ ዓይንህ እንደ እጅህም የኃጢትን ፍትወት አውጣ። ፍትወትን ደስታውንም ሁሉን በዚህ ዓለም ከመቅመስ ለእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሽላልና። ስሙትም ሁሉ እግዚአብሔርን እጅግ ያቈጣል። ስለዚህ የቀደመችን ምድር አጠፋት በውኃ። ስለዚህም ሰዶምና ገሞራን በሳት አጠፋቸው። ስለዚህም የከነዐን አሕዛብ አጠፋቸው ምድራቸውንም ለእሥራኤል ሰጠ። ኦሪት ዘፍጥረት ፯ ፪። ፱ ፳፪። ም ፲፱። ዘሌዋውያን ም ፲፰። ዳሮ ሰው ቢሆን ነፍሱን ጃንደረባ የሚያደርግ ይህነን ትእዛዝ ሊፈጽም ብሎ እርሱ ይሳል። የሱስ ክርስቶስ ይላልን። ከልብ ይወጣል ኃጢአት ሁሉ። ማርቆስ ፯ ፳፩። የሥጋውንም ብልት የሚቈርጥ የእግዚአብሔርን ፍጥረት ያተፋል ኃጢአቱ ሳይቀር። ከሰውም መኻከል ሸሽቶ ወደ በረኻ የሚሔድ በዝሙት እንዳይወድቅ ብሎ ይስታል። የኃጢአት ሁሉ ምንጭ ከሚሆን ከልቡ መሸሸት አይሽችልምና። ፍትወትንም እንኳ ቢያስተኛ አይገድለውም አያሸንፈውምም። አሁንም ምንድር ይፈልጋል እግዚአብሔር በዚህ ትእዛዝ። እግዚአብሔር የሰውና የመጋባትን ሥርዓት ልናክበር በሁሉ። ይህነንም ሥርዓት ላናፈርስ ከርሱም ላንወጣ። አንድ ወንድና አንዲት ሴት በዚህ ሥርዓት አንድነት ያደርጉ ይህችን አንድነት በኃይላቸው ሊጠብቁ በርስዋም ሊጸኑ። አንድ ሥጋም ሁነው የክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያኑ ጋራ ያላቸው አንድነት ምሳሌ ሊሆኑ። እንዲሁም ልጆችን ሊወልዱ ሊያሳድጓቸውም በተግሣጽና በምክር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር መጋባትን አድርጓታልና። ኦሪት ዘፍጥረት ፩ ፳፯ ፪ ፲፰። ቀደሳትም። ኤፌሶን ፭ ፳፪ እስከ ፴፫ ፩ ጢሞቴዎስ ፪ ፲፭። አሁንም እግዚአብሔር መጋባትን ካደረገ ስለ ምስጋናው እንዴት ይላል ጳውሎስ ፩ ቆሮንቶስ ም ፯ ለሰው ምሽት ባያገባ ይሻለዋል። ደግሞም። ድንግልን ለመጋባት አስላፎ የሚሰጥ መልካም ያድርጋል። ድንግሉንም ለመጋባት አሣልፎ የማይሰጥ ከመልካም የተሻለውን ያድርጋል። መላሽ። ጳውሎስ ይላል ስለዚያ ዘመን። ሃይማኖት ባሕዛብ መኻከል ሲጀመር መጋባት ብዙ ጊዜ አስቸገረ። ይህም ችጋር እንዳይሆን። ሃይማኖትም እንዳይከለከል ብሎ ስለዚህ ይላል። ይህ የሚሻል ይመስለኛል ስለ ዘመን ጭንቀት። በሰው ያምርበታል እንዴህ ቢሆን። ፩ ቆሮንቶስ ፯ ፳፯። የእግዚአብሔር ነገር እርሱ በርሱ አይጸላምና ሁሉም አንድ ነው። ጳውሎስም ከዚህ ስላለመጋባት ከመጋባት እንዲሻል ሲል ይህ ከሌላ መንገሩ ጋራ አይጸላም ሲል። «መጋባት የከበረች ናት።» ያነንም ነገሩን እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ አይነግርም። እንደ አሳቡ እንደ ምክሩም እንጅ። ፩ ቆሮንቶስ ፯ ፯ ፳፯ ፵። መጋባት ግን የሚከለክሉትን ሰዎች መናፈቃን ይላቸዋል። እንዴህ ይላልና ፩ ጢሞቴዎስ ፬። መንፈስ ስለዚህ በግልጥ ይላል። በኋለኛው ዘመን ሰዎች ከሃይማኖት ይርቃሉ። የሚያስቱትንም መናፍስት የከተላሉ የሰይጣናትንም ትምህርት። በማስመሰል ባሰትም ነገር። ሕሊናችወም በጋለ በርት የተቃጠለች ናት። መጋባትን ይከለክላሉ። እግዚአብሔርም የፈጠራትን የሚያቁ ቢቀበልዋት። የእግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ ንጹሕ ነውና ከርሱም አንዳች ርኵስ የለም በምስጋና ቢቀበሉት። ነገር ግን ይቀደሳል በእግዚአብሔር ነገር በጸሎትም። በጋባትንም የሚንቅ ሰው የእግዚአብሔርን ሥርዓት ይንቃል። በዚህም መጽደቅ የሚፈልግ ሃይማኖትን አያውቅም። ሰው በሃይማኖት ብቻ ይጸድቃልና። አለመጋብት ግን ስለ ዘመን ጭንቀት ብቻ ሳይሆን ለጽድቅ እንጅ በሰው ትእዝዝም ከትኑ ነው። ከሌላ ይልቅም ከክህንት ከትምህርትም መጽራት ጋራ ይጸላል። ጳጳሳትና ዲያቆናት ከርሳቸውም ጋራ ቀሳውስት ሁሉ ታዘዋልና ባለ አንዲት ምሽት እንዲሆኑ በጎ ልጆችም እንዲሆኑላቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና ለሰው ደህንነትም የሚያሳጓቸው። ፩ ጢሞቴዎስ ፫ ፪ ፲፪። ቲቶስ ፩ ፯። በ፰ ትእዛዝ እግዚአብሔር ‹መስረቅን› ይከለክላል። መስረቅም ሲል የባልንጀራችነን ገንዘብ ሁሉ በግፍ ወይስ በግድ ወይስ በትንኰል መውሰድ ማለት ነው። ይህ ይደረጋል ለሰው ሁሉ የሚገባውን ነገር ባንሰጥ ለኛም ከባልንጅራችን የማይገባነውን ነገር ባንሰጥ ለኛም ከባልንጅራችን የማይገባነውን ነገር ብንወስድ። ክፉ ሚዛን ክፉ መሸመትና መለወጥም በገቢያ። ከዋጋውም ከደመወዜም መቍረጥና በመግዛትም በስራም። ግፍም ሁሉ መስረቅ ነው። ሰውም ሁሉ እንኳ እግዚአብሔር በጎ ስራ ለመስራት የሰጠውን ጊዜውንና ኃይሉን በከንቱ በመጫወት በሀኬትም የሚያሳልፍ በእግዚአብሔር ስርቅ ያድርጋል። በበጎ ፈንታ ክፉ የሚያደርግ ኃይሉንም ገንዘቡንም ጊዜውንም ደህንነቱንም ለኃጢአት ማገልገል የሚሰጥ ነፍሱን ከክርስቶስ ስርቅዋት ለሰይጣን ይሰጣታል። አሁንም ምንድር ይፈልጋል እግዚአብሔር በዚህ ትእዛዝ እናድርግ ዘንድ። የባልንጀራችነን ገንዘብ ልንጠብቅ እንደ ችሎታችንም ልንረዳው ገንዘቡ እንዳይጠፋ እንዳይጐዳም ልናበዛው እንጅ ለሁሉም የሚገባውን ነገር ልንሰጥ። ቅንን ልናድርግ በመሸመትም በመልወጥም በመግዛትም። በጃችንም ልንሰራ የኛን እንጅራ እንበላ ዘንድ ለነዳያንም መስጠት እንችል ዘንድ። ራሳችነንም የእግዚአብሔር ሎላልት ሁነን ልንቈጥር የርሱንም ጸጋ ልንፈልግ እርሱ በሰጠነ ነገር ሁሉ የታመነ ሎላልቱ ሁነን እንድንገኝ።

በ፱ ትእዛዝ ያሰትን ምስክር በባልንጀራችን ላይ ይከለክላ። ያሰት ምስክር እንዳናግር እንዳንቀበልም ማለቱ ነው። እንዴሁም አሰትን መንገር ሁሉን ይከለክላል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ወትሮ እርሱን ያስባል ሁሉን እንዲያይ የተሰወረውንም ነገር ሁሉን ወደ ብርሃን እንዲያወጣ። ስለዚህም ልቡን ለእግዚአብሔር ተከፍቶ በፊቱም ተመልሶ በማሰቡ በመናገሩም እውነተኛ ሊሆን ይጋደላል። እርሱም እግዚአብሔር ሁሉን እንዲያውቅ አስቦ በባልንጀራውም ፍኩ እንድያደርግ ቢያይ በፍቅር ይገሥጸዋል ቢሆንም ለብቻው። ባልንጅራውም ይህነን የፍቅር ምክር ቢሰማ ቢመለስም የወንድሙን ነፍስ ለገኛ ለእግዚአብሔር ባይሰማም ይጸልያን ስለ ወንድሙ። መፍረድ ግን ለእግዚአብሔር ይተዋል። ለምስክር ግን የተጸራ እንደሆን እውነትን ይነግራል ከውነትም አይወጣም። እውነትንም ሊጠብቅ ብሎ በፊት መልካም ይመርምራል። ያሰት ምስክርስ በፍርድ ብቻ አይደረግም በልዩ ልዩ መናገር እንጅ። እጅግም ክፉ ነው ፍቅርን ያጠፋል። ክብርን ያስነውራል በሚናገረውም በራሱ ይጐዳል። ክርስቶስ ይላልና። በምትፍርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋል። በምትሰፍሩበትም መስፈርያ ይሰፈርላችኋል።

በ፲ ትእዛዝ የባልንጅራውን ገንዘብ መመኘት ይከለክላል። ዳሮ ገንዘቡን መመኘት ሲል እግዚአብሔር የሚጸላውን ነገር መመኘትን ሁሉን ይከለክላል። በዚህችም ትእዛዝ እይጅ ስራ የመላስንም ነገር ብቻ አይከለክልም የልብንም አሳብ እንጅ። በዚህ ትእዝዛ ይከለክላል ከቶ አሳብ በልባችን እንዳይነሣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሁሉ ላይ። በዚህም ይገለጻል ቅዱስ ያዕቆብ የሚል እውነት እንዲሆን። ሕግን ሁሉን ጠብቆ ባንዲት የሚድቅ በሁሉም የተላለፈ ሆነ። የያዕቆብ መልእክት ፪ ፲። አሁንም ሰው ሁሉ ይህነን አስቦ እግዚአብሄርን የሚለምን መንፈሱን እንዲሰጠው ልቡን ያበራ ዘንድ መንፈስ ቅዱስም ቢያበራው ልቡንም ቢያስታውቀው ከዚህ ሕግ ይማራል ልቡ ሁሉ እንዲመላ በኃጢአት። መልካም ብንመርምር የእግዚአብሔርን ሕግና ልባችነን እለዚህ ሁለት እንዳይገጠሙ እናገኛለን። እኛም እግዚአብሔር ካዘዘው ሁሉ ምንምን እንዳልፈጸምነ ከቶ በሁሉም እንደ በደልነ እንማራለን። በሕግ የኃጢአት ዕውቀት ይመጣልና ጳውሎስ እንዲል። ሮሜ ፫ ፳። አሁንም እግዚአብሔር ተስፋ አስደረገ ለሰው ሁሉ ትእዛዙን የሚጠብቅ የሥጋና የነፍስ ደህንነት ይሰጠው ዘንድ ለዘላለም። ኦሪት ዘሌዋውያን ፲፰ ፭። ሕጌንና ትእዛዛቴን ጠብቁ እርሳቸውን የሚያደርግ ሰው ሁሉ ይድንባቸዋልና። እኔ እግዚአብሔርር ነኝና። ይህች ሕግ ግን እንዲያው አልተሰጠችም ሰው ሁሉ እንኳ ባይድንበት። እግዚአብሔር በሰው ሲፈርድ ስለ ኃጢአቱ ቅንና ጻድቅ ሁኖ ሊገለጽ እንጅ ኃጢአቱንም የማያውቅ ሰው ሁሉ ከኃጢአቱም የሚያድነውን አይሻም። የኃጢአት ታላቅነት ግን ከመርገሙ ይገለጻል። እግዚአብሔር ይላል። የዚህች ሕግ ቃል ሁሉ የማይፈጽም እንደርሱም የማያድርግ ርጉም ነው። ኦሪት ዘዳግም ፳፯ ፳፯። ገላትያን ፫ ፲። ይህ መርገም ግን ምንድር ነው። ከእግዚአብሔር ከደህንነትም ሁሉ መለየት። ሥቃይና ጭንቀት መከራም ለዘላለም በገሃነም እሳት። ይህ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ሞት ይገባላል። ጳውሎስ ይላልና «የኃጢአት ደሞወዝ ሞት ነው» ሮሜ ፯ ፳፯። የዮሐንስ ራእይ ፳፩ ፰። እግዚአብሔርም ሕጉን እንዲህ ስራልነ ለመድኃኒት ልንናፈቅ። ከለልባችንም ልንጠይቅ። እኔ ጐስቋላ ሰው ማነው የሚያድነኝ ከዚህ ከሞት ሥጋ። ጳውሎስ እንዲል ሮሜ ፯ ፳፬። ለምእመናንም በውነት ለሚያምኑ እግዚአብሔር ሕጉን ሰጠ እርሳቸውም ያመስግኑት ዘንድ በክርስቶስ ከሕግ መርገም ሁሉ አድንዋቸዋልና። ጸጋውንም ሰጥትዋቸዋልና ይወዱ ዘንድ የእግዚአብሔርን ፍቃድና ትእዛዝ በሁሉ ለመከተል። ለርሳቸውም እንዲህ ይገባል ከኃጢአት ሁሉ ጋራ ይጋደሉ ዘንድ። ካለምም ከኃጢአትም ዕለት ዕለት ይሞቱ ዘንድ ላይደክሙም የሕጉን ፍጻሜ እስኪያገኙ ድረስ በሚመጣ ዓለም ፡

ከዚህችም ሕግ ሌላ እግዚአብሔር ለእሥራኤል ልጆች ፪ ሌሎች ሕግጋት ሰጠ በሙሴ እጅ። አንዲት ሕግ ለካህናት ለመቅደስም ነበረች። አንዲትም ለእሥራኤል ሕዝብ ሁሉ ያገራቸውን ሥርዓት የሰራባት። ስለዚህ ፪ ሕግጋት በዚህ ጥቂት መናገር ይበቃል።

ስለ ክህነት ሕግ። እግዚአብሔር እሥራኤልን ለመንግሥት መረጸ እርሳቸው ሕዝቡ ይሆኑለት ዘንድ። እርሱም ንጉሥ ይሆንላቸው ዘንድ። ስለዚህም በመኻከላቸው መኖርያውን አስደረገለት። ሙሴንም የመኖርያውን ምሳሌ አሳየ በሲና ተራራ ላይ ስሆን። ፲ ቃላት በ፪ ደንጊያ ጽላት ተጽፈው ሙሴን አዘዘ ታቦት የተባለ ሣጽን ሊያስደርግ ከንጬት። ርዝመቱ ፪ ክድን ተስንዝር ወርዱም ፩ ክንድ ተስንዝር ቁመቱም ፩ ክድን ተስንዝር ሊሆን ጌጹም እጅግ ያማረ። በርሱም የ፲ ትእዛዛት ሕግ ሊያገባ። መክደኛውንም ሊሰራለት የጸጋ ዙፋን የተባለ። እርሱም ፪ ኪሩቤል ነበሩ እያንዳንዱ ባንድ ወገን። ይህም የእግዚአብሔር የታየ መቀመጫ ሆነ። ለርሱም በ፫ ክፍል የተከፈለ ድንኳን ተሰራ ፩ ለታቦት። ይህችም ክፍል የቅዱሳን ቅድስት ተባለች። እግዚአብሔር በርስዋ ታይትዋልና። በርሱም ሰው አልገባም የካህናት አለቃ እንጅ ባያመት አንድ ጊዜ ብቻ የሕዝብን ኃጢአት ለማስታረቅ። ከዚያም እግዚአብሔር ታየ በክብር በጸጋ ዙፋን ላይ በኪሩቤልም ላይ ሲኖር የሕዝቡን ጸሎት ሲሰማ ፈቃዱንም ሲያስታውቃቸው።

የድንኳን ፪ ክፍል በመኻከል ነበረ ከቅዱሳን ቅዱስም በመጋረጃ ተለየ። እርሱም እንዲያው መቅደስ ተባለ። ይህም የካህናት ቦታ ነበረ ከዚያ ለእግዚአብሔር ያገለገሉ ሁለግዜ። በርሱም ጢስ ያደረጉበት መሠውያ ተገኘ የማሳየትም እንጅራ ተብሎ የተቀመጠበት ሳድቃ የወርቅም መቅረዝ። ይህ ስፍራ ደግሞ ተለየ ከ፫ ስፍራ በመጋረጃ።

ሶስተኛም ስፍራ ለሕዝብ ነበረ የእሥራኤል ልጆች ሁሉ የቆሙበት መሥዋዕትን ሊያደርጉ ሊጸልዩም ሊያመሰግኑም የእግዚብሔርንም ቃል ሊሰሙ። በዚህም ስፍራ መሠውያ ነበረ ካህናት መሥዋትን ሁሉን ያረዱበት ያነደዱበትም።

በዚህም በእግዚአብሔር ድንኳን ያገለገሉ ካህናት ከሌዊ ወገን ነበሩ። እግዚአብሔር የሌዊን ወገን መርጾታልና ከእሥራኤል ሁሉ ለእግዚአብሔር በመቅደሱ ለማገልገል ወንድሞቻቸውንም ለማስተማር። የሌዊ ልጆችም ፫ ነበሩ እርሳቸውም ጌርሶም ካሃትም ምራሪም። ከለዚህ ፫ም እግዚአብሔር የካሃትን ወገን መረጸ ከርሳቸውም የሐሮን ልጆች ለክህነት። ከርሳቸውም የኤልዓዛር የሐሮን ልጆች ለክህነት። ከርሳቸውም የኤልዓዛር የሐሮን የበኩር ልጅ ልጆች መረጸ ከርሳቸው መኻከል የካህናትን አለቃ ይወስድ ዘንድ። እግዚአብሔርም ስለ ልብሳቸው ስለ ማገልገላቸውም ሁሉ ሥርዓትን አደረገ። የልብሳቸው ምክንያት ቅድስና ለእግዚአብሔር ነበረ። ስለዚህም ሳይገለግሉ ተቀደሱ በመረጸ ቅቤ ምሥዋዕት ከሠው በኋላ ስለ ኃጢአታቸው። ድንኳንም ሁሉ በርሱም የነበረ ሁሉ ተቀባ ተቀደሰም።

የካህናትም ተግባር መሥዋት ነበረ ስለ ራሳቸውና ስለ ሕዝብ መጸለይም መባረክም። የመሥዋዕትም ወገን አያሌ ነበረ። መሥዋዕት ሁሉ ግን ደም ከማፍሰስ ጋራ ነበረ። ላምን ወይስ በግን ወይስ ፍዬልን ወይስ ርግብን ያቀረበ ለመሥዋዕት እጁን አኖረው በመሥዋዕቱ ራስ ላይ ኃጢአቱም አስታወቀ ስርየትንም ለመነ። ይህነንም አድርጎ ካህንያነን መሥዋዕት አረደ በመሠውያ ላይ አነደደው ም። በያመትም ባንድ ቀን ታላቅ ባል ሁኖ «የማስታረቅ ቀን» የተባለ የካህናት አለቃ መሥዋዕት ከሠዋ በኋላ ስለ ሕዝቡ ሁሉ ኃጢአት ስለ ራሱም ኃጢአት ከመሥዋዕት ደም ወስዶ ወደ ቅዱሳን ቅዱስ ገባ ከዚያም በተቀደሰ ዕጣን ጢስ መላ በእግዚአብሔር ፊት። እርሱም የመሥዋዕትን ደም በጻቱ ወስዶ ፯ ጊዜ ረጨው ወደ ጸጋ ዙፋን ፊት። እንዴሁም እግዚአብሔርን አስታረቀ። የዚህ ሁሉ ታሪክ ይገኛል በኦሪት ዘሌዋውያን ትምህርቱንም የጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ይናገራል። ሁሉ ምሳሌ ሆነ ስለ ክርስቶስ ስለ መንግሥቱም።

የእግዚአብሔር መኖርያ ክርስቶስ ነውና። ጳውሎስ ክርስቶስን የጸጋ ዙፋን ይለዋል። ክርስቶስ በሰውነቱ በታቦት ተመሰለ በላየው እግዚአብሔር አድርዋልና ይህ መለኮቱ ነው። የቅዱሳን ቅድስት የሰማይ ምሳሌ ነበር ጳውሎስ እንዲል። ዕብራውያን ፱ ፳፬ መኻከለኛ ቦታ እንዲያው መቅደስ የተባለ የምእመናን ጉባኤ የውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነበረ። እርሳቸው በመጋረጃ በኃጢአት ከእግዚአብሔር ተለዩ ሰውም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መድረስ አልተቻለውም። ዳሮ በኦሪት በያመት የካህናት አለቃ አንድ ጊዜ እንደ ገባ ጢስና ደም ይዞ ወደ እግዚአብሔር ፊት ኃጢአቱን የሕዝብንም ኃጢአት ለመአር እግዚአብሔርንም ለማስታረቅ እንዴህ ክርስቶስ ደግሞ እውነተኛ ሊቀ ካህናት ሆነ በመልከ ጼዴቅ ሥርዓት እንጅ ማለቱ ክህነቱ ለዘላለም የሚኖር። እርሱም ለህነቱ ተቀባ በመንፈስ ቅዱስ ያ በተቀደሰ ቅቤ እንደ ተቀባ። እርሱም የብዙ ወንድማማች ብክር ሆነ በሰውነቱ ያ ከሐሮን ከክብር ልጁ ከኤልዓዘር እንደ ተወለደ። ያም አንድ ጊዜ መሥዋዕትን አቀረበ ለእግዚአብሔር። ክርስቶስ ራሱን መሥዋዕት አድርጎ ስለኛ አንድ ጊዜ ሠዋው ባንድ መሥዋዕትም ለዘላለም ፈጸማቸው በርሱ የተቀደሱትን ሁሉ ዳሮ ያች ሕግ አልተፈጸመችም። ያም አለቃ ኃጢአተኛ ሲሆን ስለርሱ ኃጢአት መሥዋዕት አደረገ። ብዙ ጊዜም መሥዋዕትና መግባት ይሻ ነበረ። ክርስቶስ ግን ፍጹም ሊቀ ካህናት ሁኖ ያለ ኃጢአት ስለ ነፍሱ መሥዋዕት አልፈለገም። የርሱም መሥዋዕት ስለኛ ፍጹም ሁንዋልና መድገም አልሻውም ለዘላለም በቃ እንጅ። እርሱም ወደ እግዚአብሔር ሲገባ መሥዋዕቱንም ሲያቀርብ በእግዚአብሔርና በሰው መኻከል የነበረ መጋረጃ ከእግዚአብሔር የለየነ ኃጢአታችን ተሻረ። የሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችነን በተሸከመ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ኃጢአት ሁኖ ቈጠረው እርሱም ተሰቅሎ ሲሞት በኛና በእግዚአብሔር መኻከል የነበረ መጋረጃ ተቀደደ ያ በመቅደስ የነእብረ መጋረጃ እንደ ተቀደደ። ዕብራውያን ፲ ፳። ፪ ቆሮንቶስ ፭ ፳፩። የሱስ ክርስቶስም አሁን ባንዲት ፍጽምት መሥዋዕቱ ያነን ታላቅ ክብርን አገኘልን የእግዚአብሔር ካህናት እንድንሆን ብናምን ብቻ። እንዲህ ይላልና በዮሐንስ ራእይ። የሱስ ክርስቶስ ካህናትን ነገሥታትንም ያደረገነ ላባቱ ለእግዚአብሔር። ም ፩ ቍ ፯። ጴጥሮስም ይላል። እላንት የሕይወት ደንጎች ሁናችሁ የተቀደሳችሁም ካሃንት ታቀርቡ ዘንድ መንፈሳዊ መሥዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበለች በየሱስ ክርስቶስ።

የድንኳኑም ሶስተኛ ክፍል የለዚያ ምሳሌ ነው በክርስቶስ የተጠመቁ የሃይማኖትንም ነገር የሚያውቁ ከልባቸው ግን አልተመለሱም ከኃጢአታቸው ወደ እግዚአብሔር። በስም ብቻ ክርስቲያን ናቸው እንጅ ወደ መቅደስም ወደ እግዚአብሔርም አይገቡም። ዳሩ በወንጌል ቢማሩ የሚሰሙትንም ነገር በልባቸው ቢቀበሉት እርሳቸውም ወደ ክርስቶስ ክህነት ይደርሳሉ።

ሶስተኛ ሕግ ለእሥራኤል ሁሉ ተሰጠ። በርሱም የቤትና ያገር ሥርዓት ተሰራ። የርሱም ትእዛዛት ሁሉ ንጉሣቸው ለነበረ ለእግዚአብሔር ደረሱ። ሁሉም ቅድስና ለእግዚአብሔር ፈለገ። ስለዚህም የእሥራኤል ሕዝብ ተለየች ከሌሎች አሕዛብ ሁሉ። መለየታቸውም በግዝረታቸው በበዓላቸውም በልማዳቸውም በመግዛታቸውም በሃይማኖታቸውም ሆነ። በመብልና በመጠጥ መለየት ነበረላቸው ንጹሕና ርኵስ ፍጥረት ሲጠብቁ። ለዚህም ታላቅ ምክንያት ነበረ። የእሥራኤል ወገን ካልተለየ ከቀሩት አሕዛብ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ካልጠቀመላቸው። እርሳቸውም ቢደበለቁ ከቀሩት አሕዛብ ጋራ የርሳቸውን ኃጢአትና ጨለማቸውን ቢቀበሉ ሃይማኖትም ሁሉ ቢጠፋ። አንድ ትእዛዝም ይህ ነበር ብኵርነትን ሁሉን ለእግዚአብሔር ይቀድሱ ዘንድ። የሰውም ብኵርነት በየራሱ ተለውጦ የሌዊ ወገን በሌላ ብኵርነት ሁሉ ፈንታ ሆነ። ይህ ምሥጢር ታላቅ ነው ትምርቱም ለአዳምና ለክርስቶስ ይደርሳል ሁለታቸውው በየሥርዓታቸው የእግዚአብሔር ብኵራን የሆኑ። ሮሜ ፭ ፩ ቆሮንቶስ ፲፭።

እለዚህን ሕግጋት እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ለእሥራኤል ሰጠ ከተስፋም ከቅያሜም ጋራ ተናገራቸው። መታዘዝን ደህንነት ተከተለ ካለመታዘዝ በኋላ ግን መከራ መጣ። የእሥራኤል ወገን በእግዚአብሔር ቸርነት ተባረከች ሙሴ እንዳለ እንዴህ ሲል። ምስጉን ነህ እሥራኤል ሆይ። ማን ይመስልሃል። አንች ሕዝብ ሆይ በእግዚአብሔር የምትድኝ። እርሱም የረዴትህ ጋሻ የድልህም ሰይፍ ነው። ለሰላቶችህ በጅ አይልም አንተ ግን ባምባቸው ላይ ትረግጻለህ። ኦሪት ዘዳግም ፴፫ ፳፱። ነገር ግን የእሥራኤል ወገን የሰው ሁሉ ምሳሌ ሆኑ። ኤርምያስ እንዲል ፡ እይሰው ልብ ይደፍራል ተስፋም የሌለው ነው። ማን ይችላል ያጥልቀው ዘንድ። ም ፲፯ ቍ ፱ እንዴሁም ነበሩ የእሥራኤል ጆች በሙሴ ዘመን። አንድ ጊዜ ደፈሩ ተስፋም አስደረጉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመከተል በእግዚአብሔርም ታመኑ። ዳሩ ልባቸው ቀሊል ሁኖ የእግዚአብሔርን ነገር ቶሎ ረሱ እግዚአብሔርንም ባለመታዘዝ አስቈጡ። ፲ ትእዛዛት ከተቀበሉ በኋላ ሙሴ ገና በተራራ ላይ ሲሆን እርሳቸው ሐሮንን አገዱ አንዱን የበሬ ምሳሌ በወርቅ ሊሰራላቸው የሚሰግድሉለት በዓለም ያደረጉለት። እግዚአብሔርም በዚህ ተቈጥቶ ሕዝብን ሁሉ ማጥፋት ፈለገ። ሙሴ ግን የግዚአብሔርን ቍጣ በልመናው በጸሎቱም አስረጋ እንዴህ ሲል። አቤቱ ይቅር በላቸው። ባይሆን ፋቀኝ እኔን ደግሞ ከሕይወትህ መጽሐፍ። እግዚአብሔርም ይቅር አላቸው። ዳሩ ፴፻ ሰዎች ሞቱ ከሕዝብ ጣዖትን ያመለኩ። እግዚአብሔርም መልአኩን ሰደደላቸው በፊታቸው የሔደ የመራቸውም ወደ ከነዐን አገር። ይህነን መልአክ እግዚአብሔር የፊቴን መልአክ አለው። የእግዚአብሔርም ስም የሚኖርበት። ደግሞም እንዲያው የእግዚአብሔር ፊት ተባለ። እርሱም ነው በመልክያስ በነቢይ ተስፋ ስለ ተደረገ እንዲህ ሲል። እነሆ እኔ መልአኬን እሰዳለሁ በፊትህ መንገድህን የሚያሰናዳልህ። ተቸኵሎም ወደ መቅደሱ ይመጣል የምትፈልጉት እግዚአብሔር የምትሹትም የቃል ኪዳንም መልአክ። እርሱም ክርስቶስ ነው ሌላ የለም። ኦሪት ዘጸአት ፴፪ ፴፬። ፴፫ ፲፬። ይሳይያስ ፷፫ ፱። መልክያስ ፫ ፩። ማርቆስ ፩ ፩።

የእግዚአብሔርም ምህረት በእሥራኤል ወገን ታላቅ ሆነ በምድረ በዳ። ዳሩ ኃጢአታቸው ዳግም በዛ። ስላለመታዘዛቸውም ፵ ዓመት ዞሩ በምድረ በዳ። ከምሥርም ከወጡ ሰዎች ማንም አልገባም ወደ ከነዐን አገር ከካሌብ የየፉኔ ልጅ ከዮሱዓም ከነዌ ልጅ በቀር።

ዮሱዓም ወሰዳቸው ወደ ከነዐን። እግዚአብሔርም ጸላቶቻቸውን በጃቸው ሰጣቸው። ነገር ግን የእሥራኤል ልጆች የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አልፈጸሙም ወዳጅነት አደረጉ እንጅ ከጸላቶቻቸው ከእግዚአብሔርም ጸላቶች ከከነዐን አሕዛብ ጋራ። ስለዚህም አላሸነፍዋቸውም። ካሕዛብም ጋራ በጥቂት በጥቂት ተደባለቁ የርሳቸውንም ልማድ ለመዱ የርሳቸውንም ጣዖታት አመለኩ የእግዚአብሔርንም ነገር ረሱ። ስለዚህም እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣቸው በጸላቶቻቸው እጅ ላሞራውያን ለሚድያናውያንም ላሞናውያንም ለፍልስጥኤማውያንም ለፌኒቃውያንም ይገዙ ዘንድ። ከጸላቶቻቸውም እጅ መከራ በተቀበሉ ጊዜ ወደ እግዚአብሔርም በተመለሱ ጊዜ እግዚአብሔር ረዳት ሰደደላቸው። ያስጠልዋቸውንም ሰዎች አስነሣላቸው እግዚአብሔር ላባቶቻቸው የማለውን መሐላውን አልረሳምና።

ከዮሱዓም በኋላ በእሥራኤል ላይ የገዙ ካሕዛብም የረዳቸው መኳንንት እለዚህ ናቸው። ኦትኒኤል ኤሁድም ሰምጋርም ባራቅም ድቦራም ጌዴዎንም አቢሜሌክም ቶላም ያዒርም ዬፍታም ሳምሶንም ኤሊም ሳሙኤልም።

ሳሙኤልም ነቢይ ነበረ። የእግዚአብሔርንም ነገር ከጨለማ ወደ ብርሃን አወጣው በቅንም ፈረደ በእሥራኤል በጸሎቱም አዳናቸው ከፍልስጥኤማውያን እጅ። ሳሙኤልም ባረጀ ጊዜ ልጆቹም በርሱ ፈንታ እሥራኤልን በገዙ በግፍም በፈረዱ ጊዜ በዚያን ጊዜ የእሥራኤል ሕዝብ ንጉሥን ፈለጉ ላሕዛብ ሁሉ ነገሥታት እንደ ነበሩ ብለው። እግዚአብሔርም መሻታቸውን ሰምቶ ንጉሥን ሰጣቸው እርሱም ሳውል የቂስን ልጅ ከብንያሚን ወገን ሳሙኤል ያነገሠው በእሥራኤል ሁሉ ፊት።

ሳውልም ጥቂት ጊዜ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተከተለ በኋላ ግን ራሱን አክብሮ የራሱንም ፈቃድ ተከትሎ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ናቀ። ስለዚህም እግዚአብሔር ጣለው ከፊቱ። እብርሱም ስፍራ። ዳዊትን መረጸ የይሳይ ልጅ ከቤተልሄም ከይሁዳ ወገን። ጳውሎስ ይህነን ታሪክ እንዴህ ብሎ ይነግራል። ንጉሥ ለመኑ እግዚአብሔርም ሰጣቸው ሳውልን የቂስን ልጅ ከብንያሚን ወገን የሚሆንን ሰው አርባ አመት። ሻረውም። ደግሞ ንጉሥን አስነሣላቸው ዳዊትን የመሰከረለትን ያለውንም። አገኘሁ ዳዊትን የይሳይን ልጅ እንደ ልቤ ያለውን ሰው ፈቃዴን ሁሉን የሚያደርግ። ግብረ ሐዋርያት ፲፫ ፳፩ ፳፪። ይህ ሆነ በሳውል መንግሥት በ፴፪ አመት ዳዊት ያባቱን ከብት ሲጠብቅ። በዚያ ጊዜም ዳዊት ይፍልስጥኤማውያንን ኃይል ጎልያት የተባእልውን ገደለ የዕብራውያንም ሴቶች ዘፍነው አሉ። ሳውል ፲፻ ሰው ገደለ ዳዊት ግን ፻፻ ገደለ። በሕዝቡም ፊት ከበረ ስለዚህም ሳውል ተቀናበት ሊገድለውም ፈለገ። እግዚአብሔር ግን ዳዊትን አልሰጠም በሳውል እጅ። ዳዊት ሸሸ ከሳውል ፊት እጁንም አላነሣም እግዚአብሔር ቀብቶ ባነገሠው ላይ። ዳሩ ፰ ዓመት ዞረ በእሥራኤልም በፍልስጥኤማውያንም አገር በመከራ ሳውል እስኪሞት ድረስ። ሳውል ግን በፍልስጥኤማውያን እጅ በሞት ጊዜ የይሁዳ ወገን ሁሉ ያንድ ልብ ሁነው ወደ ዳዊት መጡ አነገሱትም በኤብሮን። ከዚያ ወዲያም ዳዊት የሩሳሌምን ወሰደ ከየቡሳውያን እጅ እርስዋንም ከተማውን አደረጋት ለመንግሥቱ።

ዳዊት እግዚአብሔርን ወደደ የእግዚአብሔርንም ፈቃድ ተከተለ የእግዚአብሔርም ጸላቶች ጸላቶቹ ሁነው ቈጠራቸው። ስለዚህ አዘመተ በከነዐን አገር በዙርያዋም በነበሩ አሕዛብ ሁሉ ላይ። እግዚአብሔርም በጁ ሰጣቸው። የእግዚአብሔርም መንፈስ አደረበት ልቡንም አጸና ለበጎ ነገር ሁሉ በርሱ ነው ሥርዓት ያደረገ ለቤት መቅደስ ለካህናትም ለሌዋውያንም ላዝሚሮችም። የእግዚአብሔርም መንፈስ በልቡ ሰጠው መዝሙራትን ሊያድርግ በመቅደስ ለመዘመር በጊዜ ሁሉ ለእግዚአብሔር። ዳዊትም ለእግዚአብሔር ቤትን ሊሰራ ፈለገ እግዚአብሔር ግን ከለከለው ተስፋ ሲያደርግለት ልጁ ቤትን እንዲሰራ ለእግዚአብሔር ከወግቡም ያ እንዲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ የሰውም ሁሉ መድኃኒት የሚሆን የመንግሥቱም ዙፋን ለዘላለም የሚኖር። ፪ ሳሙኤል ፯ ቍ ፲፪ ፲፫ ፲፬።

ዳሩ ከእግዚአብሔር ፊት ንጹሕ የሚሆን ሰው የለም። ሁላቸው ኃጢአተኞች ናቸው ሁላቸውም በደለኞች አንድ ሳይቀር። ዳዊትም ይህነን ዐውቆ እግዚአብሔርን ኃጢአቱን ሁለግዚኤ አስታወቀ ከመዝሙራቱ እንዲገለጽ። እርሱም ለራሱ በታላቅ ኃጢአት ወደቀ የኡርያስን ምሽት ባትሴባን ባስታት ጊዜ ባልዋንም ባስገደለ ጊዜ። እግዚአብሔር ግን በኃጢአቱ እንዲኖር እንዲጠፋም አልተወውም። ስለዚህም ልቡን መለሰ ሰውነት ንስሓ ወደ መግባት። የዚያን ጊዜም መዝሙር ፶፩ አደረገ። ዳዊት ምሳሌ ሆነ ለምእመናን ሁሉ። እርሱም እንደ ሁላችን ኃጢአተኛ ሁኖ እኛ ሁላችን ከኃጢአታችን ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ እርሱ እንደ ተመለሰ። በእግዚአብሔርም ልናምን ልንታመነውም እርሱም እንዳመነ እንደ ታመነም። እግዚአብሔርንም በፍጹም ልባችን ልንወድ ዳዊት እንደ ወደደ እግዚአብሔርን አምላኩን።

ዳዊትም እጅግ መከራ አገኘ በቤቱ በዘመዱም። አንድ ከልጆቹ ስሙም አምኖን ትእማርን እቱን አስነወራት። ስለዚህ ሁለተኛ ልጁ አቤሴሎም አምኖንን ወንድሙን ገደለ። አቤሴሎምም በኋላ ዐመፀ ጾርም አደረገ ባባቱ በዳዊት ላይ። በዚህም ጾር ዳዊት ለልጁ ሊያዝን ፈለገ ዳሩ ዮኣብ የጭፍራው ሁሉ አለቃ የቱም ልጅ አቤሴሎምን በዛፍ ጫፍ ተሰቅሎ አይቶት ገደለው። ዳዊትስ በዚህ ወደ መንግሥቱ ተመለሰ ዳሩ ለጁ እጅግ ብርቱ አዘን አዘነ። ፵ አመትም ከነገሠ በኋላ መንግሥቱን ለልጁ ለሰሎሞን አሳልፎ ሰጠው እርሱም በረፍት ወዳባቶቹ ተሰብስቦ ሞተ።

ሰሎሞንም በመንግሥቱ መጀመርያ እግዚአብሔር ታየለት እንዴህም ሲል ጠየቀው። ምንድር ትፈልጋለህ ከኔ ልስጥህ። ባለጠግነትን ብትወድ ረጅም ዕድሜንም እሰጥሃለሁ። ወይስ ጥበብን ብልህ ልብንም ብትወድ እሰጥሃለሁ። ሰሎሞንም እንዴህ ብሎ መለሰ። አንተ ላባቴ ለዳዊት ለባርያህ ታላቅ ምህረትን አደረግህ። እርሱ በፊትህ ተመልላልሶ በውነትና በጽድቅ በቅን ልቡም ቸርነትህም ጠበቅህለት ልጅንም ሰጠህው በዙፋኑ ላይ ይቀመጥ ዘንድ አሁን እንደ ሆነ። አሁንም አቤቱ አምላኬ ሆይ ባርያህን አነገሥህ ባባቴ በዳዊት ስፍራ። እኔም ታናሽ ዐሽክር ነኝ መውጣቴንም መግባቴንም የማላውቅ። ባርያህም አንተ በመረጽህው በታላቅ ሕዝብ መኻከል ነው ቍጥር የሌለው ስለ ብዛቱ። ስለዚህም ለባርያህ የሚታዘዘውን ልብ ስጠው እብሕዝብህ ይፈርድ ዘንድ በጎንና ክፉን ነገር ሁሉን ያስተውል ዘንድ። ማን ይችላልና በዚህ ታላቅ ሕዝብ ይፈርድ ዘንድ። ይህ የሰሎሞን ጸሎት እግዚአብሔርን እጅግ ደስ አሰኘው። እግዚአብሔርም አለው። ይህነን ነገር ለምንሃልና ረጅም ዕድሜንም ባለጠግነትንም የጸላቶችህንም ነፍስ አለመንህምና አእምሮን እንጅ ለመፍረድ። ስለዚህ እነሆ እንደ መንገርህ አደረግሁ። እነሆ ጠቢንና ብልህን ልብ ሰጠሁህ። አንተንም የሚመስል በቅድም አልነበረም ካንተም በኋላ አይነሣም። ደግሞ ያለመንሀውን ነገር ሰጠሁህ እርሱም ባለጠግነትና ክብር። እንዳንተ የሚሆን አይገኝም በነገሥታት መኻከል በዘመንህ። በመንገዴም በትመላለስ ሕግጋቴንና ትእዛቴንም ብትጠብቅ አባትህ ዳዊት እንደ ተመላለሰ ሕይወትህንም አስረዝማታለሁ። ፩ መጽሐፍ ነገሥት ፫።

እግዚአብሔርም የሰሎሞንን ልመና ሰምቶ ተስፋውን ጠበቀለት። ጥበብና ብልሃት ሰጠው ለእግዚአብሔር ቤት ይሰራ ዘንድ በየሩሳሌም። ያችም በተፈጸመች ጊዜ ቀደሳት። እግዚአብሄርም ታየ ለርሱ ለሕዝብም ሁሉ በምስጋናው። ምስጋናውም ቤተ መቅደስን መላ። የሰሎሞንም ወሬ ወደ አገር ሁሉ ደረሰ ካገር ሁሉም እጅ መንሻ ሰደደለት። ንግሥተ አዜብም ወሬውን በሰማች ጊዜ ከሩቅ መጣች ትየው ዘንድ ጥበብንም ትሰማ ዘንድ። ዳሩ የሰለሞን ልብ አልጸናም በእግዚአብሔር ያባቱ የዳዊት ልብ እንደ ጸና። ስለዚህም ወዳጅነት አደረገ እግዚአብሔር ከጸላቸው ጣዖታትንም ካመለኩ አሕዛብ ጋራ ከርሳቸውም ሴቶችን ምሽቶቹን አድርግዋቸው አጋባ። የምሽቶቹም ቍጥር ፯፻ ቁባቶቹም ቍጥር ፫፻ ነበር። ምሽቶቹም ልቡን አሳቱ ሊመለስ ከእግዚአብሔር ፍርሃት ጣዖታትንም ለማምለክ። ለጣዖታትም መስጊዶች አሰራ እግዚአብሔርንም ከርሱ ዘንድ ስለ ተቀበለ ቸርነቱ አላመሰገነም አስቈጣው እንጅ። ስለዚህም እግዚአብሔር ተቀየመው በነቢይ በአሂያ አፍ የእሥራኤል ፲ ወገን እንዲያምፁ ይሁዳና ብንያሚን ብቻ እንዲቀሩ ለልጁ ለሮብዓም እንዴሁም ሆነ።

ሰሎሞን ከሞተ ባኋላ እሥራኤል ሁሉ ተሰበሰቡ ልጁን ሮዓምን ያነግሡ ዘንድ። የእሥራኤልም ፲ ወገኖች የዮርብዓም የኔባጥ ልጅን ምክር ሰምተው ለመኑት ግብራቸውን አባቱ ሰሎሞን ያደረገባእችውን ያስቀልላቸው ዘንድ። ሮብዓምም የጠቢባንን የሽማሎቹን ምክር ከሰማ የሕዝብን ልመና ቢፈጽም ነበረ። ዳሮ የሰነፎችን እምካሮች ምክር ሰምቶ የሕዝቡን ግብር በማቅለል ፈንታ ሊያስከብድባቸው ተቃየማቸው። በዚህም ተቈጥተው ፲ ወገን ዐመፁ ዮርብዓምንም ለንጉሣቸው መረጹት ተከተሉትም።

አሁንም የእሥራኤል መንግሥት በ፪ ክፍል ተከፈለች። አንድ ክፍል ይሁዳና ብንያሚን ከሌዋውያን ጋራ የነበሩ የይሁዳ መንግሥት ተባሉ። ሁለተኛም ክፍል እርሱም የቀሩ ፲ ወገኖች የእሥራኤል መንግሥት ተባለች። በመኻከላቸውም ከሮብዓም ጀምሮ እስከ መጨርሻቸው ድረስ ሁለግዜ ጸላትነት ነበረ። በሁለታቸውም ሃይማኖት አነሰ።

ዮርብዓምም ለእሥራኤል ሕዝብ ፪ የወርቅ በሮች አሰራላቸው ያመልክዋቸው ዘንድ። እርሱ ሕዝቡ ሁለግዜ እግዚአብሔርን ለማምለክ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተ መቅደስ እንዳይሄዱ ከርሱም እንዳያምፁ ከይሁዳ መንግሥትም ጋአ እንዳይታረቁ ፈርትዋልና። በዚህ ነገርም የእሥራኤልን መንግሥት ሁሉ አሳተ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ወደ ጣዖታት መለሳቸው። ስለዚህም እግዚአብሔርም ለቤተ መንግሥት መኖርያ አልሰጠም። የዮሮብዓም ልጅ ናደብ የተባለ ፪ አመት ብቻ ከነገሠ በኋላ በዓሣ የአሂያ ልጅ ከይሳኮር ወገን ሽፍጥን አደረገበት ገደለውም የዮርብዓምንም ዘመድ ሁሉን ገደለ አንድ ሳይቀር። እርሱም ነገሠ ፳፬ አመት። ኃጢአቱንም አብዝትዋልና የእሥራኤል መንግሥት በዘመዱ ደግሞ አልኖረም። ልጁም ኤላ ፪ አመት ከነገሠ በኋላ በሎሌው በዘምሪ እጅ ተገድልዋል። ዘምሪም በነገሠ ጊዜ የበዓሣን ዘመድ ሁሉን አጠፋ። እርሱ ግን የሽፍጡን ደመወዜ ቶሎ ተቀበለ። ወታደሮች ሌላውን ንጉሥ መርጸዋልና እርሱም የሠራዊት አለቃ ስሙም ዖምሪ። ዘምሪም ነፍሱን አቃጠለ በሳት። ዖምሪም ከተቀደሙት ነገሥታት ከፋ ጣዖታትን በማምለክ በቤላ ኃጢአትም። እርሱም ሣምራን ከተማውን ሰራ ፲፪ አመትም ከነገሠ በኋላ ሞተ። ልጁም አሐብ ንጉሥ ሆነ በስፍራው።

አሐብም ከሁሉ ከፋ። በዮርብዓምም ጣዖት በበሬ ፈንታ እርሱ ብዔልን የሲዶና ጣዖት ላምላኩ ለእሥራኤልም አምላክ መረጸ አመለከውም። በዘመኑም ኤልያስ የእግዚአብሔር ነቢይ ተነሣ በእግዚአብሔርም ኃይል በጣዖታት ማምለክ ላይ ቀወመ። የአሐብ ምሽት ኢዛቤል ነበረች የሲዶና ንጉሥ ልጅ። እርስዋም ባልዋን አሳተች ለኃጢአት ሁሉ። የእግዚአብሔርንም ነቢያት በዚያ ዘመን በእሥራኤል የነበሩትን ገደለች። የንጉሥ ሎሌ ዖብድዩ እግዚአብሔርን የፈራ ፻ ከእግዚአብሔር ነቢያት ሰውሮ በዋሾች ሸሽጋቸው እንጅ የቀሩት ሁሉ ሞቱ።

ኤልያስም በእግዚአብሔር ኃይል ሰማይን ዘጋ ፫ አመትና ፯ ወር እንዳይዘንም ለመቅሠፍት ስለ ሕዝብና ሰለ ንጉሥ ኃጢአት። አሁንም በኤልያስ ቃል በእግዚአብሔር ኃይልም ዝናም ባለቀ ጊዜ እግዚአብሔር መገበው። በልጆቹ እንኳ ብርቱ ያለ ቍራ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ዕለት ዕለት በጽዋትና በማታ እንጅራና ሥጋ አመጣለት። ወንዝንም አልደረቀም አንድ አመት የሚያህል። የዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ወደ ሰራጵታ በሲዶና አጠገብ ወዳለች ሰደደው ወደ ባልቴቲቱ። ወደ ቤትዋ በደረሰ ጊዜም ውኃና እንጅራ ፈለገ። እርስዋም ውኃውን ስታመጣለት አለችው። ጥቂት ዶቄት በቃ ጥቂት ቅቤም በተርሙዝ ብቻ ቀረልኝ። ጥቂት እንጬትም ለቀምሁ ላሰናድውልን ለኔ ለልጄም በልተን እንሞት ዘንድ። ኤልያስ ግን አላት። በእግዚአብሔር ባምላክሽ ሕይወት። አትፍሪ ሒደሽ እንዳልሁሽ አድርጊ እንጅ። ለኔ በፊት ጥቂት አጋገሪ በኋላም ላንችና ለልጅሽ። እንዴህ ይላልና እግዚአብሔር የእሥራኤል አምላክ። በቃ ያለ ዶቄት አያልም ቅቤም በተርሙዝ አይጐድልም እግዚአብሔር በምር ላይ እስከዚያም ድረስ። እግዚአብሔር በምድር ላይ እስኪያዝንም ድረስ። እርስዋም እንዴህ አደረገች። ኤልያስም እንዳላት ሆነላት። ልጅዋም በኋላ በሞተ ጊዜ ኤልያስ በእግዚአብሔር ኃይል አስነሣው። ከዚያ ወዲያም ኤልያስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ አሐብ ሔደ አሐብንም አዘዘ የእሥራኤልን ሕዝብ ሁሉ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ያከማቻቸው ዘንድ። ከዚያ ሊገለጽ ነበእርና እውነተኛ አምላክ ማነው ወይስ ብዔል ወይስ እግዚአብሔር። አሐብም እንደ ኤልያስ ፈቃድ አደረገ። የእሥራኤልም ወገን ሁሉ በቀርሜሎስ ላይ ተከማቹ ከ፬፻፶ ከብዔል ካህናት ከ፬፻ም ካስተርቴ ካህናትጋራ። ሁላቸውም ባንድ በተሰበሰቡ ጊዜ ኤልያስ ሕዝብን ሁሉን ተናገረ እንዴህ ሲል። እስከ መቼድ ረስ ትዘነብላላችሁ ወደ ሁለት ወገን። እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉት። ብዔል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉት። ሁላቸውም ዝም ባሉ ግዚኤ ኤልያስ እንዴህ ሲል ጨመረ። እኔ ለብቻዬ ቀረሁ የእግዚአብሔር ነቢይ ሁኜ። የብዔል ነቢያት ግን ፬፻፶ ነፍስ ናቸው። አሁንም ፪ በሮች ስጡነ። እርሳቸውም አንድ በሬን ይምረጹ ይክፈሉትም በንጬት ላይም ያኑራት እሳትን ሳያድርጉበት። እኔም ሁለተኛውን በሬን ይዜ በንጬት ላይ አኖረዋለሁ እሳትንም አልጨምርለትም። እላንትም ያምላካችሁን ስም ጽሩ እኔም የእግዚአብሔርን ስም እጸራለሁ። ሰምቶም በሳት የሚመልስ አምላክ እርሱ አምላክ ይሁን። ሕዝብም ሁሉ «እኔህ መልካም ነው» አሉ። ኤልያስም የብዔልን ነቢያት አላቸው። እላንት በርያችሁን በፊት ምረጹ ያምላካችሁንም ስም ጽሩ። እላንት ብዙ ናችሁና። እርሳቸውም እንዴህ አድርገው ባምላካቸው ስም ጸልየው ከስዋት ጀምረው እስከ ቀትር ድረስ ደከሙ። ብዔል ግን አልሰማም። በቀትርም ጊዜ ኤልያስ ሲላገጽባቸው እንዴህ አላቸው። በታላቅ ድምፅ ጽሩ። ብዔል አምላክ ነውና ታላቅ ጌታም ዝቡ ተግባር አለው። ወይስ ቅኔ ያድርጋል ወይስ ምናልባት ወደ መኢዳ ወጣ ወይስ ምናልባት ይተኛል ልታንቁት። እርሱም እንዴህ ሲል እርሳቸው በታላቅ ድምጽ ጮሁ ዘፈኑም በቀራም በብረትም ሥጋቸውን ቈረጡ ደም እስኪፈስ ድረስ። ደግመውም ትንቢትን አደረጉ። ዳሩ ግን ሁሉ በከንቱ ሆነ ድምጽም ወይስ ምላሽ ወይስ መሰመት አልተገኘም። የዚያን ጊዜም ኤልያስ ሕዝብን ሁሉ እንዴህ ሲል ተናገረ። ኑ ሁላችሁ ወደኔ። ሁላቸውም ሲቀርቡ የእግዚአብሔርን የፈረሰውን መሠውያ አበጀ። በዙርያውም እንደ ምድር ተልም መስኖ አስቆፈረ። እንጬትም ደረደረ በላየውም በሬውን ከፍሎ አኖረው በዚአም ላይ ውኃውን አፈሰሰ መስኖ ሁሉ እስኪመላ ድረስ። የዚያን ጊዜም ኤልያስ ወደ መሠውያ ቀርቦ እንዴህም ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር ሆይ የአብርሃም የይስሓቅም የያዕቆብም አምላክ። ዛሬ አስታውቅ አንተ አምላክ እንደ ሆንህ በእሥራኤል እኔም ባርያህ እንደ ሆንሁ ይህነንም ነገር ሁሉ እንደ ትእዛዝህ እንዳደረግሁ። ስማኝ አቤቱ ስማኝ ይህች ሕዝብ ታውቅ ዘንድ አንተ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ሆንህ በኋላም ልባቸውን ልትመልስ። ይህነንም ባለ ጊዜ የእግዚአብሔር እሳት ወደቀ መሥዋዕትንም እንጩእትንም ደንጊያውንም መሬትንም ሁሉን በላ በመስኖም የነበረውን ውኃ ሁሉ ጠጣ። ሕዝብም ሁሉ ይህነን ባዩ ጊዜ በፊታቸው ወድቀው አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ነው። ከዚህም በኋላ ኤልያስ የብዔልን የአስተርቴንም ነቢያት ሁሉ ይዞ አረዳቸው። ወደ ተራራ ራስ ላይም ሒዶ ጸለየ በጸሎቱም ኃይል ሰማይ ተከፈተ ብርቱ ዝናምም ዘነመ። አሁንም የአሐብና የኢዛቤል ልብ ካልበረታ በኃጢአት እርሳቸው ከሕዝባቸው ጋራ በተመለሱ ወደ እግዚአብሔር። ዳሩ ይህ ታላቅ ተአምራት ወደ ልባቸው አልገባም። ኢዛቤልም የኤልያስን ሞት ፈለገች እርሱ ግን ወደ ምድረ እብዳ ሸሸ። ከዚያም የእግዚአብሔር መልአክ ታየለት ለመንገድም አጸናው ፵ ቀንና ፵ ሌሊት ይሔድ ዘንድ ወደ ኮሬብ ተራራ እስኪደርስ ድረስ። ከዚያም እግዚአብሔር ታየለት ፈቃዴንም አስታወቀው። ኤልያስም ተመለሰ ወደ እሥራኤል አገር ኤልሣውንም በእግዚአብሔር ትእዛዝ ቀብቶ ነቢይን አደረገው። የአሐብም ልጅ አሐዝያስ የእሥራኤል ንጉሥ ታሞ ወታደር ሊያዙት በሰደደበት ጊዜ ወደ ንጉሥም በግድ ሊያምጡት እርሱ እሳትን ከሰማይ አውርዶ ገደላቸው። የኤልያስም ጊዜ ሲደርስ እግዚአብሔር በሳት ፈረስና ሠረገላ ወደ ሰማይ ወሰደው ሳይሞት። ሲወጣም ወደ ሰማይ ልብሱን ለኤልሣ አውርዶ ሰደደው ምልክት ይሆንለት ዘንድ መንፈሱ በ፪ ዕፅፍ በኤልሳ ላይ እንዲቀመጥ።

አሐዝያስም ያሐብ ልጅ በሕማሙ ሞተ ኤልያስ እንደ ተነበየለት ዮራምም ወንድሙ ነገሠ በስፍራው። እርሱም እንደ አባቱ እንደ እናቱም የከፋ አልነበረም። የብዔልን ዐምድ ሽሮታልና ዳሩ የዮርብዓምን ኃጢአት ተከተለ። በዘመኑም ኤልሣ ብዙ ተአምራትን አደረገ። እሥራኤል ግን ወደ እግዚአብሔር አልተመለሰም። በኃጢአታቸውም ምክንያት የሶርያ ነገሥታት መጥተውባቸው አስጨነቅዋቸው። እግዚአብሔር ግን ገና በጣም አልጣላቸውም ሶስት ጊዜም ድል አስነሣቸው እርሳቸው ጥቂት በነበሩ ጊዜ በብዙ አሕዛብ ላይ። ኤልሳም ሃዛኤልንም ቀብቶ አነገሠው በሶርያ ላይ ኢዩንም በሥራኤል ላይ።

ኢዩም የአሐብን ወገን ሁሉን ገደለ ኢዛቤልንም የአሐብን ምሽት። እንደ ኤልያስም ትንቢት ውሾች በሉ የኢዛቤልን ሥጋ ለአሐብ በግፍ ባስገዛች በናቡት እርሻ ናቡትን ከገደለች በኋላ። እንዴህ እግዚአብሔር የኃጢአትን ዋጋ ይከፍላል። ኢዩም የብዔልን ካህናትና ነቢያትንም ሁሉ ገደለ የብዔልንም መስጊዶች አፈረሰ። ስለዚህ እግዚአብሔር የእሥራኤልን መንግሥት ሰጠው ለርሱ ለልጆቹም ላራት ትውልድ። ዳሩ ኢዩ ከልቡ እግዚአብሔርን አልፈራ የዮርብዓምን ኃጢአት ተከተለ እንጅ። እንዴሁም ልጄ ዮአኃዝም ልጅ ይሆአሽ የይሆአሽም ልጅ ዮርብዓም የርሱም ልጅ ዘካርያስ። እለዚህ ፬ የኢዩ ትልውድ ነበሩ በእሥራኤል መንግሥት የነገሡ። ሁላቸውም የዮርብዓምን የናባጥ ልጅ መንገዴን ተከተሉ። የእሥራኤልንም ክፋትና ጥፋት አበዙ። ዘካርያስም የዮርብዓም ልጅ ሞተ በሣሉም በሎሌው እጅ። የሣሉም መንግሥት ግን አንድ ወር ብቻ ኖረች። መናሄም የጋዲ ልጅ ገድሎታልና በርሱ ስፍራ ነገሠ ፲ አመት። እክርሱም በኋላ ፈቅህያ ልጁ ፪ አመት ነገሠ። ፈቅህያን ግን ፈቃህ ገደለ ስፍራውም ነገሠ ፳ አመት። በፈቃህም ዘመን ተግለትፈላስር የአሡርያ ንጉሥ አንዱን ታላቅ ክፍል ከእሥራኤል መንግሥት አፈለሰ ወደ አሡርያም ወሰዳቸው። ፈቃህም ሞተ በሆሼዕ በኤላ ልጅ እጅ። ሆሼዕም እብስፍራው ነገሠ። እርሱም ኋለኛ ንጉሥ ነበረ በእሥራኤል ላይ የነገሠ። የእሥራኤል ኃጢአት መልትዋልና እግዚአብሔር ባሡርያውያን እጅ ሰጣቸው። ያሡርያም ንጉሥ ሰልመናስር መጣባቸው ሁላቸውንም የ፲ ወገኖችን ሰዎች ከከናዐን አገር አውጥቶ ወደ አሡርያ ወሰዳቸው። እንዴህም ተጨረሰች የእሥራኤል የ፲ ወገን መንግሥት ባመፃ ትጀምር የነበረች በእግዚአብሔርም ፈንታ ጣዖታትን ያመለከች።

በይሁዳ መንግሥትም ጥቂት ተሻለች። በመኻከልዋም የእግዚአብሔር ቤት ነበረ የእግዚአብሔርም የካህናት ወገን የእግዚአብሔርም ሥርዓት የጣዖታትን ማምለክ ጥቂት የከለከለ። ነገሥታታቸውም ከሮብዓም ጀምረው እስከ ባቢሎን ምርኮ ድረስ እለዚህ ነበሩ። ሮብዓም አቢያምም ኣሣም ዮሣፍጥንም ዮራምም አኃዝያስም ኢዮአስም አማስያስም ዓዛርያስም ስሙ ዖዝያ የተባለ ዮአታምም አሐዝም ሕዝቅያስም ምናሴም አሞንም ዮስያስም ይሆአሐዝም ወንድሙም ዮአቂም የርሱም ልጅ ዮአኪን ያጐቱም ልጅ ጼድቅያስ ሁላቸውም ፲፱ ነገሥታት በ፫፹፯ አመት የነገሡ። እለዚህ ፪ መንግሥቶች የይሁዳ መንግሥትና የእሥራኤል መንግሥት ከተከፈሉ ጀምሮ እስከ ባቢሎን ምርኮ ድረስ። ከለዚህም ፲፱ አሣ ዮሣፍጥም ሕዝቅያስም ዮስያስም በጎች ነበሩ። የቀሩም ልባቸው በጣም አልቀናም ከእግዚአብሔር ጋራ። የሰሎሞንም ኃጢአት በመንግሥታቸው እጅግ ጐዳ። ልጆቻቸው ያባታቸውን የጣዖታትን መምለኩ ተከተሉ። ይህም ክፋት ከቶ በጣም አልቀረም። ዮሣፍጥ እጅግ ደከመ የእግዚአብሔርን ሥርዓት በመንግሥቱ ይመልስ ዘንድ ዮራም ግን ልጁ አባቱ የሰራውን አፈረሰ። ጣዖታትንም ማምለክ ከሁሉ ይልቅ ያበዛ አሐዝ ነው የዮአታም ልጅ የሕዝቂያስም አባት። እርሱም ወዳጅነት አደረገ ከአሡርያ ሕዝብ ከተግለት ፈላስር ከንጉሣቸው ጋራ በሶርያውን ላይ። የሶርያውንም የሰላቶቹን ጣዖታት አመለከ። ሕዝቅያስ ልጁ ግን የእግዚአብሔርን መቅደስ ከፈተ በእግዚአብሔርም ትእዛዛት ተመላለሰ እጅግም አደረገ የታዖታትን ማምለክ ያጠፋ ዘንድ አልተቻለውምም። እርሱም በእግዚአብሔር ታምኖ በአሡርያ ንጉሥ ዐመፃ። ስለዚህም ያሡርያ ንጉሥ መጣበት እግዚአብሔርንም ሰድቦት የይሁዳ መንግሥት ሁሉ እገለብጣለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን በይሳይያስ በነቢይ አፍ የሕዝቅያስን ልብ አጽንቶ መልአኩን ሰደደ የሡርያውያንን ሠራዊት ሁሉ እርሳቸውም ፻፹፭፲፻ ሰዎች በሌሊት የገደላቸው። ንጉሣቸውም ወዳገሩ ወደ አሡርያ ከተመለሰ በኋላ ልጆቹ ገደሉት። የሕዝቅያስ ልጅም ምናሴ እጅግ ክፉ ነበር። እጅግ ንጹሕ ደምም አፈሰሰ በየሩሳሌም። ይሳይያስንም ነቢይን በመጋዝ ቍርጦት እንደ ገደለው ይላሉ አይሁድ። ስለዚህ እግዚአብሔር የባቢሎንን ንጉሥ ሰደደበት በሰንሰለት ያሠረው። ወደ ባቢሎንም የወሰደው። ከዚያም በግዞት ሲሆን በኃጢአቱ ምክንያት አዘነ ወደ እግዚአብሔርም ተመለሰ። ልጁም አሞን ያባቱን ኃጢአቱን ተከትሎ ያባቱን መመለስ አልተከተለም። ስለዚህም ስለ ክፋቱ ሎላልቱ ገደሉት። ልጁ ግን ዮስያስ እጅግ ተጋደለ ሃይማኖትንና የእግዚአብሔርን ፍርሃት ለመመለስ። አገርንም አነሳ ከጣዖታት። እንዴህም አድርጎ የእግዚአብሔርን ቍጣ በይሁዳ ላይ ለዘመኑ ከለከለ። ዳሩ እርሱ ከሞተ በኋላ ጥፋት በይሁዳ አገር ገባ አልጨረሰምም ነቡከድናጸር እስኪመጣ ድረስ። እርሱ የሩሳሌምን አፈረሰ የይሁዳንም ምድር አጠፋ መቅደስንም አፍርሶት ዕቃውን ሁሉን ወደ ባቢሎን ከርሱ ጋራ ወሰደ የይሁዳ ወገንም ሁሉ ከሱ ጋራ ማርኮ ወሰዳቸው።

የባቢሎንም ምርኮ የእግዚአብሔር መቅሠፍት ነበረ በይሁዳ ኃጢአት። እግዚአብሔር በሙሴ አፍ እንዲህ ብሎ ነግርዋቸዋልና። እርሳቸው በእግዚአብሔር መንገድ የሚመላለሱ እንደሆኑ እርሱ ሊጠብቃቸው እንዳለው እርሳቸው ግን መንገዴን ቢተው እርሱም ከፊቱ ቢጣላቸው። እግዚአብሔርም አልደከመም ሕዝቡን በመምከራቸው በመግሠጻቸውም በማስተማራቸውም በነቢያቱ አፍ እርሱ በሰደደላቸው በኃይሉ በመንፈሱም መልተው። እልያ ነቢያትም የተመረጹ ሰዎች ነበሩ። ለእግዚአብሔር ሊመሰክሩ የሕዝብንም የንጉሥንም ኃጢአት ሊጻየፉ የእግዚአብሔርንም ማክበርና እውነተኛውን ሃይማኖት ሊጠብቁ የምእመናንም ልብ በመድኃኒት ተስፋ ሊያጸኑ። እግዚአብሔርም ለሕዝብና ለሰው ሁሉ ገለጻቸው እንደ መለክተኞቹ ምስክራቸውንም አጸና በተአምራትና በትንቢት መንፈስ የሚመጣውን ነገር ተስፋውንና ቅያሜን የተናገሩበት። የትንቢታቸውም ሁሉ ፍጻሜ ክርስቶስ ነበረ የክርስቶስም መንግሥት። የተጻፈውም ትንቢታቸው እግዚአብሔር ስለ ሰው ሁሉ የቀደሰው የጠበቀውም ከሰውም ነገር ለይቶት የእግዚአብሔር ነገር ሁኖ የገለጸው ፲፯ መጻሕፍት ናቸው እሌህ ፲፯ ነቢያት የጻፍዋቸው። ይሳይያስ ኤርምያስ ሕዝቅኤልም ዳንኤልም ሆሴዕም ዮኤልም ዓሞጽም ኦብድያም ዮናስም ሚክያስም ናሆምም እንባቆምም ሰፎንያስም ሐጌም ዘካርያስም መልክያስም። ጴጥሮስም እንዴህ ይላ ስለ ነቢያት። ስለዚህ መድኃኒት ነቢያት ፈለጉ። በዚችም ለላንት በሆነችው ጸጋ ትንቢት ተናገሩ። ስለ ዘመኑም መርምሩ የተናገረባቸውም የክርስቶስ መንፈስ ተቀደመ በክርስቶስ ሕማማት መሰከረ ከዚያ በኋላም ስለ ሚመጣው ክብሩ። ይሹት የነበሩትንም ገለጠላቸው። ለራሳቸው ያገለገሉት አልነበሩምና ለኛ እንጅ። ያነን ስለርሱ ያስተማርዋችሁን በመንፈስ ቅዱስ። ከሰማይ የተላከው መላእክት የወደዱ ያዩት ዘንድ። የጴጥሮስ ፩ መልእክት ም ፩ ቍ ፲ ፲፩ ፲፪።

የባቢሎንም ምርኮ ፸ አመት ኖረ በኋላም እግዚአብሔር ምህረቱን ለሕዝቡ አሳያቸው። የባቢሎን የከለደውያን መንግሥት በአሡርያ መንግሥት ላይ ትነሣ የነበረች አሁን በፋርስ ኃይል ፈረሰች። ቂሮስም የፋስ ንጉሥ በባቢሎን ገብቶ የከለዳውያን መንግሥት አፈረሰ እግዚአብሔር በይሳይያስ በሌሎችም በነቢይቱ አፍ ቀድሞ እንደ ተናገረ። ቄሮስም የይሳይያስን ትንቢት ስለርሱ ሲያይ በእግዚአብሔር አመነ የእግዚአብሔርንም ፍቃድድ ሊፈጽም ብሎ አይሁድን ወዳገራቸው ሊመለሱ ከዚያም መቅደሳቸውን ሊሰሩ አዘዛቸው።

የዚያን ጊዜም ካይሁድ ፩ ክፍል ከካህኑ ከዕዝራ ትእዛዝ በታች ወደ የሩሳሌም ተመለሱ። ከዕዝራ ጋራም ዜሩባቤልና ዮሱዓ ተመለሱ። የቀሩ ግን በባቢሎንና በፋርስ አገር ተቀመጡ እስከ አርተክሰርክሲስና እስከ ደሪዮስ ዘመን ድረስ። የዚያን ጊዜም ነህምያ ወሰዳቸው ወደ የሩሳሌም። በዚያ ዘመንም ከተማና መቅደስ ተሰሩ። የእግዚአብሔርም ነቢያት ሐጌ ዘካርያስም መልክያስም ተነበዩ። እርሳቸውም ኃይለኞች ነቢያት ነበሩ በብሉይ ሥርዓት። ከርሳቸውም በኋላ ነቢይ አልተነሣም ክርስቶስ እስቲመጣ ድረስ።

በዚያ ዘመንም አይሁድ ከፋርስ ነገሥታት በታች ነበሩ። የፋርስ መንግሥት ግን በመቄዶንያ መንግሥት ስትወድቅ ታላቅ እስክንድርም ሲነግሥ ከእስክንድር በታች ሆኑ። እስክንድርም ሲሞት መኳንንቱ ተከፋፈሉ በመንግሥቱ አንዱም አንቲጎኖስ ሶርያን አንዱም ጵቶልሜዋስ ምሥርን ወሰደ ለመግዛቱ። የይሁዳም አገር በመኻከላቸው ተቀምጣ ሁለግዜ ጸብ አደረጉ ስለርስዋ። አንድ ጊዜም ለምሥር ንጉሥ ተገዛች አንድ ጊዜም ለሶርያ ንጉሥ። አንቲዎኻስም የተባለ የሶርያ ንጉሥ ከሰሌውቆስ ዘመድ እጅግ ክፉ አደረገ በይሁዳ። እርሱም በመቅደስ ለጣዖታት ሰገደ የእግዚአብሔርንም ሥርዓት በጣም ማፍረስ ይሻ ነበረ። አይሁድንም ከመገዘር ከለከላቸው። ለጣዖታትም ያልሰገዱትን ገደለ። በዚያ ዘመንም ካይሁድ እጅግ ሞቱ ስለ ሃይማኖታቸው። ብዙም ዐመፁ ከሃይማንቶ ካዱም። የዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ፩ ሰውን አስነሣ ወንድሞቹን ያዳናቸው እርሱም ካህን ምታቲያስ የተባለ። እርሱም በምድረ በዳ ተሸሽጎ ኖረ ብዙ ሰዎችም ከሃይማኖታቸው ያልወደቁ ወደርሱ እርሱም ረዳቸው። እርሱም ከሞተ በኋላ ልጆቹ ይሁዳ መቃቤዎስ ዮናታንም ሲሞንም ተጋደሉ ጾርም አደረጉ ስለ መቅደሳቸው ስለ ሃይማኖታቸውም እግዚአብሔር ር እስኪያድናቸው ድረስ ከአንቲዎኾስ እጅ መንግሥታቸውንም እስኪሰጣቸው ድረስ በይሁዳ አገር ላይ። የሲሞንም ልጅ ዮሐንስ ሂርካኖስ ባገሩ ላይ ነገሠ። ከርሱም በኋላ አሪስቶቡሎስ ፩ አመት ብቻ። እስክንድር ያኔዎስም ተከተለው። እርሱም ሲሞት ምሽቱ አሌክሳንድራ ነገሠች በኋላም ልጆችዋ ሂርካኖስና አሪስቶቡሎስ ስለ መግዛት ተጻሉ እርሱ በርሳቸው። በዚያ ዘመንም የሮሚያ ሰዎች ወደ ይሁዳ አገር ገቡ። ጶምጴዮስም የሮምያ መኰንን ወደ የሩሳሌም ወደ መቅደስም ገባ ዳሩ አልጐዳውም። ሂርካኖስንም ሊቀ ካህናት አደረገው ወንድሙን ግን አሪስቶቡሎስን ማርኮ ወደ ሮሚያ ወሰደው። በዚህ ዘመንም የሄሮድስ ወገን ተነሣ። ሄሮድስም ከኤዶም ከይስሓቅ ልጅ ከያዕቆብ ወንድምም ከትውልዱ ነበረ። ኤዶማውያንም በዮሐንስ ሂርካኖስ ተሸንፈው ካይሁድ ወገን ጋራ አንድ ሆኑ። የሄሮድስም አባት አናቲጰቴር ተንኰለኛና ኃይለኛ ሁንዋልና ከሮምያ መኰንን ጋራ ወዳጀንት አደረገ። በርሳቸውም ኃይል የከበረውን ሹመት አገኘ በይሁዳ። ልጁ ሄሮድስ ግን ከርሱ በለጠ። ከቄሳር ጋራ የነበረለቱን ወዳጅነት አጽንቶ እጅግ ደም አፈሰሰ በይሁዳ ሁሉ ላይ እስኪነግሥስ ድረስ።

በዚህ ጊዜም እግዚአብሔር ዓለምን ሳይፈጥር ለሰው መድኃኒት የቈረጠ ዘመን ተፈጸመ። ዓለም ሁሉ አሁን በመንፈሳዊት ጨለማ ተቀመጠ። አንዳንድም ብቻ ከዚህና ከዚያ ተገኝቶ ተስፋ አደረገ ለመድኃኒት ከኃጢአትና ከሰይጣን ከዘላለምም ፍርድ ዳሩ ይህችን መድኃኒት ያባቶች አለቆች ሁሉ የእግዚአብሔር ባሮችም ሁሉ ነገሥታትና ነቢያት ተስፋ አድርጓት ነበሩ ነቢያትም ፬፻ አመት የሚያህል ዝማሉ። በዚያ ዘመንም የእግዚአብሔር መልአክ ገብርኤል ወዳድን ካህን ወደ ዘካርያስ ተላከ። ዘካርያስም ሽማግሌ ነበረ። ምሽቱም ኤልሳቤጥ ሸመገለች። እርሳቸውም በእግዚአብሔር ፊት ተመላለሱ ያለ ነው ልጅም አልነበረላቸውም። መልአክም ለዘካርያስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ተስፋ አደረገለት ልጅን እንዲወልድ የእግዚአብሔር መለክተኛ የሚሆን ለዓለም መድኅን የሚቀደም መንገዱንም የሚጸርግ የእሥራኤልም ወገን ልባቸውን ወዳምላካቸው የሚመልስ ስሙም ዮሐንስ። ዘካርያስም ስለዚህ ነገር ምልክትን ሲፈልግ መልአክ አለው። አንተ ድዳ ትሆናለህ መናገርም አይቻልህም ይህ ነገር እስከሚሆንበት ቀን ድረስ። አላመንህምና በነገሬ በጊዜው በሚፈጸም። ዘካርያስም ድንገት ድዳ ሆነ። ምሽቱም ኤልሳቤጥ ፀነሰች ሰውነትዋንም ሰውራ ነበረች ፭ ወር እንዲህ ስትል። እንዴህ ሰራብኝ እግዚአብሔር በዚህች እኔን ባየበት እን አሣሬን በሰው ዘንድ ሊዋጣው። በስድስተኛ ወር ተላከ ገብርኤል መልአክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ናዝሬ ወደ ታጨች ቆንጆ ላንድ ሰው ስሙን ዮሴፍ የሚሉት ከዳዊት ወገን። እግዚአብሔር ለዳዊት ተስፋ አስደርግዋልና ያለም መድኃኒት ከወግቡ ይመጣ ዘንድ ግዚኤ እንዳለው። ይህችንም ተስፋ አሁን ፈጸመ። የቆይንጆይቱ ስምም ማርያም ነው። መልአኩም ወደርስዋ በገባ ግዚኤ አለ። ደስ ይበልሽ ጸጋ የመላብሽ ይሆ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው ከሴቶች የተባረክሽ ሆይ። እርስዋም ባየች ጊዜ ደንገጸች ከነገሩ አሰበችም እንዴህ ስትል። ምንድር ነው ይህ ሰላም። መልአክም አላት። አትፍሪ ማርያም ሆይ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋ አግኝተሻልና። እነሆም በሆድ ትፀንሻለሽ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም የሱስ ትይዋለሽ። ይህም ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል እግዚአብሔር አምላክም የዳዊትን ያባቱን ዙፋን ይሰጠዋል በያዕቆብ ወገንም ይነግሣል ለዘላለም። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። ማርያምም አለችው መልአኩን የጌታዬ እናት እነሆ የሰላምሽ ድምፅ በጆሮዬ በሆነ ጊዜ ፅንሱ ተዛልዋልና በደስታ በሆዴ። ብፅዕትም ነሽ ያመንሽ። ላንች የተነገረው ፍጻሜ ይሆንልሻልና ከእግዚአብሔር ዘንድ። ማርያምም አለች። ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። መንፈሴም ደስ ይለዋል በእግዚአብሔር በመድኃኒቴ። የባርያዪቱን መዋርድ አይትዋልና። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ያመሰገኑኛል ትውልድ ሁሉ። ብርቱ ድንቅ በኔ አድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው። ምህረቱም ለልጅ ልጅ ነው ለሚፈቱ። ኃይል አደረገ በክንዴ። ትዕቢተኞችንም በተነ በልባቸው አሳብ። ብርቶችንም አወረደ ከዙፋናቸው። የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው። የተራቡትንም በጎ ነገር አጸገባቸው ባለጠጎችንም ባዶ ሰደዳቸው። እሥራኤልን ባርያውን ረዳው። ምህቱንም አሰበ ላባቶቻችን እንዳለ ላብርሃም ለልጅ ልጁም ለዘላለም። ማርያምም ከኤልሳቤጥ ዘንድ ፫ ወር የሚያህል ተቀመጠች ወደ ቤትዋም ተመለሰች። የኤልሳቤጥም ጊዜ ሲደርስ ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ዮሐንስ ብላ ጸራችው። ዘመዶቻቸውም ሲጠራጠሩ አባቱንም ሲጠይቁ ዘካርያስ ጻፈ አፉንም ከፈተ አለም። ስሙ ዮሐንስ ይሆናል። እግዚአብሔርንም አመሰገነ። አሁንም ዮሴፍ የማርያም እጮኛ እርስዋ እንደ ፀነሰች ሲያይ የመልአክንም ነገር ሳያውቅ ተጠራጥሮ ማርያምን ሰውሮ ሊተዋት አለ። ይህነንም ሲያስብ እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ታየለት አለውም። ዮሴፍ ሆይ የዳዊት ልጅ እጮህን ማርያምን ከመውሰድ አትፍራ። ከርስዋ የሚወለደው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና። ልጅም ትወልዳለች ስሙንም የሱስ ትለዋለች ወገኖቹን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና። ዮሴፍም ከንቅልፉ ተነሥቶ የእግዚአብሔር መልአክ እንደዛው አደረገ። እጮኛውን ማርያምን ወሰዳት አላወቃትም የበኩር ልጅዋን እስክትወልድ ድረስ።

ይህም የክርስቶስ መወለድ በቤተ ልሔም ሆነ። እንዲህ ሁንዋል። አውጉስቶስ የሮምያ ቄሣር ትእዛዝን አወጣ ለመንግሥቱ ሁሉ ሰው ሁሉ በያገሩ ይጻፍ ዘንድ። ስለዚህም ዮሴፍ ደግሞ ተነሣ ከማርያም ጋራ ወደ ቤተ ልሔምም ሔዱ ከዚያ ይጻፉ ዘንድ። እርሳቸውም ከዚያ ሳሉ የሙውለድዋ ዘመን ድረስ። የበኩር ልጅዋንም ወለደች ጠቀለለችውም በከብትም መብልያ ተወችው።ስ ፍራ አልነበረላቸውምና በሚያድሩበት። በዚያች አገር እረኞች ይጠብቁ ነበሩ ይተጉም ነበሩ በየፈንታ የሌት ትጋት ስለ መንጋቸው። እነሆም የእግዚአብሔር መልክተኛ በርሳቸው ዘንድ ቁሞ ነበረ። የእግዚአብሔርም ብርሃን በርሳቸው ወጣ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ። መልአኩም አላቸው። አትፍሪ። እንሆ እኔ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን የምሥራች እነግራችኋለሁና በደስታ። ዛሬ ተወልዳችኋልና መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ በዳዊት አገር። ድንገትም መጡ ከመልአኩ ጋራ ብዙ ከሰማይ ጭፍሮች እግዚአብሔርን ያመሰገኑ እንዴህ ሲሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር በአርያም በምድር ላይም ሰላም። በሰውም በጎ ፈቃድ። እንዴሁም የሱስ ክርስቶስ ተወለደ። እርሱ ያለ ሁሉ ጌታ የእግዚአብሔርም የዘላለም ልጁ አምላክ ከአምላክ ያለ ብርሃንም ከብርሃንም በርሱም ፍጥረት ሁሉ የተፈጠረበት የኛን ጠባይ ተቀበለ በድኅነትም በመከራም ተወለደ። ጳውሎስ እንዴህ ይላልና። የሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን የመሰለ መቅማትን አልቈጠረም ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል። እንገር ግን ራሱን አዋረደ እንደ ባርያም ሆነ እንደ ሰውም መሰለ። የሰውንም ምሳሌ ወሰደ ራሱንም አወረደ። ፊልጵስዮስ ፪ ፯። ደግሞም ይላል። የጌታችንን የየሱስን ክርስቶስን ሰጋ አውቃችኋል። ስለላንተ ተቸገርዋልና እርሱ ባለጠጋ ሲሆን እላንት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ በችጋሩ። ፪ ቆሮንቶስ ፰ ፱። ይህ ነግርም የእግዚአብሔር ልጅ ጠባያችነን እንደ ተቀበለ ቃልም ሥጋ እንደ ሆነ እጅግ ታላቅ ምሥጢር ነው ከሰው አእምሮ ሁሉ የሚያልፍ ሁሉንም ከሚያውቅ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም አይችልም ይህነን ምሥጢር በጣም ያስጠልቅ ዘንድ። ሰውም በከንቱ ይደክማል በዚህ ጥልቅ ገብቶ ቢጠይቅ። አምላክ እንዴት ይሆናል ሰው። እንዴህም ያለ መጠየቅ ለአዳም ልጅ አይገባም። እርሱ አያውቅምና የሰውን ፍጥረት ሰው እንዴት ነው እንዴትም ሆነ። ይልቁንም እንዴት ይችላል ያውቅ ዘንድ እግዚአብሔር እንዴት ህነ ሰው። አብያተ ክርስቲያናትንም ይህነን ምሥጢር ያስጠልቁ ዘንድ በፈተኑ ጊዜ አንድ መምህር እንዴትህ አንድም እንዴህ ብሎ ተናገረ። የምሥቲርን ጥልቅ ግን አላገኙም። አሁንም ትሕትና ካላለቀችባቸው አለማወቃቸውን ባስታወቁ «እኔም አውቀዋለሁ አንተ ግን አታውቀውም» ባላሉ እርሱ በርሳቸው። ያችም ጸላትነት ያችም ሐሜት ፍቅር ሁሉ የጠፋበት እርሱ በርሳቸው መኻከል ከዚህ መከራከር የተነሣች ከእግዚአብሔር ዘንድ አልመጣችም ከሰይታን እንጅ። ዳሩ በዚህ ፈንታ ሌላ መጠየቅ ይገባል። እንዴህ ብለን። በምን ምክንያት አደረገ እግዚአብሔር ይህነን ታላቅ ተአምራት። ፍሬውም ምንድር ነው። ምንድር ይጠቅማል። እኔም ለራሴ ምንድር ላድርግ ይህነን ፍሬ ለነፍሴ እቀምስ ዘንድ። በርሱም እድን ዘንድ።

የክርስቶስም ሥጋ መልበስ ምክንያት እርሱ ያወጣልና እንዴህ ሲል በዮሐንስ ወንጌል ም ፫ ቍ ፲፯። እግዚአብሔር ዓለምን እንዲህ ወድዋልና አንደኛውን ልጁን እስኪለውጥ ድረስ። በርሱ የሚያምን ሁሉ እንዳይጠፋ የዘላለም ሕይወት ትሆንለት ዘንድ እንጅ። ጳውሎስም እንዲህ ይላል ሮሜ ፰ ፫። ለሕግ ኃይል አልነበረላትምና በሥጋ ደክማለችና እግዚአብሔር ልጁን ሰደደ በኃጢአት ሥጋ ምሳሌ ስለ ኃጢአት በኃጢአት ሊፈርድ በሥጋው። የሕግ ጽድቅ በኛ ይፈጸም ዘንድ እንደ ሥጋ ፈቃድ የማንመላለስ እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጅ። ደግሞም ይላል ዕብራውያን ፪ ፲፬። ልጆች በሥጋና በደም ተገኝተዋልና እርሱ ደግሞ ሥጋና ደም ከርሳቸው ጋራ እትከፋፈለ። የሞትን ሥልጣን ያለውን በሞቱ ይሽር ዘንድ። ይፈታም ዘንድ እልያን ከሞት ፍርድ ፍርሃት የተነሣ ተዋርደው የነበሩትን ለባርነት ዕድሜያቸውን ሁሉን።

የሱስ ክርስቶስም ጠባያችነንና ባሕርያችነን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሣ ሰውን ሁሉን ያድን ዘንድ ብሎ በተቀበለ ጊዜ ከእግዚአብሔር ሕግ በታች ወረደ። እንዲህ ብልዋልና መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ ጳውሎስ አፍ። የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ላከ ከሴትም ተወለደ። ከኦሪት በታችም ሆነ። ከኦሪት በታች ያሉትን ይገዛ ዘንድ እኛም የልጅነትን መዝገብ እንወስድ ዘንድ። ገላትያውያን ፬ ፬። ስለዚህም ፰ ቀን ከተወለደ በኋላ ተገዘረ። ስሙም «የሱስ» ማለት የሚረዳ የሚያድንም ተባለ። እርሱም ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስኪሞት ድረስ የእግዚአብሔርን ሕግ በኛ ፈንታ ፈጸመ። እይሕግም መርገም ስለኛ ተሸክሞ አስወገደ። ሰው ሁሉ ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከ ሞቱ ድረስ ከክርስቶስ ጋራ አንድነት ማድረግ ይችል ዘንድ ሕፃናታችንም በርሱ ይቀደሱ ዘንድ።

የማርያምም የመጸነሻዋ ወራት በተፈጸም ጊዜ እርስዋ ከዮሴፍ ጋራ እንደ ሙሴ ሕግ ይዘውት ወጡ ወደ የሩሳሌም በእግዚአብሔር ፊት ያቆሙት ዘንድ። መሥዋዕትንም አቀረቡ በሕግ እንደ ታዘዙ። እነሆም ሰው ነበረ በየሩሳሌም ስምዖን የሚሉት ስሙን። ይህ ሰው ጻድቅ የዋህም ነበረ። እየሥራኤልንም ደስታ አደረ። መንፈስ ቅዱስም ነበረበት። ከመንፈስ ቅዱስም ተገልጾለት ነበረ ሞት እንዳያይ እግዚአብሔር የቀባውን ሳያይ። በመንፈስ ቅዱስም ደረሰ ወደ መቅደስ። አባትና እናቱም ብላቴናውን የሱስን ይዘው በገቡ ጊዜ ያደርጉለት ዘንድ እንደ ሕግ ልማድ። በክንዱ ተሸከመው እግዚአብሔርንም አመሰገነ አለም። ዛሬ ባርያህን ትተዋለህ አቤቱ በሰላም እንደ ነገርህ። ዓይኖቼ አይተዋልና ማዳንህን ያዘጋጅህውን ባሕዛብ ሁሉ ፊት። ብርሃን ሁኖ አሕዛብን ያበራ ዘንድ ለሕዝብህም ለእሥራኤል ክብር ሊሆን።

የዚያን ጊዜም በቤተ ልሔም ሳሉ ሰብአ ሰገል ከምሥራቅ መጡ ወደ የሩሳሌም ኢያሉ። ወዴት ነው አሁን የተወለደ ያይሁድ ንጉሥ ፡ ኰከቡን በምሥራቅ አይተናልና መጽተውንማልና እንስግድለት ዘንድ። ሄሮድስ ንጉሥም ሰምቶ ደነገጸ የሩሳሌምም ሁሉ ከርሱ ጋራ። የካህናትንም አለቆች የሕዝብንም ጻፎች ሁሉን ሰበሰበ ጠየቃቸውም። በወዴት ይወለዳል። ክርስቶስ ብሎ። እርሳቸውም አሉት። በቤተ ልሔም በይሁዳ ዕፃ። እንዴህ ተጽፍዋልና በሚክያስ በነቢይ። አንቺም ቤተ ልሔም የይሁዳ ምድር አታንሺም ከይሁዳ ከተሞች። ካንቺ ይወጣልና ንጉሥ ወንገኖችን እሥራኤልን የሚጠብቅ። ከዚያ በኋላም ሄሮድስ ጸራቸው የሰገልን ሰዎች በስውር ከርሳቸውም ተረዳ የታያቸውን የኰከብን ዘመን። ሰደዳቸውም ወደ ቤተ ልሔም አላቸውም። ሒዱ እጅግም መርምሩ ስለ ተወለደው ሕፃን። ባገኛችሁትም ጊዜ ንገሩኝ እኔም መጥቼ እሰግድለት ዘንድ። እርሳቸውም ከንጉሥ ሰምተው ሔዱ። እነሆም በምሥራቅ ያዩት ኰከብ መራቸው መጽቶ እስኪቆም ድረስ ሕፃን ባለበቱ ላይ ፡ ከዚያም ደርሰው ወደ ቤት ገቡ። ሕፃንንም አገኙት ከናቱ ከማርያም ጋራ። ወድቀው ሰገዱለት። ሣፅናቸውንም ከፈቱ እጅ መንሻንም ሰጡት ወርቅ ዕጣንም ከርቤም። በሕልም ታያቸው ወደ ሄሮድስ እንዳይለሱ። ተመለሱም በሌላ መንገድ ወዳገራቸው። እርሳቸውም ከሔዱ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ታየው ለዮሴፍ በሕልም እንዴህ ሲል። ተነሣ ሕፃኑንይዘህ ከናቱ ጋራ። ወደ ምሥርም ሽሽ። ከዚያም ተቀመጥ እስክነግርህ ድረስ። ሄሮድስ ሕፃንን ይሻዋልና ሊገለው። እርሱም ተነሥቶ ወሰደ ሕፃኑንና እናቲቱን በሌት። ወደ ምሥርም ሔደ ከዚያም ተቀመጠ ሄሮድስ እስኪሞተ ድረስ። ሄሮድስ ግን ባየ ጊዜ የጥበብ ሰዎች እንደ ተሣለቁበት እጅግ ተቈጣ። አሳዶም ገደለ ሕፃናትን ሁሉን በቤተ ልሔምና ባጠገብዋ የነበሩትን ፪ አመት የሆነውን ከዚያም ያነሰውን ከሰብአ ሰገል በጠየቀው ቍጥር። ሄሮድስም በሞተ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ታየ ለዮሴፍ በሕልም በምሥር እንዲህ ሲል። ምድር ሒድ። የሕፃኑን ነፍስ የሚሹ ሙተዋልና። እርሱም ተነሥቶ ወሰደ ሕፃኑንና እናቱን ወደ እሥራኤልም ምድር መጣ። አርኬላዎስም ባባቱ በሄሮድስ ስፍራ በይሁዳ እንደ ነገሠ ሰምቶ ከዚያ እንዳይሔድ ፈራ። በሕልምም ታየው ወደ ገሊላ ምድርም ሔደ በናዝሬትም ተቀመጠ።

የየሱስ ዕድሜም ፲፪ ዓመት በሆነ ጊዜ አባት እናቱም ወጡ ወደ የሩሳሌም በፋሲካ በዓል እንደ ልማዳቸው። የሱስንም ከርሳቸው ጋራ ወሰዱ። ወራቱም በተፈጸመ ጊዜ ሊመለሱ ቀረ ብላቴናው የሱስ በየሩሳሌም ነበሩና ከባልንጅሮቻቸው ጋራ ያለ። ያንድ ቀንም መንገድ ሒደው ፈለጉት ከዘመዶቻቸው ከሚያውቋቸውም ዘንድ። ባላገኙትም ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ሊሹት ተመለሱ። ከ፫ ቀንም በኋላ አገኙት በመቅደስ ተቀምጦ በመምህራን መኻከል ሲሰማቸው ሲጠይቃቸውም። የሰማውም ሁሉ አደነቀ ከማስተዋሉ ከምላሹም የተነሣ። ባዩትም ጊዜ አደነቁ። እናቱም አለቸው። ልጄ ሆይ ለምን እንዴህ አደረግህልነ። እነሆ አባትህ እኔም እሻነህ ተጨንቀን። እርሱ ግን አላቸው። ለምን ትሹኛላችሁ። አታውቁምን እንዲገባ እሆን ዘንድ ላባቲ በሆነው። እርሳቸው ግን አላወቁም ያላቸውን ነገር ከርሳቸውም ጋራ ወረደ ወደ ናዝሬትም መጣ። ለርሳቸውም ይታዘዝ ነበረ። እናቱም ይህነን ነገር ሁሉን ብልብዋ ጠበቀች። የሱስም አደገ በጥበብ በቁመትም በጸጋም በእግዚአብሔር ዘንድ በሰውም ዘንድ። ከዚያም ዘመን ጀምሮ ዕድሜው ፴ ዓመት እስኪሆን ድረስ የሆነለት የግዚአብሔር አላስጻፈልነም። ከርሱም ያልመጣውን ወሬን አንቀበልም።

የሱስም በግልጽ መንገዴን ለማስተማር ሳይነሣ መልክተኛው ዮሐንስ ተነሣ መንገዴን ሊጸርግ ለክርስቶት ቃልም ወደ ሰው ልብ መግባት ሊያበጅለት። ይህችን መጸራቱን ሊፈጽም ብሎ በምድረ በዳ ሰበከ አለም። ንስሓ ግቡ ልባችሁን ለውጡ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና። ማለቱ እንዴህ ነበረ። ልባችሁ የሰውም ሁሉ ልብ በኃጢአት ኑርዋልና የኃጢአትም መውደድ ወደ መንግሥት ሰማያት ከመግባት ይከለክላል። መንግሥተ ሰማያትም እግዚአብሔር የሰውን ልብ ወደ ሚገዛበት የእግዚአብሔርም ፈቃድ ወደ ሚፈጸምበት ሰውም የዘላለም ሕይወትንና ደህንነት ወደ ሚቀምስበት ቀርባለች። የዚህች መንግሥት ንጉሥም መጣ። ተነሡ ተቀበሉት በሃይማኖት ከኃጢአትም ከመርገምም ሽሹ ወደርሱም ሒዱ።

ይህነንም ነገር ሰምተው የቀበሉት ተጠመቁ በዮርዳኖስ ወንዝ። የጥምቀቱም ምሥጢር ይህ ነበረ። ምልክት ነበረ ለልብ መለወጥ። ሰው ኃጢአቱን ለዮሐንስ አስታወቀ ስለርሱም አዝኖ ዮሐንስ ወደ ወንዝ አገባው ከዚያም ከውኃ በታች አወረደው ውኃ በራሱ ላይ እስኪሄድ ድረስ። በኋላምን ወጣ። የሰው መግባ ወደ ውኃ መጠመቁም የሞት ምሳሌ ሆነ። «እንዴሁም የኃጢአት ሰውነት ይሙት» ማለት ነበረ። የሰውም መውጣት ከውኃ እይትንሣኤም የሕይወቱም ምሳሌ ሆነ። «እንዴሁም የበጕነት የእግዚአብሔርም ሰውነት ይነሣ ይድንም» ማለቱ ነበረ።

ብዙ ሰዎችም ወደ ዮሐንስ መጡ ከርሱ ይጠመቁ ዘንድ በዮርዳኖስ ወንዝ። ፈሪሳውያንና ሳዱቃውያን ደግሞ መጡ በመጠመቃቸው በሰው ፊት ክብርን ያገኙ ዘንድ። ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔርን ሕግና ያባቶቻቸውን ሥርዓት በመጠበቅ በሰው ዘንድ ጻድቃን ይባሉ ዘንድ የፈለጉ ሰዎች ነበሩ። ልባቸው ግን ከእግዚአብሔር ራቀ። የእግዚአብሔርን ሕግ የሽማልጎችም ልማድ በሥጋ መጠን ጠበቁ ጸሎታቸውንም ጾማቸውንም ምጽዋታቸውንም በግልጽ አበዙ። በታናሽ በታላቅ ትእዛዝም በታናሽ ግን የሚመጣ እርሱ ከኔ ይበረታል። የጫማውን ጠፍር የማይገባኝ ተጐንብሼ እፈታው ዘንድ። እርሱም ያጠምቃችኋል በመንፈስ ቅዱስና በሳት። መሸን በጁ ያለ አውድማውን የሚያነጻበት። ስንዴውንም ይሰበስባል በጎተራው ገለባውን ግን ያቃጥለዋል በማይጠፋ እሳት።»

አሁንም ደረሰ ያ ቀን እግዚአብሔር በፊት በነቢያት አፍ በትንቢት ተስፋ ስላስደረገ። የሱስ ክርስቶስ ጌታችን በሰው ፊት በግልጽ ለተግባሩ እንዲቀባ በመንፈስ ቅዱስ በርሱም እንዲገለጽ እግዚአብሔር እንደ ሰራው እንዳለም መድኃኒት። የሱስ ወደ ዮርዳኖስ ሔደ ከዮሐንስ ይጠመቅ ዘንድ። ይህችም ጥምቀት የንስሓ መግባት ምልክት ነበረች። የሱስም ሲጠምቅ ነፍሱን ኃጢአተኞች ሁኖ ቈጠረ። አሁንም እርሱ ለራሱ ኃጢአትን ሳያውቅ የኛን ኃጢአት የርሱን ኃጢአት ቆጥሮት በኛ ፈንታ ተጠመቀ። ዮሐንስም ሲያየው አድንቆ አለው። ለኔ ይገባኛል ካንተ እጠመቅ ዘንድ አንተም እንዴት ትመጣለህ ወደኔ። ሊከለክለውም ፈለገ። ዳሩ የሱስ አለው። አሁንስ ተወው። እንዴህ ይገባናልና ጽድቅን ሁሉን እንፈጽም ዘንድ። ጽድቅም ማለት እግዚአብሔር ከሰው ዘንድ የሚፈልገው እግዚአብሔርም በሕጉ እይገለጸውን ፈቃዱን መፈጸም። እንዴሁም ለርክርስቶስ ተገባ በ፲ ትእዛዛት እግዚአብሄር የፈልገውን ተግባር በጣም ሊያደርግ የከለከለውንም ኃጢአት በጣም ሊያድርግ የከለከለውንም ኃጢአት በጣም ሊተው። ይህም ብቻ አይበቃም ነበረ። ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ ከቶ አንድ ሰው አልተገኘም የእግዚብሔርን ትእዛዝ የፈጸመ ኃጢአትንም የተወ። እስከ ፍጻሜ ዓለም ድረስም አንድ አይገኝም የሚፈጽመው ሳይበድል። በዚህም ታላቅ ዕዳ ሆነ በሰው ሁሉ ላይ። ይህነንም ዕዳ ሁሉ ሊከፍል ክርስቶስ መጣ የኃጢአትን ዋጋ በሁሉ ፈንታ ይቀበል ዘንድ ያልተፈጸመም የእግዚአብሔርን ሕግ ይፈጽም ዘንድ በሁሉ ፈንታ እውነተኛ መኻከለኛ ሁኖ በእግዚአብሔርም የተለየውን የሰውን ወገን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋራ ሊያስማማ ልያስታርቅም የአዳምንም ልጅጆች ወደ እግዚአብሔር ሊመልሳቸው። ለዚህች ለመድኃኒታችን ስራ ከእግዚአብሔር አብ ሥልጣን እንደ ተቀበለ አሁን ሊገለጽ ነበረ።

የሱስም በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ። ከተጠመቀም በኋላ ከውኃ ወጣ። እነሆም ሰማይ ተከፈተለት። የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ አየ። በርሱም ተቀመጠ። ከሰማይም ድምፅ መጣ እንዲህ ሲል። «ልጄ ወዳጄ ይህ ነው በርሱ የወደድሁ።» በዚህም ነገር እግዚአብሔር አብ ለልጄ ይመሰክራል። የሰውም መድኃኒት ሁኖ ይቀበለዋል። ለሹመቱም ይቀድሰዋል የቀባውማል። ይህ ነገርም በብዙ ምስክሮች ይጸናል። እንዲህ ይላልና ዳዊት መዝሙር ፵፭ ቍ ፮ ፯። ዙፋንህ አምላክ ሆይ ለዘላለም ነው። የመንግሥትህም በትር የቀና ነው። እውነትንም ወደድህ ዐመፃንም ጸላህ። ስለዚህ እንዳንተ ካሉ ይልቅ። ጳውሎስም ይላል። ይህነን ነገር ይላል ስለ ልጁ። ዕብራውያን ፩ ፰። ደግሞ ይላል ክርስቶስ በትንቢት በይሳይያስ አፍ። ይሳይያስ ፷፩ ፩። የእግዚአብሔር ያምላክ መንፈስ በላየ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቀባኝ። እርሱም ላከኝ ለችጋረኞች የምሥራች እነግር ዘንድ ልባቸው የተሰበሩትንም እፈውስ ዘንድ። የታሠሩትንም በመፍታት ተስፋ አስደርግ ዘንድ። በናዝሬትም በመስጊድ ሁኖ ይህነን ስፍራ በደገመ ጊዜ እንዲህ አለ። ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጀርዋችሁ ተፈጸመ። ሉቃስ ፬ ፳፩። ጴጥሮስም ይላል በማስተማሩ በቆርኔልዮስ ቤት ሳለ። እግዚአብሔር ይህነን የሱስ ናዝራዊውን ቀባ በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም። የሐዋርያት ስራ ፲ ፴፰ ዮሐንስ መጥምቅም ይላል። እግዚአብሔር መንፈሱ ሰፍሮ እንዳልሰጠው። ዮሐንስ ፫ ፴፬ ለዚችም መቅባት ምሳሌ ነበረ በብሉይ ሥርዓት። የእግዚአብሔር ባሮች እርሳቸውም ነገሥታትና ካህናት ነቢያትም ተግባራቸውን ሳይጀምሩ ተቀቡ በተቀደሰች ቅቤ። የሱስ ክርስቶም መኻከለኛችን ንጉሥ ካህንም ነቢይም ባንድ ለመሆን በሰውነቱ ተቀባ። እለዚያም ለሚጠፉ ማገልገል በሚጠፉ ቅቤ። እርሱ ግን ለዘላለም ማገልገሉ በማይጠፋ ቅቤ በመንፈሱ ቅዱስ።

አሁንም ትምህርቱን ሳይገባ መንፈስ ወሰደው ወደ ምደ በዳ ከዚያ ሊፈተን ከዲያብሎስ። ከዚያም ፵ ቀን ፵ ሌሊትም ጹሞ ተራበ። ፈታኝም መጣበት አለውም። እግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆንህ በል እሌህ ደንጎች እንጅራ እንዲሆኑ። እርሱም መለሰለት አለውም። ተጽፍዋል። እብንጅራ ብቻ ሰው እንዳይድን በእግዚአብሔር ቃል ካፉ በምትወጣ እንጅ። ከዚያም ወሰደው ሰይጣን ወደ ቅድስት አገር ወደ የሩሳሌም። በቤተ መቅደስም ጫፍ ላይ አቆመው አለውም። የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆንህ ሰውነትህን ጣል ወደ ታች። ተጽፍዋልና እንዲያዝ መለክተኞቹን ስላንተ በጃቸው እንዲያነሡህ። እግርህ በደንጊያ እንድትሰናከል። የሱስም አለው። ደግሞ ተጽፍዋል። አምላክህን እግዚአብሔርን አትፈታተን። ደግሞ ወሰደው ሰይጣን እጅግ ወደ ረዘመ ተራራ። ያለምንም ሁሉ መንግሥታት ክብርዋንም አሳየው። አለውም። ይህነን ሁሉ እሰጥሃለሁ ለኔ ሰግደህ ብትወደቅ። ከዚያ ወዲያ ክርስቶስ አለው። ራቅ ከኔ አንተ ሰይጣን። ተጽፍዋልና። ለእግዚአብሔር ላምላክህ ስገድ። እርሱም ብቻውን አምልክ። የዚያን ጊዜም ሰይጣን ተወው። እነሆም መላእክት መጡ ሊያገለግሉት ማቲዎስ ፬። በዚህ ነገርም የሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ ሁለተኛ አዳም ሁኖ ይገለጻል መጀመርያ አዳም የበደለውን ለመሻር የመጣ። እግዚአብሔርም መጀመርያውን አዳም ወደ ተድላ ገነት አስቀመጠው ሊሰራው ሊጠብቀው። ከዛፍም ፍሬ ሁሉ ሊበላ አዘዘው መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ በቀር። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አፍርሶ ከዚች አንዲት ዛፍ ግን ቢበላ ሞት ሊሞቱ ነበረ። በዚህ ትእዛዝም እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ቀሊል ነበር። መታዘዝ ብቻ ፈለገ። ሰውም ገና ኃጢአትና ድካም አልነበረበትምና ወደ ኃጢአትም አልዘነበለም። የእግዚአብሔርንም ፍቅር አወቀ ስለዚህ ማሸነፍ ተቻለው። የሱስ ክርስቶስ ግን ከሰማያዊ ገነት መጥቶ መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው መብል የሌለበት። ካራዊትም ጋራ ነበረ ቅዱስ ማርቆስ እንዲል። መጀመርያ አዳምም ልቡ የወደደውን መብል ሁሉ ባገኘው ፈንታ ሁለተኛ አዳም ፵ ቀን ፵ ሌሊትም ጾመ። ጾሙም ብርቱ ነበረ አንዳችን አልቀመሰምና። ሙሴም በውነቱ ፪ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋራ ሲሆን እርሱ ደግሞ ፵ ቀንና ፵ ሌሊት ሳይበላ ሳይጠጣም ይሰነብት ነበረ። ዳሩ እንዲህ አድርጎ አልተራበም እግዚአብሔርን በማየት ጸገበ እንጅ። የሱስ ክርስቶስ ግን በሥጋና በነፍስ አንዳች አልቀመሰም በታም ጾመ እንጅ። ኤልያስም እርሱ ደግሞ ፵ ቀን አርብዓ ሌሊትም ሳይበላ ሳይጠጣም ኑሮ መንገዱን ሔደ በምድረ በዳ ወደ ኮሬብ ተራራ። ዳሩ ኤልያስ መልአክ በሰጠው መብል ኃይል አገኘ ለዚህ መንገድ። የሱስ ክርስቶስ ግን የአዳምን ኃጢአት የሰውንም ሁሉ ምድራዊ መመኘት ሊያስታርቅ ብሎ እንዲህ ያለውን ኃይል አጣ። ምንድር ይላል ጳውሎስ ወደ ዕብራውያን ፬ ፲፭። የካህናት አለቃ የለነምና የማይችል ሕማም ይቀበል ዘንድ ከድካማችን ጋራ። በሁሉ የተፈተነ ነው እንጅ አንደኛ ከኃጢአት በቀር። አሁንም የሱስ ፵ ቀንና ፵ ሌሊት አንዳችን ካልቀመሰ በኋላ ተራበ። የዚያን ጊዜ ሰይጣን ቀረበለት። ይህም በክፉ ጊዜ ነበረ። ሰይጣን ወደ ሄዋ መጣ በገነት እርስዋ ከአዳም ጋራ ስትጸግብ በበጎ ነገር ሁሉ። በዚህ ለፊተኞች ወላጆቻችን ቀሊል የሆነ በሰይጣን ላይ ማሸነፍ ለሁለተኛ አዳም ቸገረ። ዳሩ እርሳቸው ጸግበው ወደቁ። የሱስ ግን ተርቦ አሸነፈ። ሲርብም ፈታኝ ወደርሱ ቀረበ። ምናልባት በብርሃን መልአክ መልክ የሱስ እንዲያውቀው ብሎ። መንገድንም አሳየው ራቡን ለመቍርጥ። «የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆንህ በል እሌህ ደንጎች እንጅራ እንዲሆኑ።» የሱስ ክርስቶስም በውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ። ዳሩ አሁን የትሕትና ጊዜ የመዋረድም ጊዜ ነበረ የልጅነት ጊዜ አይደለም። ስለዚህም አሁን እይደንጊያ መለወጥ በወደደ ያድነን ዘንድ ባልተቻለው። እንዴት አሸነፈ የሱስ ፊታችን። እርሱ መለሰለት አለም። ተጽፍዋል። በንጅራ ብቻ ብሰው እንዳይድን በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጅ ካፉ በምትወጣ። የሱስም «ተጽፍዋል» ሲል የመንፈስን ሰይፍ የእግዚአብሔርን ቃል ያዘ ከርሱም ሰይጣን ይፈራል። ከዚያም ወሰደው ሰይጣን ወደ ቅድስ አገር ወደ የሩሳሌም በቤተ መቅደስም ጫፍ ላይ አቆመው። እብዚህም ይታያል እግዚአብሔር አብ ልጁን እንዴት እጅግ እንደ አዋረደው ከመላእክትም በታች እንደ አደረገው ለሰይጣን አንኳ ኃይል ትቶት በተቀደሰ በየሱስ ስጋ ላይ እንደ ፈቃዱ ሊወስደው ወደ ቤተ መቅደስ ጫፍ ላይ። እንዲህ ይላልና በ፰ መዝሙር። የሰው ልጅ ምንድር ነው ትጐብኘው ዘንድ። ጥቂት አሳነስኸው ከመላእክት። ወደ ዕብራውያንም በ፪ ምዕራፍ ይላል። ከመላእክት ጥቂት የተዋረደው እናያለን እርሱ የሱስ እንደ ሆነ። ሰይጣንም የሱስን አለው። የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆንህ ሰውነትህን ጣል ወደ ታች። ይህም የሰይጣን መፈተን ፪ መክንያት ነበረለት። ፩ ትዕቢትን ሊዘራ በክርስቶስ ልብ እንዴሁም አድርጎ መድኃኒታችነን ሊሽር። ፪ ሊገድለው ሰውነቱን ወደ ታች የጣለ እንደሆነ። ሰይጣንም ክርስቶስ እንዴህ እንዲያደርግ አልተጠራጠረም። በክርስቶስ አሳብ አድርጎበታልና ሰው ቢያዩት ከመቅደስ ራስ ወርዶ እንደ መጣባቸው ወደ ታች ያምኑበት ዘንድ እንዳላቸው። ሰይጣንም እንዴህ ብሎ አሰበ። ክርስቶስ አንድ ጊዜ በኃይሉ ያለ መንገድ በንፋስ እንደ ወጣ ወደ መቅደስ ጫፍ እርሱም አሁን እንዳይጠራጠር ይህ መንገድ በንፋስ አድርጎ እንዲቻለው። መውረዱ ግን ከቶ እንዳይቀር ብሎ ምክሩን ደገፈ በእግዚአብሔር ቃል። የሱስ ክርስትሶ በእግዚአብሔር ቃል እንዲያምን አይትዋልና። እንዴሁም ብሎ ጨመረ። «ተጽፍዋልና። እንዲያዝ መልክተኞቹን ስላንተ በጃቸው እንዲያነሡህ እግርህ እብደንጊያ እንዳትሰናከል።» ይህም ተስፋ ይገኛል መዝሙር ፺፩ ከዚያም ዳዊት ይላል። መልክተኞቹን ስላንተ ያዛልና ይጠብቁህ ዘንድ በመንገድህ ሁሉ በጃቸውም ላይ ያነሡሃል እግርህ በደንጊያ እንዳሰናከል። ሰይጣን ተንኰለኛ ነውና የእግዚአብሔርን ነገር እንዲያው እንደ ተጻፈ አያመሰክረውም እንደ ፈቃዱ እንጅ። አንዲትም እንገር ከዚህች ተስፋ ቈረጠ እርስዋም ይህች ናት። በመንገድህ ሁሉ። የዚህም ማለት ይህ ነው። በእግዚአብሔር ሥርዓት ብትኖር እግዚአብሔርም ባደረገልህ መንገድ ብትሔድ መላእክቱ ይጠብቁሃል። አሁንም የየሱስ ክርስቶስ መንገድ ሰይጣን እንዳሳየው አልነበረም። ስለዚህም የሱስ ይህነን ነገር ለመሻር ሌላውን ነገር ወሰደ እንዴህ ሲል። ደግሞ ተጽፍዋል። አምላክህን እግዚአብሔርን አትፈታተነው። አሁንም ሰይጣን አይቶ የሱስ ብርቱ እንደ ነበረ በትሕትና በመታዘዝም በእግዚአብሔርም ቃል የብርሃን መልአክ መልክ ትቶ እንደ ሰይጣን አደረገ። ወደ ረጅም ተራራ ወስዶት ያለምንም ሁሉ መንግሥታት ክብርዋንም አሳየው አለውም። ይህነን ሁሉ እሰጥሃለሁ ለኔ ሰግደህ ብትወድቅ። ከዚያ ወዲያውም የሱስ አለው። ራቅ ከኔ አንተ ሰይጣን ተጽፍዋልና። ለእግዚአብሔር ላምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻውን አምልክ። እንዴህም የሱስ ሁለተኛ አዳም ሁኖ ሰይጣንን አሸነፈ ሰይጣንም ተወው። እነሆም መላእክት መጡ ሊያገለግሉት። ማቴዎስ ፬።

አሁንም የሱስ ክርስቶስ ማስተማሩን ጀመረ። ወደ ገሊላ አገርም ሒዶ ቅፍርናሆምን መረጸ ሊቀመጥበት። መጀመርያው ቃሉም የዮሐንስ ስብከት ተመሰለ እንዴህ ሲል። ንስሓ ግቡ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና።ድ እቀ መዛሙርቱንም መረጸ ሊከተሉት ቃሉንም ሊዙት ስራውንም ሊያዩ በኋላም መለክተኞቹ ሊሆኑ የወንጌሉን የምሥራች ያወጡ ዘንድ ወደ ዓለም ሁሉ። ሰዎችም ወደርሱ ተሰበሰቡ። ከርሳቸውም ጋራ ወደ ተራራ ወጣ በላይም ተቀምጦ አስተማራቸው እንዴህ ብሎ ሲጀምር። ብፁዓን ናቸው ድኆች በመንፈስ። እምንግሥተ ሰማያት ለርሳቸው ናትና። ‹ድኆችም በመንፈስ› እሌህ ናቸው ከመንፈስ ቅዱስ ተምረው በልባቸው የሚያውቁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውንም በጎ ነገርን ሁሉን እንዳጡ። እምንፈሳዊት ድኅነቱና ችጋሩን የሚያውቅ ሰው ከእግዚአብሔር ይለምናልና የሚለምንም ይቀበላል። ስለዚህም ይጨምራል እንዴህ ሲል። መንግሥተ ሰማያት ለርሳቸው ናትና። ብፁዓን ናቸው የሚያዝኑ (በኃጢአታቸው ምክንያት) እግዚአብሔርን በድለውበታልና። እርሳቸው በወንጌል የምሥራች ደስ ይላቸዋልና ከወንጌል ሲያውቁ እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ሁሉን እንዲያስቀርላቸው። ገሮችም ልባቸው የተዋረዱ ብፁዓን ናእችው ምድርን ይወርሳሉና አሁን በሃይማኖት በኋላም በማየት በተቀደሰች ምድር። ጽድቅንም ተናፍቀው የሚራቡ የሚጸሙም። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ሁነው መቈጠር የሚሹ በእግዚአብሔርም መጽደቅ ከመብላትና ከመጠጥ ይልቅ የሚፈልጉ እርሳቸውም ብፁዓን ናቸው። ይጸግባሉና። የሚሹትን ጽድቅ በክርስቶስ ደም በጣም ያገኙታልና ያለ ምግባር በሃይማኖት ብቻ መሓሮችም ብፁዓን ናቸው። እንደ ጳውሎስ በውነት ማለት የሚችሉ። እኔ ታላቅ ኃጢአተኛ ነኝ ዳሩ ምህረት አገኘሁ ከእግዚአብሔር ይቅር ያለልኝ ኃጢአቴን። እርሳቸውም የእግዚአብሔርን ምህረት የተቀበሉት ምህረትም ለወንድሞቻቸው ሲያሳዩት ብፁዓን ናቸው። እርሳቸውም ምህረት ይደገምላቸዋል። ብፁዓን ናቸው ልባቸው የነጻ በክርስቶስ ደምና በመንፈሱ በሃይማኖት። እርሳቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። ብፁዓን ናቸው በወንጌል የተገኘ ዕርቅ የሚያደርጉ በእግዚአብሔርና በሰው መኻከል በሰዎችም እርሱ በርሳቸው መኻከል። እርሳቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅም የተሳደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት ለርሳቸው ናትና። እላንተ ብፁዓን ናችሁ በሰደብዋችሁ በሳደድዋችሁም ጊዜ። በላያችሁም ክፉን ነገር ሁሉን ባሉ ጊዜ በሐሰት ስለኔ። ደስ ይበላችሁ ሐሴትም አድርጉ። ዋጋችሁ ታላቅ ነውና በሰማያት። እንዲህ አሳድዋልና ነቢያትም በፊታችሁ የነበሩትን።

እንዴህም ብሎ ሲናገር የሱስ ክርስቶስ እንደ ዓለም እምድኃኒትነት ይገለጻል በዓለም ሊፈርድ እንዳልመጣ ዓለም በርሱ ሊድንበት እንጅ። መድኃኒቱን ግን ከልባችን እንሻ ዘንድ እርሱ አይሳየናል እግዚአብሔር ከሰው ሁሉ የሚፈልገውን ነገር የሕግም ፍሳሜ ምንድር ነው። እሱ ያስተምረናል ስድቃችን ከፈሪሳውያን ጽድቅ ባይሻል ወደ መንግሥተ እግዚአብሔር እንዳንገባ። መጽዋትም ቢሆን ጾምም ቢሆን ከልብ ካልወጣ በእግዚአብሔር ፈቃድም ካልተደረገ እንደርሱም ካልሆነ አንዳችን አይጠቅምም። የጸሎትም ሁሉ ምሳሌ እንዴህ ሲል ይሰጠናል። «አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር። ስምህ ይቀደስ። መንግሥትህ ትምጻ። ፈቃድህ በምድር ትሁን እንደ ሆነች በሰማይ። እንጀራችነን የሚያበቃነን ስጠነ ዛሬ። ይቅር በለነ በኛ ያለውን እኛ ደግመን ይቅር እንደምል ለኛ ያለባቸውን። ወደ መፈተንም አታግባን ከክፉ አድነን እንጅ። ያንተ ነውና መንግሥት ኃይልም ምስጋናም ለዘላለም። አሜን» በዚህም ጸሎት የእግዚአብሔር ፈቃድ የሰውም መሻት የእግዚአብሔርም ለሃይማኖትም የሰማይን ተስፋ ሁሉ ይገኝበታል። ለሃይማኖትም የሰማይን መንገድ ያሳያል። ሃይማኖት በመለመን ከእግዚአብሔር ጋራ አንድነት ያደርጋልና።

የሱስ ክርስቶስ ስብከቱን በተራራ ላይ ሲጨርስ ሕዝብ ሁሉ አደነቁ በትምርቱ። ያስተምራቸው ነበረና ሥልጣን እንዳለው እንደ ጻፎችም አይደለም።

ከዚያ ወዲያም ያችን ምድር በትምህርቱ መላ። ድንቅም ተአምራትም አደረገ ለሁሉም በጎ አደረገ በኃጢአታቸውም መዳን የፈለጉትን ሁሉ ወደርሱ ጸራ። በቀንና በሌሊትም አልደከመም መድኃኒታችነን በመስራት። ምሳሌንም ሰጠ ለደቀ መዛሙርቱ ለሚያምኑበትም ሁሉ ፍለጋውን እንከተል ዘንድ። ቍጥራቸውም ከበዛ ከደቀ መዛሙርቱ ፲፪ መረጸ በዓለም ሁሉ ወንጌሉን ያስተምሩ ዘንድ ለታላቅ ስሙም ይመሰክሩ ዘንድ። የ፲፪ ደቀ መዛሙርቱ ስም ይህ ነው። መጀመርያው ሲሞን ጴጥሮስ የተባለ እንድርያስም ወንድሙ። ያዕቆብም የዘብዴዎስ ልጅ ዮሐንስም ወንድሙ። ፊልጶስም። በርተሎሜዎስም። ቶማስም ማቴዎስም አጣሪ። ያዕቆብም የእልፍዮስ ልጅ ልብዴዎስም ተዴዎስ የተባለ። ሲሞንም ቀነናዊ ይሁዳም ያስቆሮቱ እርሱም ደግሞ ያስያዘው። እርሳቸውንም በመምረጽ እንደ እግዚአብሔር ሥርዓት አደረገላቸው ጳውሎስ እንዲል። እዩ እንዴት ተጸራችሁ ወንድሞቼ ሆይ። ከአንተ እጅግ ጠቢባን የለባችሁምና በሥጋ። እጅግም ኃያላን የለባችሁም። እጅግም የዘመድ ታላቅነት የላችሁም። ነገር ግን እግዚአብሔር መረጸ የዚህ ዓለምን ሰነፎች ጠቢባንን በርሳቸው ያሳፈር ዘንድ። የዚህ ዓለምንም ደካሞች መረጸ ኃያላንን ያሳፈር ዘንድ። የዘመድ ታላቅነት የሌላቸውንም። በዚህ ዓለም የተናቁትንም እግዚአብሔር መረጣቸው ያልተቈጠሩትንም የተቈጠሩትንም ከትኑ ያደርግ ዘንድ። እንዳይመካ ከሥጋ ሁሉ በግዚአብሔር ፊት ፩ ቆሮንቶስ ፩ ፳፯ ከ፲፪ ደቀ መዛሙርት ከወንጌል እንዳወቅናቸው አንድ በሥጋ የከበረ አልነበረም። ሲሞን ጴጥሮስና እንድርያስ ወንድሞች ዮሐንስና ያዕቆብም ወንድሞች አፅማጆች ነበሩና። ማቴዎስም አጣሪ ነበር። ያዕቆብም የእልፍዮስ ልጅ ልብዴዎስም በሌላ ሥፍራ ይሁዳ የተባለ ሲሞንም ቀነናዊ በሥጋ የየሱስ ዘመድ ነበሩ። ስለ ኤሎችም አናውቅም ምንድር ነበሩ ወደ የሱስ ሳይመጡ። ስለ አካሔዳቸውም ከወንጌል እናውቃለን ጌታችነን እጅግ እንዳደከሙት በሃይማኖታቸው መጕደል በልባቸውም መክበድ ለማስተዋል። ሥጋዊንም ክብር በመመኘታቸው በሌላ ሥጋዊ ነገርም በጠባያቸው። የሱስ ስንት ጊዜ ገሠጸ ጴጥሮስን። የጴጥሮስን ልብ በውነት ለክርስቶስ ተሰጠ የክርስቶስም መንፈስ በልቡ ሰራ። ዳሩ ኃጢአተኛና ሥጋዊ ጠባዩ ሁልግዜ ወደ ክፉ ዘነበለ በበጎ ነገርም አልጸናም። ክርስቶስ ችሎቱንና ቸርነቱን በመጀመርያ በመርከብ ባሳየው ጊዜ መጽመዱን ሲባርከለት የክርስቶስ መንፈስ ብርሃን ሰደደ ወደ ልቡ እርሱም አለው። አቤቱ ውጣ ከኔ እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝና። ጴጥሮስም በዕድሜ ከቀሩ ደቀ መዛሙርት በለጠ እርሱም ስለዚህ በሌሎች ፈንታ በስማቸውም አንዳንድ ጊዜ ተናገረ። አንድ ጊዜ የሱስ ጠየቃቸው። ምንድር ይሉኛል ሰዎች እኔ ማን እንደሆን። እርሳቸው አሉ። «መጥመቅ ዮሐንስ ነው» የሚሉህ አሉ። እኩሉም ኤልያስ። እኩሉም ኤርምያስ ወይስ ከነቢያት አንድ ነው። የሱስም አሁን ሲላቸው። እላንተስ ምን ትላላችሁ እንደ ሆንሁ። ሲሞን ጴጥሮስ አለው። አንተ ነህ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔል ልጅ የሱስም መለሰ እንዲህም አለው። ብፁዕ ነህ አንተ ሲሞን ሆይ የዮና ልጅ። ሥጋና ደም አልገለጸልህምና ይህነን። ነገር ግን የሰማዩ አባቴ። እኔም እልሃለሁ። አንተ የደንጊያ ሰው ነህ። በዚችም የደንጊያ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ። የገሃነም ደጆችም አይጸኑባትም። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር የምታሥረው በሰማያትም የታሠረ ይሁን። በምድርም የምትፈታው በሰማያትም የተፈታ ይሁን። ከዚያ ወዲያም አዘዘ ደቀ መዛሙርቱን ለማንም እንዳይነገሩ እይሱስ ክርስቶስ እንደ ሆነ። ከዚያም ቀን ጀምሮ ገለጸላቸው የሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ጊዜ እንዳለው ይሔው ዘንድ ወደ የሩሳሌም ከዚያም ብዙ መከራ እንዲቀበል ከሽማግሎች ከካህናትም አለቆች ከጻፎችም። እንዲገሉትም በሶስተኛውም ቀን እንዲነሣ ከሙታን። ጴጥሮስም መለሰለት ይከለክለውም ጀመረ እንዴህ ሲል። አይድረብህ አቤቱ ይህ ይሆንብህ ዘንድ። እርሱም ዙሮ ጴጥሮስን ገሠጸው አለውም። በኋላየ ሒድ አንተ ሰይታን። ዕንቅፋት ሁነህብኛልና። ለእግዚአብሔር የሚሆነውን አታስብምና የሰውን ብቻ አንጅ። ማቲዎስ ፲፯ ፲፫። ይህ ነገርም የእግዚአብሔር ቃል ነው ከርሱም አንዲት ፊደል እንኳ የማይወቅበት ሰማይና ምድር እንስኪያልፍ ድረስ። ይህነንም ነገር የሚለውጠው የሰውንም ትምህርት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚያድርገው ሰው እግዚአብሔርን ያስቈጣል የመድኃኒቱንም ቤት ባሽዋ ላይ ይመሰርታል። እግዚአብሔርም ይፈርድበታል። አሁንም በእግዚአብሔር ፍርሃት በዚህ ነገር ጥቂት እንናገራለን እግዚአብሔር እናስተውለው ዘንድ ጸጋውን በሰጠነ መጠን።

የሱስ ክርስቶስ ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን በጠየቃቸው ጊዜ። ማንው ይላሉ ሰዎች እኔን የሰውን ልጅ። ልባቸውን ይፈትን ዘንድ ሃይማንታቸውንም ያጸና ዘንድ ብሎ ጠየቃቸው። እርሳቸውም እርሱ እንደ ጠየቃቸው መለሱለት አሉም። መጥመቅ ዮሐንስ ነው የሚሉህ አሉ። እኩሉም ኤልያስ። እኩሉም ኤርምያስ ወይስ ከነቢያት አንድ። እንዴህም ያለውን የሌላውን ሰውን ማለት መቀበል ለሃይማኖት አይበቃምና የሱስ ሁለተኛ ጠየቃቸው እንዴህ ሲል። እላንተ ግን ለራሳችሁ። ምን ትላላችሁ እኔ እንደ ሆንሁ። የዚያን ጊዜም ሲሞን መልሰ አለው። አንተ ነህ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ። የሱስም መለሰ እንዲህም አለው። ብፁዕ ነህ ሲሞን ሆይ የዮና ልጅ። «ብፁዕ ነህ» ሲል ማለቱ ይህ ነው። አንተ የነፍስህን መዳን የነፍስህንም ደህንነት ዓለም ሁሉ መስጠት የማይችል በእግዚአብሔር አገኘህ። እንዴህ ይላልና መንፈስ ቅዱስ። ጻድቅ በሃይማኖት ይሐይዋል ሕይወትም የዘላለምም ድህንነት በሃይማኖቱ መጽደቅ ይሆንለታል። የሱስ ክርስቶስ ስሙን ሲሞን የዮና ልጅ ይለዋል። ይህ ሥጋዊ ስሙ ነበረ ካባቱ ከዮና በሥጋ ብቻ ተወልዶ እንደ ተባለ። ዳሩ የዮና ልጅ ሁኖ ወይስ የማንም ልጅ ሁኖ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ባላገኘ ሁለተኛ ካልተወለደ። እንዴህ ይላልና ክርስቶስ ኒቆዲሞስን። ማንም ሁለተኛ ያልተወለደ በኃና በመንፈስ ቀደ እግዚአብሔር መንግሥት አይገባም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነውና ከመንፈስ ግን የተወለደ መንፈስ ነው። በእግዚአብሔር ቃልም ‹ሥጋ› የተባለ ከአዳም ኃጢአት በኋላ ከኃጢአትም በታች ሁኖ በኃጢአትም ረክሶ ስለ ኃጢአትም ከዘላለም ሞት ኵነኔ በታች ያለ ሰው ሁሉ ማለት ነው። የሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ሰውነቱ ‹ሥጋ› ይባላል። ሁለተኛ መወለዳችንም በውኃና በመንፈስ ነው። ሕይወቱም በመንፈስ በውሥጣችን ያለ ሰውነታችን እርሱም ፈቃዳችን መሻታችንም ልባችነም አእምርዋችንም ሁሉ ኃይላችንም ሁሉ ቢለወጥ ቢታደስም የአሮጌ የአዳም ጠባያችን ቢተፋ ያዲስም የክርስቶስ ጠባይ ቢነሣ ከኃጢአትም ሸሽተን ኃጢአትንም ጸልተን ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ ይህ ሁለተኛ ልደት ይባላል። የሥጋዊ የመጀመርያ አዳም ልጆች የሰው ሁሉ አባት የሚሆን በርሱ በሁለተኛ ልደታቸው በመንፈስ የሁለተኛ አዳም ትውልድ የእግዚአብሔርም ልጆች ይሆናሉ። መንፈሳቸው ልባቸውም እርሳቸው ከዚህ በምድር ሲሆኑ ጊዜ ለእግዚአብሔር አንድነት ዕለት ዕለት ይታደሳሉ። ወደ በጕነት ሁሉ ፍጻሜ እስኪደርሱ ድረስ በሰማይ። ሥጋቸው ግን ገና በሞት ፍርድ በታች ሁኖ ወደ መቃብር ሲሔድ ምድራዊ ባሕርዩ በሞት ይጠፋል እስከ ኋለኛ ቀንም ድረስ ያርፋል። የዚያን ጊዜም የሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲያስነሣቸው ብፅዕት ነፍሳቸውም ወደ ሥጋዋ ብትገባ ሥጋቸው ደግሞ የታደሰ ይሆናል ለተመሰነገም ለክርስቶስ ሥጋ ይመሰላል። የዚያን ጊዜም የምእመናን የሁለተኛ ልደታቸው ፍጻሜ ይሆናል ሥጋቸውና ነፍሳቸው ድነው ሲሆኑ ለዘላለም ሕይወት። ይህም ሁለተኛ ልደት በቅን መንገድ ከእግዚአብሔር ይመጣል። እንዴህ ይላልና ዮሐንስ። የሱስ ክርስቶስ እርሱን ለተቀበሉት ሥልጣን ሰጣቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ በስሙ የሚያምኑ። ከደም ያልተወለደ ከሥጋ ፈቃድም ከሰውም ፈቃድ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወልደ። የዮሐንስ ወንጌል ፩ ፲፪ ፲፫። አሁን ም ብንጠይቅ። እግዚአብሔር እንዴት ይወዳል ልጆቹን። ጴጥሮስ መላሽን ይሰጠናል እንዴህ ሲል። አልተወልዳችሁም ከሚጠፋ ዘር ነገር ግን ከማይጠፋ። ከዘላለሙ ከሕያው ከእግዚአብሔር ቃል። ሥጋ ሁሉ እንደ ሣዕር ነውና የሰውም ክብር ሁሉ እንደ ሣዕር አበባ። ሣዕርም ይደርቃል አበባም ይረግፋል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። በወንጌልም የተሰበከላችሁ ነገር ይህ ነው። ፩ ጴጥሮስ ፩ ፳፫። ይህ ነገርም እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር በመንፈሱ በሙሴ በነቢያትም በሐዋርያትም አፍ የተናገረው ወደ ልባችን ቢገባ ሃይማኖትን ይሰራል። እውነተኛ ሃይማኖትም በለዚህ ፫ ክፍል ይኖራል። ፩ የእግዚአብሔርን ነገር ማወቅ። ፪ የእግዚአብሔርን ነገር መቀበል። ፫ ለእግዚአብሔር ነገር መታዘዝ። እለዚህ ፫ ካልተገኙ ሃይማኖትም አይገኝም። ጳውሎስም ይላል። ሃይማኖት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ነገር ነው። ሮሜ ፲ ፲፯። ሃይማኖትም በልባችን ቢኖር ልባችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይለወጥበታል። እንዲህ ይላልና ጴጥሮስ በሐዋርያት ስራ ም ፲፭ ቍ ፱። እግዚአቤር ልባቸውን አነጻ በሃይማኖት።

ይህም ሁለተኛ ልደት በጴጥሮስ ጀመረ። መንፈስ ቅዱስም በልቡ ሃይማኖትን ሰርትዋልና ክርስቶስ እንዳለው ብፁዕ ነህ ሲሞን ሆይ የዮና ልጅ። ሥጋና ደም አልገለጸልህምና ይህነን ነገር። ነገር ግን የሰማዩ አባቴ። አሁንም ይጨምራል። እኔም እልሃለሁ። አንተ ጴጥሮስ ነህ። በዚችም ደንጊያ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃነምም ደጆች አይጸኑባትም። ‹ጴጥሮስ» ማለት በጽርዕ ቋንቋ ‹የደንጊያ ሰው› ነው። «ጴጥራ» ግን ‹ደንጊያ› ማለት ነው። ስለ ሁለተኛ ልደቱ ለሲሞን ለዮና ልጅ አዲስ ስም ይወጣለታል በሰማይ በሕይወት መጽሐፍ የተጻፈ። ይህም ስም ስለ ሃይማኖቱ ‹ጴጥሮስ› ሆነ። ሃይማኖቱ በደንጊያ ላይ ተመስርትዋልና እርሱም ክርስቶስ ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ደንጊያ የተባለ። መዝሙር ፲፲፰ ፳፪። ይሳይያስ ፰ ፲፬። ማርቆስ ፲፪ ፲። ሉቃስ ፳ ፲፯። የሐዋርያ ስራ ፬ ፲፩። ሮሜ ፱ ፴፫። ፩። ጴጥሮስ ፪ ፯። ጳውሎስም ለቤተ ክርስቲያን ይላል። እለንተ የእግዚአብሔር ቤት ናችሁ። ሌላውን መሠረት ይመሠርት ዘንድ ማንም አይችልም ከዚያ ከተመሠረተ በቀር። እርሱም የሱስ ክርስቶስ ነው። ፩ ቆሮንቶስ ፫ ፱ ፲፩። ደግሞም ይላል። ዛሬ እንግዶች መጻተኞችም አይደላችሁም። እላንተ የቅዱሳን አገር ወገን ናችሁ። በሐዋርያትና በነቢያትም መሠረት ተመሠረታችሁ የማዘኑ ደንጊያ እርሱ የሱስ ክርስቶስ የሚሆን። ኤፌሶን ፪ ፲፱ ፳። አሁን የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ አንድ ነውና አልተጸላምም ይህ ነገርም ሊገጠም ነው ከሌላ ከእግዚአብሔር እንገር ሁሉ ጋራ። ከክርስቶስም ጴጥሮስን ሲል። በዚች ደንጊያ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሠርታለሁ ማለቱ ይህ ነው። አንተ ጴጥሮስ ነህ። አሁን ባስታወቅህ በክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅ በሃይማኖትህ ተመሠርተሃልና። አንተም በላየ እንደ ተመሠረትህ እንዴሁም ለሚያምኑብኝ ሁሉ የመድኃኒታቸው መሠረት እሆናለሁ የታመንሁ የጸናሁም። ከገሃነምም ደጆች እጠብቃቸዋለሁ ድልም እሰጣቸዋለሁ በሰይጣንም በኃይላቱም ሁሉ ላይ። የገሃነም ደጆች ማለት የገሃነም ኃይላት ከእግዚአብሔር ከክርስቶስም ከመንግሥቱም ጋራ የሚጸሉ የሰውንም ማጥፋት የሚሹ። እርሳቸውም ጴጥሮስን አንድ ጊዜ ሊያሸንፉት ቀረቡ ፫ ጊዜ ባንድ ሌሊት ክርስቶስን ሲክድ እንዳያውቀው ብሎ። ይህም ኃጢአት ታላቅ ነበር ታናሽም እነ ሆነ የሚል የክርስቶስን ታላቅነት አያውቅም የኃጢአትንም ክፋት ሁሉ አያውቅም። በዚያች ሌሊትም ጴጥሮስ የቤተ ክርስቲያን መሠረት ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ከርሱ ጋራ በጠፋች። ዳሩ እርሱ ባላመነ ጊዜ ክርስቶስ ታመነ። እርሱም ጌታውንና መድኃኒቱን ሲክድ ክርስቶስ ደቀ መዝሙሩን አልካደም። ጴጥሮስንም በመውደድ አልታወከም። ጴጥሮስም ንስሓ ገብቶ በተመለሰ ጊዜ እርሱ በምህረቱ ተቀበለው። ጴጥሮስም የቤተ ክርስቲያን መሠረት በሆነ ቤተ ክርስቲያንም በጴጥሮስ ልታምን ነበረች እርሱንም የመድኃኒትን ተስፋ ልታደርግ ክርስቶንም አይደለም። እየግዚአብሔርም ነገር አሰት ቢሆን። እግዚአብሔር ሰውን ሁለግዜ ይገሥጻልና በሰው እንዳይታመን ብሎ ክብርንም ሁሉ ለእግዚአብሔር ብቻ እንዲሰጥ ኤርምያስ እንዴህ ይላልና። እንዴህ ይላል እግዚአብሔር። ሰው ሁሉ ርጉም ነው በሰው የሚታመን ሥጋውንም እጁን የሚያደርግ በልቡም ከእግዚአብሔር የሚርቅ። ስለዚህም እለዚያ እጅግ ይስታሉ ጴጥሮስ ለራሱ በዚህ ነገር ለቤተ ክርስቲያን ለመሠረት ተደረገ ብለው የሚያስተምሩ። ከሁሉም ይልቅ እለዚያ ይስታሉ የሮሚያ ጳጳሳትን የቤተ ክርስቲያንን መሠረት የሚያደርጉ። በርሳቸው መኻከል ብዙ ይገኛሉና የሰይጣን ባሮች የነበሩ ነፍሳቸውንም ለኃጢአት ሁሉ የሰጡ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት በመስራት ፈንታ። ስለዚህም ያገራችን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ነገር በተቀበለች ጊዜ አሁን ፫፳፬ አመት የሚሆን ከሮምያ ቤተ ክርስቲያን ወጣች። ክርስቶንም ራስዋን ሊቀ ጳጳሳትዋንምሁኖ ተቀበለች። በክርስቶስ ቃልም ተመራች። የክርስቶስ ቃልም እንደ ብሩህ ብርሃን በመኻከላችን ያበራል ወደ እውነትም ሁሉ ይመራናል። በሰይጣንም በገሃነምም ደጆች ሁሉ ላይ ድል ይሰጠናል።

ጌታችንም ጴጥሮስን እንዴህ ሲል ይጨምራል። የመንግሥተ ሰማያትም መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር የምታሥረው በመንግሥተ ሰማያትም የታሠረ ይሁን። በምድርም የምትፈታው በሰማይም የተፈታ ይሁን። በዚህ ነገርም የሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ይናገራል። የሰማይ መክፈቻ ምንድር ነው። ሰው በሃይማኖት ብቻ ወደ ሰማይ ይገባልና ሃይማኖትም የሚደረግበት የሰማይ መክፈቻ ይሆናል። እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ሌላ የለም። በእግዚአብሔር ቃልም እልኃጢአተኞች የእግዚአብሔር ጸጋ የምስራች ተናገረ ቢመለሱ ቢያምኑም። የእግዚአብሔር ቍጣ ግን የዘላለምም ፍርድ ይቃየምላቸዋል ቢያምኑ። አሁንም ክርስቶስ የሰማይን መክፈቻ ሲሰጥ ወንጌልን ለመስበክ ሾመው። የወንጌል ተስፋ የእግዚአብሔርንም ቃል ቅያሜ ሁሉ ለዓለም ይነግር ዘንድ። አሁንም የሚከተል ነገር። «በምድር የምታሥረው በመንግሥተ ሰማያትም የታሠረ ይሁን። በምድርም የምትፈታው በሰማይም የተፈታ ይሁን።» ማለቱም ይህ ነው። በወንጌል ሰብከህ የእግዚአብሔርን ነገር እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ብታስተምር እግዚአብሔር ለማስተማርህ ይመሰክራል ነገርህንም ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ አንድ የሚሆን ያጸናዋል። የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ አንድ ነውና በዚህም ስፍራ ለጴጥሮስ ያለ ክርስቶስ ፈቃድ እንደ ፈቃዱ ሰውን ወደ ማንግሥተ ሰማያት ያገባው ዘንድ ሥልጣን አይሰጥም። በወንጌል እንደ ተገለጸ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ አንጅ። ደቀ መዝሙር እግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ እንጅ። ደቀ መዝሙር ከመምህሩ አይበልጥምና ባርያም ከጌታው አይበልጥም ማቴዎስ ፲ ፳፬። የሱስ ክርስቶስ ጌታችን የቤተ ክርስቲያኑም ሁሉ ጌታ የሐዋርያትም ጌታ እርሱ እውነተኛ ነው የዳዊት መክፈቻ ያለው። እርሱም ቢከፍት ማንም አይዘጋም እርሱም ቢዘጋ ማንም አይከፍትም። የዮሐንስ ራእይ ፫ ፮። የየሱስ ክርቶስም መክፈቻ መንግሥተ ሰማያትን የሚከፍትበት የሚዘጋበትም የተገለጸ በጃችንም ያለ ቃሉ ሁንዋልና።

ክርስቶስም የሰማይን መክፈቻ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ እጅ ሰጠው። ለጴጥሮስ ብቻ ይህች ሥልጣን አልተሰተችምና ለሐዋርያት ሁሉ እንጅ። እንዴህ ይላልና በዮሐንስ ወንጌል ም ፳ ቍ ፳፩። የሱስም አላቸው። ሰላም ለላንት ይሁን። አብ እንደ ላከኝ እንዴሁም እኔ እልካችኋለሁ። ይህነንም ብሎ እፍ አለባቸው አላቸውም። መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአቱንም የተዋችሁለት ቀረችለት። የያዛችሁበትም ሰው ተያዘችበት። በዚህ ነገርም ይገለጻል ወንጌልን ለመስበክ ሰማይንም ለመክፈትና ለመዝጋት እርሱ እጅግ ታላቅ ነገር ነውና መንፈስ ቅዱስ ይፈለጋል ያለርሱም አይሆንም። ስለዚህ ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን ሳይልካቸው የመክፈቻንም ሹመት ሳይሰጣቸው እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱስን ሰጣቸው። ከሐዋርያት ዘመንም በኋላ ይህ ሹመት ወደ ቀሳውስት ወደ ኤጲስቆጶሳትም ወደ ጳጳሳትም በሥርዓት አለፈ። ሁላቸው በኃይላቸው ሁሉ ወንጌልን ሊሰብኩ ናቸውና ሰውንም ሁሉን በክርስቶስ ፈንታ ሊለምኑ። «ከእግዚአብሔር ጋራ ታረቁ» ብለው። ያ መምህር ግን ቄስ ቢሆን ወይስ ኤጲስቆጶስ ወይስ ጳጳስ ወይስ መናክሴም የክርስቶስ መንፈስ የማይኖርበት ቢፈታም ቢገዝትም ዝምብሎ ነው። እርሱ ነውና የክርስቶስ ነገር የሚደርስበት ሲል። ወዮላችሁ እላንት ጻፎች ፈሪሳውያንም ግብዞች። መንግሥተ ሰማያትን ትዘጋላችሁና በሰው ፊት። መንግሥተ ሰማያትን ትዘጋላችሁና በሰው ፊት። እላንተ አትገቡምና የሚገቡትንም ይገቡ ዘንድ አተውም። ማቴዎስ ፳፫ ፲፫። ለቄስም ለመምህርም ሁሉ የእግዚአብሔር ነገር ደረሰ ለሕዝቅኤልም ለነቢይ ያለው። አንተ የሰው ልጅ ሆይ። እኔ ለእሥራኤል ቤት ተመልካች አድርጌ ሾምሁሽ። ካፌ የምትሰማውን ነገር ሁሉን በትእዛዜ ትነግራቸው ዘንድ። እኔም ዐመፀኛውን። አንተ ዓመፀኛ ሆይ ሞት ትሞታለህ ስል። አንተም ይህነን ነገሬን ባትነግረው ዓመፀኛ ባመፃው ይገሠጽ ዘንድ ዓመፀኛስ ባመፃው ምክንያት ይሞታል ደሙን ግን ከጅህ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ዓመፀኛውን ስለ ዓመፃው ብትገሥጸው ከክፋቱ ይመለስ ዘንድ ከክፋቱም ባይመለስ እርሱ ስለ ኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን አዳንህ። ሕዝቅኤል ፴፫ ፰ ፱።

የሱስ ክርስቶስም ጴጥሮስን ከተናገረ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን አዘዘ ለማንም እንዳይናገሩ የሱስ ክርስቶስ እንደ ሆነ። ይህችን ትምርት ለማስተማር ጊዜ ገና አልደረሰምና ክርስቶስ ከሙታን አልተነሣምና። እርሳቸውን ግን የመንግሥተ ሰማያትን ምሥጢር አስተማራቸው። ከዚያ ቀን ጀምሮ ይገልጽላቸው ሆነ የሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ጊዜ እንዳለው ይሄድ ዘንድ ወደ የሩሳሌም ብዙም መከራ እንዲቀበል ከሽማግሎች ከካህናትም አለቆች ከጻፎችም። እንዲገድሉትም በሶስተኛ ቀንም እንዲነሣ። ጴጥሮስም መለሰለት ይከለክለውም ጀመረ እንዴህ ሲል። አይድረስብህ አቤቱ ይህ ይሆንብህ ዘንድ። እርሱም ዙሮ ጴጥሮስን ገሠጸው አለውም። በኋላየ ሒድ አንተ ሰይጣን ዕንቅፋት ሁነህብኛልና። የእግዚአብሔርን ነገር አታስብምና የሰውን ብቻ እንጅ። ይህ የጌታችን ነገር ብርቱ ተግሣጽ ነው ለደቀ እምዝሙሩ የጴጥሮስ ልብ በጣም ገና አልታደሰምና ከኃጢአቱም ጋራ ሊጋደል ነበረ። ባሕርዩም እንዲያው ቀሊል ሁኖ ቶሎ ታወከ ወዴህና ወዲያ። ሰይጣንም ይህነን አውቆ ልቡን እንዲነፋ አፈገ እንደ ስንዴ። ዳሩ ክርስቶስ ስለርሱ ጸለየ ሃይማኖቱ እንዳይጨርስ። ሉቃስ ፳፪ ፴፩። ሰይጣንም አሁን ደግሞ በጴጥሮስ ምክንያት የክርስቶስን ስራ ይሽር ዘንድ ፈተነ። ጴጥሮስ አሁን የክርስቶስን ንቸርነትቀምሶ ወደ ትዕቢት ዘነበለ ራሱንም ወደ ማክብር። ስለዚህም ክርስቶስን ሊመክር ሥልጣን ያለው መሰለው። የክርስቶስም መንገድ በሕማማት በመስቀልም እንደሆነ ሥጋው አልወደደም በክብርና በምድራዊ ምስጋና እንጅ። ስለዚህም ክርስቶስን ሊከለክል ጀመረ። ክርስቶስም በብርቱ ነገር ገሠጸው ልቡን ሊያዋርድ ወደ ትሕትናም ሊወስደው።

የጌታችን ጥበብና ፍቅር ደቀ መዛሙርቱን በመንግሠጽ እጅግ ያስደንቃል። የነፍሳቸው መሻት እንደ ፈለገው እንዲህ አደረገላቸው ሁልጊዜ። ዳሩ መንፈስ ቅዱስ ገና አልፈሰሰባቸውምና ትዕግሥቱን እጅግ ፈተኑ። ይህ ከሌላ ነገር ይልቅ ባንድ ነገር በዛ። በሃይማኖታቸው መጕደል። ኃይሉን ካዩ ፍቅሩንም ካወቁ በኋላ ደግሞ ተጠራጠሩ መከራ ሲመጣ ምናልባት እንዳይረዳቸው። ማርቆስ ፬ ፴፭። ማቴዎስ ፲፮ ፰። ፲፯ ፲፯። ደግሞ ክብርን ስለ መመኘታቸው ደከመ። ማቴዎስ ፳ ፳። ማርቆስ ፱ ፴፫። ስላልተቀደሰም ቍጣቸው። ሉቃስ ፱ ፶፬። ዳሩ እርሳቸው ከልባቸው በክርስቶስ ተጣበቁ ክርስቶስንም ከልባቸው ወደዱት ሁሉንም ትተው እርሱን ተከተሉ። ስለዚህም እርሱ ደግሞ ወደዳቸው ገንዘቡም ሁነው ቈጠራቸው ፍቅሩንም በልባቸው አፈሰሰ። እንፍሱንም ስለርሳችወ ለወጠ። ልቡንም በጣም ከፈተላቸው ወንጌልንም ለመስበክ በመጽራት አከበራቸው። ተስፋም አስደረገላቸው መንፈሱን ይሰድላቸው ዘንድ ከርሳቸውም ጋራ ይኖር ዘንድ ሁለግዜ። መጋደላቸውም በተፈጸመ ጊዜ ይመጣ ዘንድ ወደርሱ ሊወስዳቸው። በፍርድም ቀን በእሥራኤል መፍረዱን ከርሳቸው ጋራ ይከፍል ዘንድ። ማቴዎስ ፲፱ ፳፯። የዮሐንስ ወንጌል ፯ ፷፰። ፲፫ ፩። ፩ ፲፭ ፱። ፲ ፲፪።

ዳሩ የሱስ ክርስቶስ እርሱ እግዚአብሔር በገነት ለአዳምና ለሄዋን ተስፋ ስላስደረገላቸው የሴት ዘር ሁንዋልና የባብ ራስ ለመቀጥቀጥ የመጣ። የባንና የዘሩ ጸላትነት ሁሉ ደረሰበት። ፈሪሳውያንና ሳዱቃውያን ካህናትና ጻፎችም የሕዝብ ሽማግሎች ከሕዝብ ጋራ ጸሎት ሊገድሉትም ፈለጉ። ዳሩ ጊዜው ሳይደርስ አልሆነላቸውም። እንዲሁም ነበሩ ክርስቶ

82 83

ቱ በሲሞን ልጅ አሳልፎ ይሰጠው ዘንድ። የሱስም ባወቀ ጊዜ አብ ሁሉን በጄ እንደ ሰጠው። ከእግዚአብሔርም ዘንድ እንደ መጣ ወደ እግዚአብሔርም እንሒድ። ከራት ተነሣ ልብሱንም አኖረ የሚያብስበትንም ጨርቅ ወሰደ ታጠቀበትም። በመታጠቢያውም ውኃ አፈሰሰ። ያፅብም ጀመረ የደቀመዛሙርቱን እግር። በታጠቀበትም ጨርቅ ያደርቀው ጀመረ ወደ ሲሞን ጴጥሮስም መጣ። ያም አለው። አቤቱ አንተን እግሬን ታፅብልኛለህ። የሱስም መለሰለት አለውም። እኔ የምሰራውን አንተ አታውቀውም ዛሬ። ነገር ግን ኋላ ታውቀዋለህ። ጴጥሮስም አለው። እግሬን አታፅብልኝም ለዘላለም። የሱስም መለሰለት አለውም። ካላፀብሁህ ከኔ ጋራ አንድነት የለህም። ሲሞን ጴጥሮስም አለው። ጌታ ሆይ እግሬን ብቻ አትፅብልኝ እጄንም ራሴንም እንጅ። የሱስም አለው። ሀማም የገባ አይሻም እግሩን ከመታፀብ በቀር። ሁለነተናው ንጹሕ ነውና። እላንተም ንጹሓን ናችሁ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም። ያውቅ ነበረና አሳልፎ የሚሰጠውን ስለዚህም አላቸው። ሁላችሁ ንጽሓን አይደላችሁም። እግራቸውንም አፅቦ ልብሱን ወሰደ። ደግሞም ተቀመጠ አላቸውም። አወቃችሁን ያደረግሁባችሁትን። እላንተ ትሉኛላችሁ መምሕር ጌታም። መልካምም ትላላችሁ እኔ እንዴህ ነኝና። እንኪያስ እኔ ጌታ መምህርም ስሆን ካፀብሁ እግራችሁን። እላንተም ደግሞ ይገባችኋል የባልጀራሁን እግር ታፅቡ ዘንድ እርሱ በርሳችሁ በፍቅርና በትሕትና ታገለግሉ ዘንድ እርሱ እንዳደረግሁ እላንተም ደግሞ ታደርጉ ዘንድ። እውነት እላችኋለሁ። ባርያ ከጌታው አይበልጥም መለክተኛም ከላከው። እላንተም ይህነን ብታውቁ ብፁዓን ናችሁ ብታደርጉት። የዮሐንስ ወንጌል ፲፫። ሴቀመጡም ሲበሉም አለ። እውነት እላችኋለሁ። ከላንተ አንድ አሳልፎ ይሰጠኛል። እጅግም አዘኑ። ከርሳቸውም ኢያንዳንዱ ይለው ጀመር። አንዳች እኔ እሆን አቤቱ። እርሱም መለሰ አለም። እጁን የሚጠልቅ ከኔ ጋራ ወደ ወጹ እቃ እርሱ ያስያዘኛል። የሰው ልጅም ይሔዳል ስለርሱ እንደ ተጻፈ። ነገር ግን ወይለት ለዚያ ሰው በጁ የሚሰጥ የሰው ልጅ። ያ ሰውስ ባይወለድ መልካም ነበረለት። ይሁዳም አሳልፎ የሚሰጠው መለሰ አለውም። አንዳች እኔ እሆን እምምህር ሆይ። አለውም። አንተ አልህ። ማቴዎስ ፳፯ ፳፩።

ጌታችንም የሱስ ክርስቶስ በተያዘበት ሌሊት እንጅራ ወሰደ ቈረሰም ባመሰገነ ጊዜ። አለም እንኩ ብሉም። ይህ ነው ሥጋየ ስለላንተ የሚሰበር። ይህነን አድርጉት ለማስታሰቤ። ስለላንተ የሚሰበር። ይህነን አድርጉት ለመታሰቤያዬ። እንዲሁም ጽዋዑን ወሰደ ራታቸውን ከበሉ በኋላ እንዴህ ሲል። ይህ ጽዋዕ አዲስ ሥርዓት ነው በደሜ። ይህነን አድርጉ በምትጠጡት ጊዜ ለማስታሰቤ። ፩ ቆሮንቶስ ፲፩ ፳፫። እንዴህ አድርጎ የሱስ ክርስቶስ የቁርባንን ሥርዓት ሰራ ለደቀ መዛሙቱ ለምእመናንም ሁሉ ለዘላለም። ጳውሎስም ይላል። ይሀነን እንጅራ ስትበሉት ጊዜ ይህነንም ጽዋዕ ስትጠጡት ጊዜ ሁሉ የጌታን ሞት ተናገሩ እርሱ እስኪመጣ ድረስ። የቍርባንም ምሥጢር እጅግ ታላቅ ነው በውነትም ለሚያምን ሰማይና ምድር በርሱ ይገናኙበታል። እግዚአብሔርና ሰውም አንድነት ያደርጉበታል። ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያኑ አንድ ሥጋ ሁነው ምእመናንም ሁሉ እርሱ በርሳቸው አንድ ላንድ ብልት እንዲሆኑ ይገለጻሉ። ዳሩ ይህ ሁሉ ለሃይማኖት ብቻ ነው። በውነትም የማያምን እንጅራና ወይን ፀጅ ብቻ ይቀምሳል። ለሥጋ አይለወጥምና ለነፍስ ብቻ እንጅ። የነፍስም አፍ እርሱ ሃይማኖት ነው።

ይሁዳም ከክርስቶስ ጋራ ከበላ በኋላ ቶሎ ወጣ። ሌሊትም ሆነ። የሱስ ክርስቶስም ከ፲፩ ደቀ መዛሙርቱ ጋራ ለብቻው ሲቀመጥ ልቡን ከፈተላቸው። አፉም ፈሰሰ በመልካም ነገር ደስ የሚያሰኛቸው ልባቸውንም በሚያጸና በፍቅርና በሃይማኖት ስለሚመጣ መከራና ጭንቀት ሁሉ ክርስቶስ ከርሳቸው ዘንድ ከተለየ በኋላ ለርሳቸው መድረስ ጊዜ ያለው። ይህ ሁሉ ይገኛል በዮሐንስ ወንጌል በ፲፫ ፲፬ ፲፭ ፲፮። ምዕራፍ። ፲፯ ምዕራፍም ከዚህ ይከተል።

ይህንን ነገር ተናገረ የሱስ። ዓይኑንም ወደ ሰማይ ሰቀለ አለም። አባት ሆይ ጊዜ እንሆ ደረሰ። ልጅህን አመስግን ልጅህም ደግሞ ያመሰግንህ ዘንድ። እንዳስገዛሀው በሥጋ ሁሉ ላይ የዘላለምን ሕይወት ይሰጥ ዘንድ ለሰጠህው ሁሉ። የዘላለምም ሕይወት ይህች ናት። ያውቁህ ዘንድ አንተ ብቻህ እውነተኛ አምላክ እንደ ሆንህ የላክሀውንም የሱስ ክርስቶስን። እኔ አመሰገንሁህ በምድር ላይ። የሰጠህኝንም ስራ አድርገው ዘንድ ፈጸምሁ። ዛሬም አመስግነኝ አንተ አባት ሆይ ባንተ ዘንድ ከጥንት ዓለም ሳይፈጠር ወዳንተ ዘንድ በነበረልኝ ምስጋና። ስምህን ገለጽሁ ካለም ለሰጠሀኝ ሰዎች። ላንተ ነብሩ ለኔም ሰጠህኝ። ቃልህንም ጠበቁ። ዛሬም አወቁ የሰጠሀኝ ሁሉ ካንተ ዘንድ እንደ ሆነ። የሰጠህኝን ነገር ሰጥቻቸዋለሁና። እርሳቸውም ተቀበሉ። በውነትም አወቁ እኔ ካንተ ዘንድ እንደ ወጣሁ አንተም እንደ ላክህኝ አመኑ። እኔም ስለርሳቸው እለምናለሁ። ላለም አለምንም ልሰጠህኝ እንጅ። ያንተ ናቸውና ለኔም የሆነ ሁሉ እርሱ ላንተ ነው። ያንተውም እርሱ ለኔ ነው። እኔም በርሳቸው ተመስግኛለሁ ፡ እኔም ወዳንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባቴ ሆይ በስምህ ጠብቃቸው እሌህን የሰጠህኝን። አንድ ይሆኑ ዘንድ አንደኛ። ከርሳቸው ጋራ ሳለሁ በዓለም በስምህ እጠብቃቸው ነበርሁ። እሌህን የሰጠሀኝን ፈጽሜ ጠበቅኋቸው። ከርሳቸውም አንድ የጠፋ የለም ከጥፋት ልጅ በቀር መጽሐፍ ይፈጽም ዘንድ። ዛሬም ወዳንተ እመጣለሁ። ይህነንም ባለም ሁኜ እናገራለሁ ደስታዬ በርሳቸው እንዲፈጸም እኔም ቅላህን ሰጠኋቸው ዓለምም ጸላቸው ካለም አይደሉምና እኔም ካለም እንዳይደለሁ። በውነትህ ቀድሳቸው። ቃልህ እርስዋ እውነት ናትና። ወዳለም እንደ ላክህኝ እኔ ደግሞ ወዳለም እልካቸዋለሁ። ስለርሳቸውም ራሴን እቀድሳለሁ እርሳቸው ደግሞ የተቀደሱ ይሆኑ ዘንድ በውነት። ስለዚህም ብቻ የምለምን አይደለሁም። በቃላቸውም ስለሚያምኑብኝ ሁሉ እንጅ። ሁሉ አንድ እንዲሆኑ። አንተ በኔ እንዳለህ አባት ሆይ እኔም ባንተ። እርሳቸውም ደግሞ አንድ ይሆኑ ዘንድ በኛ። ዓለምም ያምን ዘንድ እንደ ላክህኝ። እኔም የሰጠህኝን ምስጋና ሰጠኋቸው አንድ ይሆኑ ዘንድ እኛም አንድ እንደ ሆነ። እኔ በርሳቸው አንተም በኔ። ባንድ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ ዓለምም ያውቅ ዘንድ እንደ ላክህኝ። እንደ ወደድሃቸውም እኔን እንደ ወደድህኝ። አባት ሆይ እለዚህ የሰጠህኝ እፈልጋለሁ እኔ ወዳለሁበት ዘንድ እርሳቸውም ደግሞ ይኖሩ ዘንድ ከኔ ጋራ። የሰጠኸኝን ክብር ያዩ ዘንድ። አንተ ወደህኛልና ዓለም ሳይፈጠር። ጻድቅ አባት ሆይ ዓለም አያውቅህም እኔ ግን አውቅሃለሁ። እሌህም አወቁ አንተ እንደ ላክህኝ። ስምህንም አስታወቅኋቸው ደግሞም አስታውቀዋቸዋለሁ የወደህኝ ውድ በርሳቸው ይሆን ዘንድ እኔም በርሳቸው።

ይህነንም ብሎ የሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ወጣ የቅድሮንም ወንዝ ተሻገረ ወደ ደብረ ዘይት አጠገብ። የዚያን ጊዜም የሱስ አላቸው። ሁላችሁ ትሰናከሉብኛላችሁ በዚች ሌሊት። ተጽፍዋልና። እረኛውንም እመታለሁ የመንጋውም በጎች ይበተናሉ። በተነሣሁም ጊዜ እቀድማችኋለሁ ወደ ገሊላ። ጴጥሮስም መለሰ አለውም። ሁሉ ቢሰናከሉብህ እኔ ግን አልሰናከልብህም። የሱስም አለው። እውነት እልሃለሁ። በዚች ሌሊት ዶሮ ፪ ጊዜ ሳይጮህ አንተ አስቀድመህ ፫ ጊዜ እንድትክደኝ። ጴጥሮስም አለው። ካንተ ጋራ እሞታለሁ እንጅ አልክድህም ከቶ። እንዴሁም አሉ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ። ከዚያም በኋላ የሱስ ከደቀ መዛሙቱ ጋራ ወዳንድ ጌተሴማኔ ወደሚባል አታክልት ገባ። ደቀ መዛሙርቱንም አለ። ተቀመጡ ከዚህ ሒጄ እስክጸልይ ድረስ ከዚያ። ከርሱ ጋራም ወሰደ ጴጥሮስንና የዘብዴዎስን ልጆች። ያዝንም ይተክዝም ጀመረ አላቸውም። ነፍሴ አዘነች እስከ ሞት ድረስ። ከዚህ ተቀመጡ ከኔም ጋራ ትጉ። ጥቂትም ፈቀቅ አለ። በግምባሩም ሰገደ ኢየጸለየም እንዴህም እያለ። አባቴ ሆይ ይቻል እንደሆንስ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ። ነገር ግን እኔ እንድወድ አይደለም። አንተ እንድትወድ እንጅ። ወደ ደቀ መዛሙርቱም መጣ ተኝተውም አገኛቸው። ጴጥሮስንም አለው። እንዴህ አልቻላችሁም ትተጉ ዘንድ ከኔ ጋራ አንዲት ሰዓት። ጸልዩ ትጉም ወደ ፈተና እንዳትወድቁ። መንፈስ ተዘጋጅትዋል። ሥጋ ግን ደካማ ነው። ደግሞም ሁለተኛ ሔደ ጸለየም እንዴህ ሲል። አባት ሆይ ይህች ጽዋ ሳልጠጣት ከኔ ታልፍ ዘንድ የማይችል እንደሆን ፈቃድህ ትሁን። መጣም ደግሞም ተኝተው አገኛእው። ዓይኖቻቸው በንቅልፍ ከብደው ነበሩና። ተዋቸውና ደግሞ ሔደ ሶስተኛም ጸለየ የቀደመውንም ነገሩን አለ። ከሰማይም መልአክ ለርሱ ታየው ሊያጸናው። እጅግም ተጋደለ ከሞት ጋራ። ይጸልይም ነበር በጽኑ ጻር፡ ወዙም እንደ ደም ነጠብጣብ በምድር ላይ ወረደ። ተነሥቶም ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ አላቸውም። እንግዴህ ተኙ ርፉም። እነሆች ጊዜዪቱ ደረሰች። የሰው ልጅም ይሰጣል በኃጢአተኞች እጅ። ተነሡ እንሒድ። እንሆ አሁን ደረሰ አሳልፎ የሚሰጠኝ።

አይሁድም ወሰደ ጭፍራ ወታደርም ከካህናት አለቆች ከፈሪሳውያንም። ወደዚያም መጡ ፋናና የንጬት መብራት ይዘው ጋሻና ጦርም። እይሱስም ባወቀ ጊዜ የሚመጣበትን ሁሉ ወጣ አላቸውም። ማንን ትሻላችሁ። መለሱለት እሉትም የሱስን የናዝሬቱን። የሱስም አላቸው። እኔ ነኝ። ይሁዳም ያስያዘው ከርሳቸው ጋራ ቁሞ ነበር። እኔ ነኝም ባላቸው ጊዜ ወደ ኋላቸው ተመለሱ በምድር ላይም ወደቁ። ደግሞም ጠየቃቸው እንዴህ ሲል። ማንን ትሻላችሁ። እርሳቸውም አሉ። የሱስን የናዝሬቱን። የሱስም መለሰ አላቸውም። አልኋችሁ። እኔ ነኝ። እኔንም ትሹኝ እንደ ሆናችሁ እለዚህን ተዉ ይሔዱ ዘንድ። አሳልፎ የሰጠም ምልክት ይሰጣቸው ነበር እንዴህ ሲል። የምስመው እርሱ ነው ያዙትም። የዚያን ጊዜም መጣ ይሁዳ ወደ የሱስ አለም። ደህና መምሕር ሆይ። ሳመውም። የሱስም አለው። ወዳጄ ሆይ ለምን ነገር መጣህ። ይሁዳ ሆይ በመሳም የሰውን ልጅ አሳልፈህ ትሰጣለህን። የዚያን ጊዜም መጡ እጃቸውንም ጫኑ በየሱስ ላይ ያዙትም። ሲሞን ጴጥሮስም እጁን ዘረጋ ሰይፉንም መዘዘ የካህናትንም አለቃ ባርያውን መታው። የቅኝ ጆሮውንም ቈረጠው። ከዚያም ባርያ ስም ማልኮስ ነበረ። እይሱስ ግን አለው። ሰይፍህን እምልስ ወዳፎቱ። ሰይፍን የሚመዝ በሰይፍ ይጠፋልና። ወይስ የማልችልን ይመስልሃል እለምን ዘንድ ወዳባቴ ከመላእክት ከ፲፪ ሌኬዎን የሚበዛ ይሰድልኝ ዘንድ። ነገር ግን እንዴት ይፈጸማሉ መሳሕፍት። እንዴህ ይሆን ዘንድ ይገባልና። ጆሮውንም ዳሶ አዳነው። የሱስም አለ ወደርሱ ለመጡት ለካህናት አለቆች ለመቅደስም አዛዦች ለሽማግሎችም። በሌባ እንድትወጡ በሰይፍና በበትር መጣችሁ። ሁለግዜም እኔ ካላንተ ጋራ ነበርሁ በመቅደስ። እጃችሁንም አልዘረጋችሁብኝም። ነገር ግን ይህች ጊዜያችሁ ናት የጨለማውም ሥልጣን። እርሳቸውም ወሰዱት ይዘውትም መጡ ወደ ካህናት አለቃ ቤትም አገቡት። ሲሞን ጴጥሮስም ከርሑቅ ከተለው። ሌላ ደቀ መዝሙርም በካህናት አለቃ ዘንድ የታወቀ ለበረኛዪቱ እንገራት ጴጥሮስንም አስገባው። በረኛዪቱም ጴጥሮስን አለች። አንተም ደግሞ ከዚያ ሰው ደቀ መዛሙርት ወገን ነህ። ያም አለ። እኔ አይደለሁም። ባሮችም ጭፍሮችም እሳት አንድደው ነበሩ ብርድ ነበረና። ይሞቁም ነበሩ። ጴትሮስም ከርሳቸው ጋራ ቁሞ ይሞቅ ነበረ። እይካህናት አለቆች ግን ጻፎችም ሽንጎችም ሁሉ ይሹ ነበሩ በየሱስ ላይ ያሰትን ምስክር ሊገድሉት። አላገኙምም። ብዙም ያሰት ምስክሮች መጡ አላገኙምም። ከዚያ በኋላም ፪ ያሰት ምስክሮች መጡ አሉም። ይህ አለ። ቤተ እግዚአብሔርን አፍርሼ በሶስተኛ ቀን እሰራዋለሁ። የካህናትም አለቃ ተነሣ እንዴሁም አለ። አንዳችን አትመልስምን እሌህ በሚመሰክሩብህ። የሱስም ዝማለ። የካህናት አለቃም መለሰ አለም። እምልሃለሁ በሕያው እግዚአብሔር እንድትነግረን። አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆንህ። የሱስም አለው። አንተ አልህ። ደግሜም እላችኋለሁ። ከዛሬ ጀምራችሁ እንድታዩ የሰውን ልጅ ሲቀመጥ በኃይል ቅኝ ሲመጣም በሰማይ ደመና። የዚያን ጊዜም ልብሱን ቀደደ የካህናት አለቃ እንዴህ ሲል። እነሆ አሁን ሰማችሁ ስድቡን። እንግዴህ ምን ትላላችሁ። እርሳቸው ግን መለሱ እንዴህም አሉ። ይህ ሞት ይገባዋል። የዚያን ጊዜም ተፉበት በፊቱ ጸፉትም ሌሎችም መቱት ፊቱን ሸፍነው እንዴህም አሉ። ንገረነ ክርስቶስ ሆይ ማነው የጻፈህ። ጴጥሮስም በታችኛው ቤት ሳለ ከካህናት አለቃ ባሮች እንዲቱ መጣች። ጴጥሮስንም በሳት ይሞቅ ዘንድ ተቀምጦ ስታየው አስተዋለችው አለችም። አንተም ደግመህ ከናዝሬቱ ከየሱስ ጋራ ነበርህ። እርሱ ግን ካደ እንዲህ ሲል። አላውቀውም አላስተውለውምም አንች የምትዪውን። ሜዳም ወያ ወደ ቤት ደጅ። ዶሮም ጮኸ። ሌላዪቱም ባርያ አየችው ደግማ። ለቆሙትም ትል ጀመረች። ይህም ከርሳቸው ወገን ነው። እርሱ ግን ደግሞ ካደ። ከዚያም የቆሙ ጥቂት ቆይተው ጴጥሮስን አሉት። አንተ በውነት ከርሳቸው ወገን ነህ። አንተም ደግመህ የገሊላ ሰው ነህና። ነገርህም ነገራቸውን ይመስላል። እርሱ ግን ይረግም ይምልም ጀመረ። እኔ አላወቀውም ይህነን ሰው የምትሉትን። ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ዶሮ ጮኸ። ጌታም ተመልሶ ጴጥሮስን ተመለከተ። ጴጥሮስም አሰበ የሱስ ያለውን ነገር። ዶሮ ፪ ጊዜ ሳይጮህ እንድትክደኝ ፫ ጊዜ ወደ ሜዳም ወጣ መራራ ልቅሶም አለቀሰ።

በጸባም ጊዜ ተማከሩ የካህናት አለቆች ሁሉ የሕዝብም ሽማግሎች በየሱስ ላይ ይገድሉት ዘንድ። አሠሩትም ይዘውትም ሔዱ አሳልፈውም ሰጡት ለጴንጤኑ ለጲላጦስ ለሮሜ ሹማቸው። የዚያን ጊዜም ይሁዳ አሳልፎ የሰጠው እንደ ተፈረደበት ባየ ጊዜ ወደ ሽማግሎችም። እንዴህ ሲል። ንጹሕ ደም አሳልፌ በመስጠቴ ክፉ አደረግሁ። እርሳቸውም አሉ። እኛን ምን አግዶነ። አንተ እወቅ። እርሱም ያነን ብር በቤተ መቅደስ ጣለና ሔደ ታንቆም ሞተ። የካህናት አለቆችም ብሩን ወሰዱ እንዴህም አሉ። አይገባነም ወደ እግዚአብሔር ሣፅን ጨምረው ዘንድ። የደም ዋጋ ነውና። ተማከሩም የጭቃ ሰሪ ምድርም ገዙበት ለንግዳ መቃብር። ስለዚህም ያች ምድር የደም መቃብር ተባለች እስከ ዛሬ።

ጲላጦስ ወደ ይሁዳ ወጣ አለም። ምን ኃጢአት ትናገራላችሁ በዚህ ሰው። እርሳቸውም ያጣሉት ጀመሩ እንዴህ ሲሉ። ይህነን አገኘን ሕዝብን ሲገለብጥ። ግብርም እንዳይሰጥ ለቄሳር ይከለክላል እርሱም ክርስቶስ ንጉሥ እንደሆነ ይላል። ይህ ክፉ ካላደረገ ወዳንተ ባላመጣነው። ጲላጦስም አላቸው ውሰዱት እላንት ፍረዱበትም እንደ ሕጋችሁ። አይሁድም አሉ። ለኛ አይገባነም ማንንም እንገድል ዘንድ። ጲላጦስም ደግሞ ገባ ወደ ፍርድ ቤት የሱስንም ጸራ አለውም። አንተን ነህ ያይሁድ ንጉሥ። የሱስም መለሰለት አለውም አንተን ከልብህ ይህነን ትናገራለህ ወይስ ሌሎች ያሉህ ስለኔ። ጲላጦስም መለሰ አለም። በውኑ እኔ አይሁዳዊ ነኝ። ወገኖችህ የካህናትም አለቆች ወደኔ አመጡህ። ምን አድርገሃል። የሱስም መለሰ አለውም። መንግሥቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም። መንግሥቴስ ከዚህ ዓለም ብትሆን ሎላልቴ ይወጉልኝ ነበሩ ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ። አሁንም መንግሥቴ ከዚህ አይደለችም። ጲላጦስም አለው። እንኪያስ አንተ ንጉሥ ነህ። የሱስም መለሰ አለም። አንተ ትላለህ። እኔም በውነት ንጉሥ ነኝ። እኔ ስለዚህ ተወለድሁ ስለዚህም ወደ ዓለም መጣሁ ለውነት እመሰክር ዘንድ። ከውነትም የሆነ ሁሉ ቃሌን ይሰማል። ጲላጦስም አለው። እውነት ምንድር ነው። ይህነንም ብሎ ደግሞ ወጣ ወደ አይሁድ አላቸውም። እኔስ አላገኘሁበትም አንዲት ነገር ስንኳ የሚያስኰንነው። የካህናት አለቆችም እጅግ አጣሉት። ጲላጦስ ግን ደግሞ ጠየቀው እንዴህ ሲል። አንዳች አትመልስምን። እይ ስንት ይመስክሩብሃል። እይሱስ ግን አንዳች አልመለሰለትም ጲላጦስ ደግሞ እስኪደንቅ ድረስ። እርሳቸው ግን ያጸኑ ነበሩ እንዴህ ሲሉ። ሕዝብን አወከ ኢያስተማረ በይሁዳ ሁሉ ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ። ጲላጦስ ግን ገሊላን በሰማ ጊዜ ጠየቀ የገሊላ ሰው እንደ ሆነ ብሎ። ባወቀም ጊዜ ከሄሮድስ ግዛት እንደ ሆነ ወደ ሄሮድስ ሰደደው። እርሱም ደግሞ በየሩሳሌም ነበረ በዚያች ወራት። ሄሮድስም የሱስን ባየ ጊዜ እጅግ ደስ አለው። ከብዙ ዘመን ጀምሮ ይመኝ ነበረና ያየው ዘንድ። እጅግ ነገር በርሱ ስለ ሰማ። ተስፋም ያደርግ ነበረ ታአምራት ያይ ዘንድ እርሱ የማያደርጋትን። እጅግ ነገርንም ጠየቀው እርሱ ግን ምንም አልመለሰለትም። የካህናትም አለቆች ቁመው እጅግ አጣሉት። ሄሮድስም አቃልለው ከሠራዊቱ ጋራ አፌዙበትም። ብልጭልጭ የሚልም ልብስ አለበሱት። መልሶም ወደ ጲላጦስ ሰደደው። ጲላጦስና ሄሮድስም በዚያ ቀን ወዳጆች ሆኑ እርሱ በርሳቸው። ቀድሞ በማኸላቸው ጽል ነበረና። ጲላጦስ ግን ጸራ የካሃንትን አለቆች የሕዝብንም ታላላቆች ከሕዝብ ጋራ። አላቸውም። ይህነን ሰው ወደኔ አመጣችሁት ሕዝብቡን እንዲያውክ። በፊታችሁም እነሆ መረመርሁት ምክንያቱም አላገኘሁትበትም በምታጣሉት ነገር ሁሉ በዚህ ሰው። ሄሮድስ ስንኳ። ወደርሱ ሰድጃችሁ ነበርሁና። እነሆም ያደረገው ነገር የለም ሞት የሚገባበት። እኔም ስለዚህ ቀጥቼ ልስደደው። በየፋሲካ በዓለም ሁሉ ለሹም ልማድ ነበረው ለሕዝብ አንዱን የታሠረውን የወደዱትን ይተውላቸው ዘንድ። የዚያን ጊዜም አንድ የታሠረ ነበረ የታወቀ በረባን የሚባል። እርሳቸውም ተከማይተው ሳሉ አላቸው ጲላጦስ። ማንን ትወዳላችሁ እተውላችሁ ዘንድ በርባንን ወይስ የሱስን ክርስቶስን የሚለውን። ያውቅ ነበረና የካህናት አለቆች በቅናት አሳልፈው እንደ ሰጡት። እርሱም በወንበር ተቀምጦ ሳለ ላከችበት ምሽቱ እንዴህ ስትል። ተጠንቀቅ በዚህ ጻድቅ ክፉ አትስራ። ዛሬ እጅግ መከራ ተቀብያለሁና በሕልሜ ስለርሱ። የካህናት አለቆች ግን ሽማግሎችም ሕዝብን እሺን እንዲሉ አደረጓቸው። ይለምኑ ዘንድ በርባንን ለማዳን ክርስቶስንም ለመግደል። ሹሙም መለሰ እንዴህም አለ። ከሁለቱ ማናቸውን እተውላችሁ ዘንድ ትሻላችሁ። እርሳቸውም አሉ። በርባንን። ጲላጦስም አላቸው። ምን ልስራበት በየሱስ ክርስቶስ በሚባለው። ሁሉም አሉ። ይሰቀል ሹምም አለ። ምን ክፉ አደረገ። እርሳቸው ግን ጩኸት አበዙ እንዴህ ሲሉ። ይሰቀል። ይሰቀል። ጲላጦስም ባየ ጊዜ አንዳች እንዳይረባ። ነገር ግን ሁከት እንዲበዛ ብቻ። ውኃ አመጣ እጁንም ታጠበ በሕዝብ ፊት እንዲህ ሲል። እኔ ንጹሕ ነኝ በዚህ ጻድቅ ደም። እላንተ እወቁ። ሕዝብም ሁሉ መለሱ እንዴህም አሉ። ደሙ በኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን። ጲላጦስም ወደደ ሕዝብን ደስ ያሰኛቸው ዘንድ። በርባንንም ተወላቸው የሱስንም ተገርፎ ይሰቀል ዘንድ ሰጠ። ጭፍሮችም ይዘውት ሔዱ ወደ ፍርድ ቤት ጭፍራንም ሁሉ አከማቹበት። ጲላጦስም ወሰደ የሱስን ገረፈውም። ጭፍሮችም ቃይሐርን አለበሱት የሾህም ዘውድ የሱስን ገረፈውም። ጭፍሮችም ቃይሐርን አለበሱት የሾህም ዘውድ ጐነጐኑ በራሱም ላይ ደፉበት። ሰላምም ይሰጡት ጀመሩ እንዲህ ሲሉ። ደህንነት ትሁንልህ ያይሁድ ንጉሥ ሆይ። ዘንግንም ሰጡ በቅኙ። በጕልበታቸውም ተንበርክከው ሰገዱለት፡ ራሱንም በዘንግ መቱት ተፉበትም ተሣለቁበትም። ጲላጦስ ደግሞ ወደ ሜዳ ወጣ አላቸውም። እነሆ እኔ አወጣላችኋለሁ ሜዳ ታውቁ ዘንድ እንዳላገኘሁበት አንዲት የሚያስኰንነው ምክንያት ስንኳ። የሱስም ወጣ ወደ ሜዳ ወጣ አላችወም። እነሆ እኔ አወጣችኋለሁ ሜዳ ታውቁ ዘንድ እንዳላገኘሁበት አንዲት የሚያስኰንነው ምክንያት ስንኳ። የሱስም ወጣ ወደ ሜዳ የሾህ አክሊልን ቀይ ልብስንም ለብሶ። ጲላጦስም አላቸው። እነሆ ያሰው። ባዩት ጊዜ የካህናት አለቆች ሎላልታቸውም ጮሁ እንዲህ ሲሉ። ስቀለው ስቀለው። ጲላጦስም አላቸው። እላንተ ወስዳችሁ ስቀሉት። እኔ ኃጢአት አላገኘሁበትምና። አይሁድም መለሱለት አሉትም። ሕግ አለነ በሕጋችንም እንደ ተጻፈው ሞት ይገባዋል። ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ አድርጓልና። ጲላጦስም ይህነን ነገር በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ። ደግሞ ገባ ወደ ፍርድ ቤት የሱስንም። «አንተ ከወዴት ነህ» አለው። የሱስ ግን ምላሽ አልሰጠውም ጲላጦስም አለው። አትነግረኝምን። አታውቅምን እንዲቻለኝ እሰቅልህ ዘንድ እተውህም ዘንድ። የሱስም መለሰ አለም። በኔ ባይቻልህ ከሰማይ ካልተሰጠህ። ስለዚህም ላንተ አሳልፎ የሰጠኝ ኃጢአቱ ይበልጣል። ከዚያ ጀምሮ ወደደ ጲላጦስ ይተወው ዘንድ። አይሁድ ግን ይጮሁ ነበሩ እንዴህ ሲሉ። ይህነን ብተወው የቄሣር ወዳጅ አይደለህም። ራሱን ንጉሥ የሚያደርግ ሁሉ የቄሣር ጸላት ነውና። ጲላጦስም ይህነን ነገር በሰማ ጊዜ የሱስን አወጣው ወደ ሜዳ። ወንበርም ተቀመጠ። አይሁድንም አላቸው። እነሆ ንጉሣችሁ። እርሳቸው ግን ጮሁ እንዴህ ሲሉ። አስወግደው ስቀለው። ጲላጦስም አላቸው። ንጉሣችሁንን ልስቀለው። የካህናት አለቆችም መለሱ አሉትም። ንጉሥ የለነም ከቄሣር በቀር። እይዚያን ጊዜም አሳልፎ ሰጣቸው ሊሰቀል። ጭፍሮችም ገፈፉት ያለበሱትን ቀይ ሐር የርሱንም ልብስ አለበሱት። ሊሰቅሉትም ወሰዱት። አንዱንም መንገድ አላፊን ጐተቱት ሲሞን የሚባል የቀሬኑ ከሜዳ ሲመጣ እርሱም የስክንድሮስና የሩፎስ አባት መስቀሉን ይሸከም ዘንድ። ከሕዝብም እጅግ ይከተሉት ነበሩ ሴቶችም ያለቅሱለት የነበሩ። የሱስም ወደርሳቸው ተመለሰ አለም። እላንተ የየሩሳሌም ልጆች ለኔ አታልቅሱልኝ። እንገር ግን አልቅሱ ለራሳችሁ ለልጆቻችሁም። እነኋት ቀን ትመጻለችና የሚሉባት ለመካኖች ምስጋና ይገባቸዋል ላልወለደም ሆድ ላላጠባም ጡት። የዚያን ጊዜም ይጀምራሉ ይሉ ዘንድ ተራሮችን። በላያችን ውደቁ። ኵረፍቶችንም። ድፈኑነ። በርጥብ እንጬት እንዴህ የሚደረግ ከሆነ በደረቀውስ እንዴት ይሆን። ከርሱም ጋራ ደግሞ ሌሎችን ፪ ክፉ ያደረጉ ሊገልዋቸው አወጡ። በደረሱም ጊዜ ጐልጐታ ወደሚሉት ቦታ ትርጓሜውም የራስ አጥንት ቦታ። በከርቤ የተደባለቀ መጣጣ ሰጡ። ቀመሰና እምቢ አለ ሊጠጣ። ከዚያም ሰቀሉት ክፉ አድራጎችንም። አንዱን በቀኙ ሁለተኛውንም በግራው። የሱስንም በመኻከላቸው። መጽሐፍ ሊፈጸም የሚል። ከኃጢኣን ጋራ ተቈጠረ። የሱስ ግን አለ። አባቴ ሆይ ስረይላቸው። የሚያደርጉትን አያውቁምና። ልብሱንም ተካፈሉ ዕፃውም ተጣጣሉበት በነቢይ የተባለ ይፈጸም ዘንድ። ልብሶቼን እሱ በርሳቸው ተካፈሉ በቀሚሴም ዕፃ ተጣጣሉ። ሕዝቡም ቁመው አዩት። በሰቀሉትም ጊዜ ፫ ሰዓት ነበር።

ከዚያም ተቀመጡ የተበቁት። አለቆችም ከሕዝብ ጋራ አፌዙበት እንዲህ ሲሉ። ሌሎቹን አድንዋልና ራሱንም ያድን እርሱ ክርስቶስ እግዚአብሔር የመረጠው ከሆነ። ጭፍራውም ደግሞ ያፌዙበት ነበሩ ወደርሱም ቀረቡ መጣጣም አቀረቡለት እንዲህ ሲሉ። አንተስ ያይሁድ ንጉሥ እንደ ሆንህ ራስህን አድን። ደግሞም ጽፈት በራሱ ላይ ተጻፈ የሞቱን ምክንያት የሚናገር እንዴህ ሲል። ይህ ነው የሱስ የናዝሬቱ ያይሁድ ንጉሥ። ይህነንም ጽፈት ካይሁድ ብዙ አነበቡት የሱስ የተሰቀለበት ስፍራ ቅርብ ነበረና ላገር። ተጽፎም ነበር በብራእሥጥ ልሳን በፅርዕም በሮምም። ያይሁድም ካህናት አለቆች ጲላጦስን አሉት። አትጽፍ እርሱ ያይሁድ ንጉሥ እንደ ሆነ ነገር ግን እርሱ እንዳለ። እኔ ያይሁድ ንጉሥ ነኝ። ጲላጦስም መለሰ አለም። የጻፍሁትን ጻፍሁ። በየሱስ መስቀልም አጠገብ ቁመው ነበሩ እናቱ የናቱም እት ማርያም የቀላዮጳ ምሽት። ማርያምም የመግደላዪት። የሱስም ባየ ጊዜ እናቱን የቆመውንም ደቀ መዝሙሩን የወደደውን። እናቱን አላት። አንች ሴት እነሆት ልጅሽ። ደቀ መዝሙርንም አለው። እነኋት እናትህ። ከያችም ሰዓት ጀምሮ ደቀም መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት። ከክፉ አድራጎችም ከርሱ ጋራ ከተሰቀሉት አንዱ ሰደበው እንዲህ ሲል። አንተስ ክርስቶስ እንደ ሆንህ ራስህን አድን እኛንም። ሁለተኛውም መለሰ ገሠጸውም እንዲህ ሲል። አንተ እግዚአብሔርን አትፈራምን አንተ እንደዚህ ባለ ኩነኔ ሳለህ። እኛስ በውነት ፍዳችነን ተቀበልነ በሚገባነ ብናድርግ። ይህ ግን አንዳች ክፉ አልሰራም። የሱስንም አለው። አስበኝ አቤቱ ወደ መንግሥት በመጣህ ጊዜ። የሱስም አለው። በውነት እልሃለሁ። ዛሬ ከኔ ጋራ እንድትሆን በገነት። ፯ ሰዓትም ጊዜ ነበረ። ጨለማም ሆነ በምድር ላይ ሁሉ እስከ ፱ ሰዓት ድረስ። ፀሓይቱም ጨለመች። በ፱ ሰዓት ጊዜም ጮኸ የሱስ በታላቅ ድምጽ እንዲህ ሲል። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበኽታኒ። ትርጓሜ ይህ የሚሆን። አምላኬ አምላኬ እልምን ተውህኝ። ሕዝብም ከዚያ ከቆሙት ወገን በሰሙ ጊዜ አሉ። ይህስ ኤልያስን ይጸራል። ከዚህም በኋላ የሱስ ባወቀ ጊዜ በመጽሐፍ ያለው ሁሉ እንደ ተፈጸመ አለ። እኔ ተሰማሁ። ከዚያም እቃ ተቀምጦ ነበረ መጻጻ የመላበት። አንድም ከርሳቸው የዚያን ጊዜ ፈጠነ ሰፍነግንም ወሰደ መጻጻም መላበት በዘንግ ላይም አደረጋት። አጠጠውም። ሌሎች ግን አሉ። ተዉት እናይ ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆን። መጣጣውንም በቀመሰ ጊዜ የሱስ አለ። ተፈጸመ። ሁለተኛ ጊዜም በታላቅ ድምጽ ጮኸ እንዴህ ሲል። አባት ሆይ በጅህ መንፍሴን አደራ እሰታለሁ። ይህነንም ብሎ ራሱን ዘነበለ ነፍሱንም ሰጠ። እነሆም የመቅደስ መጋረጃ በሁለት ተቀደደ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ። ምድርም ተናወጸች። ደንጎችም ተሰነጠቁ። መቃብሮችም ተከፈቱ። ብዙም ከቅዱሳን በድኖች የተኙት ተነሡ። ከመቃብራቸውም ወጡ ከትንሣኤው በኋላ። ወደ ቅድስት አገርም ገቡ ለብዞችም ታዩ። የመቶ አለቃም ከርሱም ጋራ የነበሩ የሱስን ሲጠብቁ ባዩ ጊዜ መናወጽን የሆነውንም ሁሉ እጅግ ፈሩ እንዴህ ሲሉ። በውነት ይህ ሰው ጻድቅ የእግዚአብሔርም ልጅ ነበረ። ተከማችተውም የነበሩት ሰዎች ሁሉ ይህነን ሁሉ ባዩ ጊዜ ደረታቸውን ኢየመቱ ተመለሱ። ከሚያውቁትም ሰዎች ርቀው ቁመው ነበሩ። ሴቶችም ይከተሉት የነበሩ ከርሱ ጋራ ከገሊላ ይህነን ያዩ ነበሩ። ከርሳቸውም ማርያም መግደላዊት ማርያምም የያዕቆብ የዮሴም እናት የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት። አይሁድ ግን ሥጋቸው እንዳይድር በመስቀል ላይ በሰንበት ዓርብ ቀን ነበረና። የዚያም ሰንበት ቀን ታላቅ ነበረና። ጲላጦስን ለመኑት ጭናቸው ይሰበሩ ዘንድ ይወርዱም ዘንድ። ጭፍሮችም መጡ የፊተኛውንም የኋለኛውንም ጭን ሰበሩ እክርሱ ጋራ የተሰቀሉትን። ወደ የሱስም በመጡ ጊዜ ባዩም ጊዜ እንደ ሞተ ጭኑን አልሰበሩም። ነገ ግን አንድ ከጭፍሮች ጐኑን በጦር ወጋው። የዚያን ጊዜም ወጣ ደምና ውኃ። በመሸም ጊዜ ዓርብ ነበረችና ከሰንበት በፊት። መጣ ዮሴፍ ያርማትያ ባለ ሃይማኖትም ለየሱስም ደቀ መዝሙር ነበረ ዳሩ ተሰውሮ አይሁድን ስለ ፈራ። እርሱም መካሪ ነበረ እይተባበረም አልነበረም በምክራቸው በስራቸውም። እርሱም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግሥት ተስፋ አደረገ። ይህም ደፍሮ ወደ ጲላጦስ መጣ የየሱስንም ሥጋ ለመነው። ጲላጦስ ግን ተደነቀ ቶሎ እንደ ሞተ። የመቶንም አለቃ ወደርሱ ጸራ። ከርሱም አስተዋለ ሙቶ እንደሆነ ቶሎ። ነገሩም ባወቀ ጊዜ ከመቶ አለቃ ሥጋውን ለዮሴፍ ሰጠው። ዮሴፍም በፍታውን ገዛ አወረደውም። ደግሞ መጣ ኒቆዴሞስ የመጣው በሌት አስቀድሞ። የተቀላቀለም ከርቤ ከሰብር ጋራ ፻ ረጥል የሚያህል አመጣ። የየሱንም ሥጋ ወሰዱ በበፍታም ጠቀለሉት ከሹ ጋራ እንዳይሁድ ልማድ በመቀበራቸው። በዚያም ስፍራ አዲስ መቃብር ነበረ ዮሴፍ ያስወቀረው በደንጊያ። በርሱ ጨመሩ የየሱስን ሥጋ ስለ አይሁድ ዓርብ መቀበሩ ቀርብዋልና። ታላቅ ደንጊያውንም ገጠሙ በመቃብር አፍ ሔዱም። የቅዳሜም አጽቢያ ነበረ። ደግሞም ሴቶች ከርሱ ጋራ የመጡ ከገሊላ ተከተሉት። መቃቡንም አዩ እድኔትም እንደ ተጨመረ ሥጋው። ተመለሱም አዘጋጁም ሽቱንና ሰብርን።

በነጋውም ከርብ በኋላ በሚሆነው ተሰበሰቡ የካናት አለቆች ፈሪሳውያንም ወደ ጲላጦስ። እንዴህ ሲሉ። ጌታ ሆይ አስበን ያጥፊዩ እንዳለ ሕያው ሳለ። ከ፫ ቀን በኋላ እነሣለሁ። እዘዝ መቃብሩ እንዲጠበቅ እስከ ፫ ቀን ድረስ። ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጽተው እንዳይሰርቁት። ሕዝብንም እንዳይሉ ከሙታን እንደ ተነሣ። የኋለኛዩቱም ጥፋት ከፊተኛዪቱ እንዳይከፋ። ጲላጦስም አላቸው። ጠባቆች አልዋችሁ። ሒዳችሁ መቃብርን አጽኑ እንድታውቁ። እርሳቸውም ሔዱ መቃብርንም አጸኑ አስጠበቁትም። ደንጊያውንም አተሙ።

የየሱስ ክርስቶስ ሞት በመስቀል ካለም ፍጥረት ጀምሮ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከሆነና ከሚሆን ነገር ሁሉ ይበልጣል። የእግዚአብሔር ምክር ስለ መድኃኒታችን በርሱ ተፈጸመ መድኃኒታችነንም በርሱ አበጀ። እግዚአብሔር በሕጉ የፈለገውን መታዘዝ በኛ ፈንታ በሕይወቱ ሁሉ ከታዘዘ በኋላ የኃጢአትን ዋጋ ሁሉ በኛ በኃጥኣን ተቀብሎ በኛ ፈንታ ተረገመ ከእግዚአብሔርም ተለየ መርገምም ሆነ ለኃጢአታችን የሚገባውን ዋጋ ሁሉ እስኪቀበል ድረስ በሞቱ። ስለዚህም የንፍሱ መከራ ከሥጋው መከራ በለጠ። በጌተሴማኔ ሲለምን ይህ ጽዋ እንዲያልፍ ከርሱ ብሎ ያባት ፈቃድ ቢሆን። ይህ ጽዋ ሌላ አልነበረም የእግዚአብሔር ቍጣ እንጅ ወደ ታችኛው ገሃነም የሚቃጠል የሕግም መርገም ኃጢአትን ሁሉን የሚከተል። ዕዳችን ሁሉ በርሱ ተቈጥርዋልና የገሃነም እሳት ርጉማን ለዘላለም የሚቃጠሉበት በነፍሱ ነደደ። መለኮቱም ካልደገፈው ሰውነቱ ቢጠፋበት ነበረ። በሰውነቱም አንዳች ጥቒት ኃጢአት በተገኘ እርሱ ለራሱ ለዘላለም ቢኖር ነበር በዚህች በገሃነም ጭንቀት። በመለኮቱም ምክንያት የሰውነቱ ምከራና ሞት ለዘላለም መድኃኒታችን ተበጀ ስለሚያምበት ሰው ሁሉ። እንዴህም ሆነ የነፍሱ መከራ በጐልጐታ። በንጬት የተሰቀለ ሁሉ በእግዚአብሔር ሕግ ርጉም ሆነ። ሰውም ሁሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላልጠበቀ ተረግምዋልና ክርስቶስም በተቀደሰች ሰውነቱ መርገማችነን ከኛ ዘንድ ሊያስወግድ በማይጨርስ ፍቅሩ በወደደ ጊዜ እርሱም ተረገም በንጬት ያነንም መከራ የሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን በጮኸ ጊዜ። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ። ይህም ነገሩ የምሥጢራት ሁሉ ምሥጢር የሚሆን እግዚአብሔር አብ ልጁን እንደ ተወ የመድኃኒታችነ ፍጻሜ ያደርጋል። ለዚህ ምልክት ሊሆን የቤተ መቅደስ መጋረጃ ተቀደደ የክርስቶስ ሰውነት በሞቱ በተቀደደ ጊዜ። ኃጢአት እርሱ በእግዚአብሔርና በሰው መኻከል መለየት የነበረ ተሽርዋልና። አሁንም መንገድ ተከፈተ ወደ እግዚአብሔር ወደ ዘላለም ደህንነት ለሚያምን ሁሉ። ይህነንም መድኃኒት ልናገኝ አንድ ነገር ብቻ ይፈለጋል። ያለዚህም አይሆንም። እርሱም ይህ ነው እግዚአብሔር ተስፋ ስላደረገ በዘካርያስ በነቢይ። ም ፲፪ ቍ ፲። እንዴህ ሲል። በዳዊት ቤት እርስዋም እውነተኛዪቱ ቤተ ክርስቲያን በመንፈሳዊቱም የሩሳሌም ወገኖች ላይ የጸጋና የጸሎትን መንፈስ አፈሳለሁ። እኔንም ይመለከቱኛል የወጉኝ ያለቅሱብኛልም ባንድ ልጄ እንደሚያለቅስ ሰው። ያዝኑብኛልም ሰው እንዲያዝን የበኵር ልጁ ሲሞትበት።

የዚህች ትንቢት ማለት ይህ ነው። የሱስ ክርስቶስ በነቢይ በዘካርያስ አፍ ይናገረናል ጊዜ እንዳለው መንፈሱን በውነት ለሚያምኑ ይሰጥ ዘንድ። ይህነን የክርስቶስን መንፈስ የጸጋና የጸሎት መንፈስ ይለዋል። እርሱ የእግዚአብሔርን ጸጋ ይሰጠናልና የእግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ጸሎት ልናድርግ። በመንፈስ ቅዱስም ጸጋ እግዚአብሔርን ብንለምን የክርስቶስን መድኃኒት እንዲገልጽ በልባችን እግዚአብሔር የነፍሳችነን ዓይን ይከፍትልናል ወደ ክርስቶስ እናይ ዘንድ በልባችንም እናውቅ ዘንድ እርሱ በኃጢአታችን ምክንያት ብቻ ይህነን መከራ ሁሉ እንደ ተቀበለ በኃጢአታችንም ምክንያት ብቻ እንደ ሞተ። ይህነንም አውቆ የሚያምን እንዴህ ይላል። ክርስቶስን እድኔህ አድርገው ያሣቀዩት ያሠሩትም የተላገጹበትም የተፉበትም በግፍም የፈረዱበት የገረፉትም ያስነወሩትም የሰቀሉትም የገደሉትም አይሁድ ብቻ አልነበሩም። እኔ ነኝ እንጅ በኃጢአቴ የዚህ ሁሉ ምክንያት የሆንሁ። በኃጢአቴ ሁሉ በትዕቢት በጸላትነቴም በሐሜቴም በዝሙቴም በርኵሰቴም ከብትን በመመኘቴም ባለማመኔም ባለመታዘዜም በሀኬቴም በክፋቴም ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በማሰብም በነገርም በስራም ባደረግሁ አሁንም በልቤ ባለው ሳውቀውም ሳላውቀውም ክርስቶስን አሰቀልሁት አስገደልሁትም። ይህ ማለቱ ነው ሲል። ምእመናን እኔን እርሳቸው የወጉኝን ይመለከቱኛል። ስለ ኃጢአታቸውም ያዝናሉ በኃጢአታቸው ገድለውኛልና። ይህ እውነተኛ ሃይማኖት ነው። በከንቱ ያለውን ክርክር እግዚአብሔር ስላልገለጸው ምሥጢር አይወድም። ዳሩ ስለ ኃጢአቱ ያዝናል እጅግ ታላቅ ሐዘን። ከኃጢአትም ጋራ ይጸላል ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ያለምም ሁሉ ጌታ ስለ ሰው ኃጢአት የምስጋናው ዙፋን በሰማይ ትትዋልና በኃጢአቱም ምክንያት ሞተ። ይህም ሃይማኖት ስለኛ በተሰቀለ ክርስቶስ ይመካል። በውነት የሚያምን ያውቃልና እግዚአብሔር ስለ ኃጢአቱ ከቶ እንዳይፈርድበት። የእግዚአብሔር ቍጣ ሁሉ በኛ ፈንታ በክርስቶስ ከፈሰሰ በኋላ ወደኛ አይደርስም። ክርስቶስ በኛ በኃጥኣን ፈንታ ኃጥእ ሁኖ ተቈጥሯልና ኃጢአታችን ዋጋ በኛ ፈንታ ሲቀበል። እኛ እንግዲህ በሃይማኖት እርሱን ዋሳችን ሁኖ ብንቈጥረው በእግዚአብሔር ፊት ከኃጢአት ሁሉ ንጹሓን ሁነን እንቈጥራለን። የክርስቶስም ጽድቅ ሁሉ እርሱ የእግዚአብሔርን ሕግ ለመፈጸም የሰራ ሁሉ ገንዘባችን ሁኖ ይቈጠራል። እኛም ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍርድ ጻድቃን ሁነን ቅዱሳንም ፍጹማንም ሁነን እንቈጠራለን። እንዴህ ክርስቶስ በፍቅሩ ነፍሱን ለወጠ ስለ በጎቹ እንዲሁም እኛ ነፍሳችነን እንለውጣለን ስለርሱ በሃይማኖት። በውነትም የሚያምን እንዲህ ይላል። «የእግዚአብሔር መንፈስ ከፍጥረቴ ያልነበረልኝ ሕያውነትን ሃይማኖት በልቤ ሰራ የወንጌሉን ነገር በከፈተልኝ ጊዜ። በሃይማኖትም ክርስቶስን እቀበላለሁ። እርሱ ራሱን ለወጠ ስለኔ እርሱም ገንዘቤ ነው። የኔ አምላክ የኔም ነቢይ የኔም አስተማሪ የኔም ካህን የኔም ንጉሥ የኔም መድኃኒት ለዘላለም። እርሱም የሰራ ሁሉ ገንዘቤ ነው። እርሱ የእግዚአብሔርን ሕግ ሲፈጽም በፈንታዬ እኔ ፈጽምሁት። እርሱም በፈንታዬ ሲሰቀል እነኢ ተሰቀልሁ። እርሱም በስፍራዬ ሲሞት እኔ ሞትሁ እርሱም ሲነሣ እኔ ከርሱ ጋራ ተነሣሁ እርሱም ወደ ሰማይ ሲወጣ እኔ ከርሱ ጋራ ወጣሁ። እርሱ በኔ ነውና እኔም በርሱ ነኝ። እርሱም የኔ ገንዘብ እንደ ሆነ እንዴሁም እኔ ደግሞ ገንዝቡ ሆንሁ። እኔ የርሱ ፍጥረት ነኝ ዳሩ በዚህ አልዳንሁም። እርሱ ግን ራሱን ስለኔ ሲለውጥ ነፍሴንና ሥጋውዬን ሁለትተናዬንም ተዋጀ በደሙ። ኃጢአቴን ኃጢአቱ ሁኖ ቈተረው ዕዳዬንም ዕዳው። ስለዚህም ኃጢአቴ ሁሉ ተሻረ ዕዳዬም ተከፈለ በሞቱ። እንጊዴህ ወዴህም ሌላ ነገር አይገባኝም በኃይሌ ሁሉ በማሰብም በመናገርም በምግባርም ሁሉ ላመሰግነው እንጅ ሁለግዜ።»

ይህም በውነት የመስቀል ቃል ነው ቅዱሳን ሐዋርያት እንዳስተማሩት። ጳውሎስም ይላል ፩ ቆሮንቶስ ፪ ፩። እኔም ወደላንት በመጣሁ ጊዜ ወንድሞቼ ሆይ ነገር በማበርታት አልመጣሁም በሰውም ጥበብ አላስተማርኋችሁም የእግዚአብሔርን ትምህርት። በራሴም አልፈረድሁም አንዳችን አውቅ ዘንድ በመኻከላችሁ ከየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱንም የተሰቀለውን። እንዴሁም ይላል ለገላትያን ሰዎች። እኔ አልመካም በጌታችን በየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጅ። በርሱ ዓለም የተሰቀለልኝ እኔም ለዓለም። ገላትያን ፯ ፲፬። እርሱም የመስቀል እንጬት አይደለም የመስቀል ምልክት የመስቀል ትምህርት እንጅ አሁን እንዳሳየነ። የመስቀል ቃል የመስቀልም ትምርት መድኃኒታችን ነው ወደ ልባችን ብቻ ሲገባ። ዳሩ የመስቀል ቃል በመንፈስ ቅዱስ ላልተማሩ ሁለተኛም ላልተወልዱ ሰዎች ስንፍናና ዕንቅፋት ነው። እንዴህ በጳውሎስ ዘመን ነበረ እስካሁን ድረስም እንዴህ ሁኖ ኖረ። ፩ ቆሮንቶስ ፩ ፳፫። ሰው የእግዚአብሔርን ቅድስና የራሱንም ኃጢአት ባያውቅ የመጽደቃችነንም ነገር አያስተውልም እግዚአብሔር እንዲያው እንዲያጸድቀን በሃይማኖት ብቻ ያለ ምግባር። የክርስቶስን ምግባር አይቈጥርምና ከንቱም ሁኖበታልና በመደገም ቅዱሳንንም በመሳም ለቅዱሳንም በመስገድ በልመናቸውም በጸሎቱም በትጋቱም በጾሙም ለድኆችም ወርቅና ብሩን በመስጠት መጽደቅ ይፈልጋል። ይህ ግን የሰይጣን ነገር ነው የሰውን ልብ በጨለማ የሚመላ የመስቀልን ነገር እንዲያስተውል። ስንት ጊዜ ይናገራልና እግዚአብሔር በቅዱስ ቃሉ ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ሁንዋልና በምግባሩ መጽደቅ እንዳይችል። ስንት ጊዜም ይላል መንፈስ ቅዱስ በወንጌልና በነቢያት ሰው ሁሉ በሃይማኖት ብቻ እንዲጸድቅ በምግባርም አይደለም። ዳሩ ከይሳይያስ ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የወንጌል መለክተኞች እንዲህ ብለው ያለቅሳሉ። አቤቱ ማን ያምናል በትምህርታችን። ለማንም ተገለጽ የግዚአብሔር ክድን።

ስለዚህም ነገር አንዲት ምዕራፍ ከይሳይያስ ትንቢት እንጨምራለን። ይሳይያስ ፶፫። እንዲህ ይላል እግዚአብሔር።

«እነሆ ባርያዬ መልካም ይገዛል ግሩምም እጅግ

«ም ከፍ ከፍ ይላል። ብዞችም ይሰናከሉበታል። መ

«ልኩ ከሰው መልክ ይከፋልና ማየቱም ከአዳም

«ልጆች ማየት ይናቃል። ዳሩ ግን እንዲህ ብዙ አሕ

«ዛብን ይረጫቸዋል ነገሥታት እንኳ አፋቸውን በ

«ፊቱ እስኪዘጉ ድረስ። የምሥራች ያልተነገረላቸው

«ደስ ብለው ያዩታል። ያልሰሙትም ያስተውሉታል።

«ነገር ግን ማን ያምናል ስብከታችነን። ለማንስ ይገ

«ልጻል የእግዚአብሔር ክንድ። በፊቱ ይሠርጻልና እን

«ደ ጫፍ እንደ ሥርም ከደረቀች ምድር። መልክና

«ውበት አልነበረለትም። እኛ አየነው ንገር ግን ው

«ብ የለውም ደስ የሚያሰኝን። እርሱም ከሰው የ

«ተናቀ ያልከበረም ነበር የጻር ሰው ከደዌም ጋራ

«የተዋወቀ እርሱም ተናቀ ሰው ፊቱን ከርሱ እስኪ

«ሰው ደስ ስለዚህ አላከበርነውም። እርሱ ግን

«በውነት የኛን ሕማም ወሰደ የኛም ቍስል ተሸ

«ከመ። እኛም እንደ ተቀሠፈው ከእግዚአብሔር

«ም እንደ ተመታ እንደ ተሠቀየም ቈጠርነው። ነ

«ገር ግን በክፋታችን ምክንያት ተወጋ በኃጢአታች

«ንም ምክናይት ተቀጠቀ። የደህነንታችንም መቅሠ

«ፍት በላየው ነው በቍስሉም እኛ ተፈወስን። እ

«ኛ ሁላችን በስሕተት እንደሚጠፉ በጎች ተቅበዘበ

«ዝነ ሁሉ ኢየራሱ የብቻውን መንገድ ጠበቀ። ዳ

«ሩ እግዚአብሔር የሁላችንን ኃጢአት በርሱ ላይ

«ጣለው። እርሱም በተጨነቀ በተሠቃየም ጊዜ አ

«ፉን አልከፈተም ወደ ማረጃ እንደ ሚጐቱት በ

«ግ። እንደ በግም ጸጕርን በሸላቹ ፊት ዝም እን

«ደሚል አፉንም አልከፈተም። በጭንቀትና በፍርድ

«ተነጠቀ። ማን ይናገራል ትውልዱን። ከሕያዋን ም

«ድር ተነጥቅዋልና በሕዝቤ ክፋት ምክንያት በተ

«ሠቀየ ጊዜ። መቃብሩን ባመፀኞች መኻከል ሊሰ

«ጡት ወደዱ በሞቱ ግን በከበሩ ሰዎች መኻከል

«ሆነ። በማንም ግፍ አላደረገምና አሰትም ባፉ ከ

«ቶ አልተገኘም። እግዚአብሔር ግን እንዲህ በሕማ

«ም ይቀጠቅጠው ዘንድ ፈቀደ። ሕይወቱን ስለ ኃ

«ጢአት ለመሥዋት ከሰጠው በኋላ ዝር ይሆንለታ

«ል ዕድሜውንም ያስረዝማል የእግዚአብሔርም ፈ

«ቃድ በጁ ይበጃል። ከነፍሱ ድካም ፍሬውን ያያ

«ል ይጸግባልም። እርሱም ጻድቅ ባርያየ በውቀቱ

«ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል ኃጢአታቸውን ተሸክምዋል

«ና። ስለዚህም ታላቅ ሕዝብን እሰጠዋለሁ ለምር

«ኮ። ብርቶችም ፈንታው ይሆኑለታል። ሕይወቱን ለ

«ሞት ሰጥትዋልና ከክፉ አድራጎችም ጋር ተካክ

«ሎ ተቈጠረ የብዞችንም ኃጢአት ተሸከመ ለክፉ

«አድራጎችም ለመነ።»

የሱስ ክርስቶስም በመቃብር አልኖረም ጥፋትንም አላየም። መንፈስ ቅዱስ በዳዊት አፍ ከ፲፻ አመት የሚበዛ ክርስቶስ ሳይመጣ ትንቢትን ተናገረ እንዲህ ሲል ስለ ክርስቶስ። ነፍሴን በመቃብር አተዋትም። ጻድቅህን ጥፋትን ለማየት አተወውምና። መዝሙር ፲፯ ፲። ጴጥሮስም በጴንጤቆስቴ ቀን በየሩሳሌም ይህነን የዳዊትን ትንቢት ሲናገር ይላል። እላንት ሰዎች ወንድማማች ይገባል ለላንት ይባል ዘንድ በግልጥ ስለ ዳዊት ስላባቶች አለቃ። እንዳረፈ እንደ ተቀበረም መቃብሩም በኛ ዘንድ ነው እስከ ዛሬ። ነቢይ ግን ነበረና ፡ ባወቀም ጊዜ እግዚአብሔር መሐላ እንደ ማለለት ክርስቶስን እንዲያስነሣ ከወገቡ ፍሬ በዙፋኑ ይቀመጥ ዘንድ። አስቀድሞ ባየ ጊዜ ተናገረ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ። ነፍሱ በሲኦል አትቀርምና ሥጋውም ጥፋትን አያይምና። ይህነን የሱስን እግዚአብሔር አስነሣው። እኛም ሁላችን እንመሰክራለን። የሐዋርያ ስራ ፪ ፳፱።

ጌታችንም የሱስ ክርስቶስ ሳይሞት ለደቀ መዛሙርቱ ተስፋ እንዳስደረገላቸው በሶስተኛ ቀን ከሞቱ በኋላ እንዲነሣ እንዴህ ሆነ። ባርብ ሙትዋልና በእሑድም ማልዶ ከሙታን ተነሣ።

የክርስቶስ የትንሣኤው ምሥጢር እንደ ሞቱ ምሥቲር ታላቅ ነው። በሞቱ መዋረዱ ተጨረሰ ከትንሣኤውም ከፍ ማለቱ ጀመረ። እንዴህ ይላልና ቅዱስ ጳውሎስ ፊልጲስዩስ ፪ ፯። የሱስ ክርስቶስ ራሱን አዋረደ እንደ ባርያም ሆነ እንደ ሰውም መሰለ። የሰውንም ምሳሌ ወሰደ ራሱንም አወረደ ታዘዘም እስከ ሞት ድረስ ሞቱም የመስቀል ሞት። ስለዚህም እግዚአብሔር አላቀው እጅግ። የክርስቶስም ትንሣኤ የምግባሩ ሁሉ መኅተም ነው። በመኅተም የጽሕፈት እውነት እንዲገለጽ ነገርም ሁሉ እንዲጸናበት እንዴህም እግዚአብሔር አብ ልጁን በማስነሣት የልጁን ምግባር ስለ ሰው መድኃኒት በጣም እንደ ተቀበለ ገለጸው። እንደ እግዚአብሔርም ስራ አጸናው በምድርም በሰማይም በገሃነምም ፊት። ክርስቶስ ካልተነሣ ሃይማኖታችን ከንቱ በሆነ። እርሱ ግን ሲነሣ ሃይማኖታችን መሠረቱን አገኘ። በክርስቶስም ትንሣኤ እኛ ኃይል አገኘነ ላዲስ ሕይወት ለልባችንም መታደስ። እርሱ ይላልና። እኔ ሕያው ነኝና እላንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ፲፬ ፲፱። ጳውሎስም ይላል። እኛ በርሱ የምናምን በርሱም የተጠመቅነ በጥምቀት ከርሱ ጋራ ተቀበርነ በሞቱ። ክርስቶስ ከሙታን እንደ ተነሣ በአብ ክብር። እንዴሁም እኛ ደግሞ እንመላለስ ዘንድ ባዲስ ሕይወት። ሮሜ ፮ ፱። ደግሞም ይላል በዚያች ምዕራፍ ከ፰ ቍጥር ጀምሮ። ከክርስቶስ ጋራ ከሞትነ እናምናለን ከርሱ ጋራ ደግሞ በሕይወት እንድኖር። አውቀናልም ክርስቶስ ከሙታን እንደ ተነሣ ደግሞም አይሞትም ሞትም አይገዛውም። ሙትዋልና ለኃጢአት አንድ ጊዜ እርሱ የሚሐይው ለእግዚአብሔር ይሐይዋል። እንዴሁም እላንት ደግሞ ዕወቁ ከኃጢአት እንደ ሞታችሁ ሕያዋንም እንደ ሆናችሁ ለእግዚአብሔር በክርስቶስ የሱስ በጌታችን። በክርስቶስ ትንሣኤም እኛ ተስፋ አገኘነ እኛ ሥጋ ሲሞት ነፍሳችን ከኃጢአት ነስታ ከክርስቶስ ጋራ እንድትኖር ሥጋችንም በኋለኛ ቀን በክርስቶስ ኃይል እንዲነሣ በምስጋና የክርስቶስንም የከበረው ሥጋው መስሎ። እንዴህ ይላልና ጳውሎስ ፩ ቆሮንቶስ ፲፭ ከ፲፯ ቍጥር ጀምሮ። ክርስቶስ ካልተነሣ ሃይማኖታችሁ ከንቱ ነው። እላንተም ደግሞ በኃጢአታችሁ አላችሁ። በክርስቶስም ያንቀላፉ ጠፉ ፈጽመው። ክርስቶስንም በዚህ ዓለም ሕይወት ብቻ ተስፋ ብናደርገው ከሰው ሁሉ ይልቅ እኛ የተጠቃነ ሆነ። አሁን ግን ክርስቶስ ከሙታን ተነሣ ላንቀላፉትም ሁሉ መጀመርያ ሆነ። ሞትም በሰው እንደ ሆነ። በሰውም እንዴሁ የሙታን ትንሣኤ ሆነ። ሁሉም በአዳም እንደ ሞቱ እንዴሁም በክርስቶስ ሁሉ ይነሣል። እንዴሁም ይላል በፊልጵዩስዩስ ፫ ፳። እኛ የምናምን አገራችን በሰማይ ናት። ከዚያም እንጠብቃለን መድኃኒታችነን ጌታችነንም የሱስ ክርስቶስን። እርሱ የሚለውጥ የተዋረደውን ሥጋችነን። ምሳሌም የሚያደርገው ለከበረው ሥጋው በኃይሉ ታላቅነት። በርስዋ ሁሉን የሚያበዛለት። ደግሞም ይላል ፩ ተሰሎንቄ ፬ ፲፫። ታውቅ ዘንድ እወዳለሁ ወንድሞቼ ሆይ ስላንቀላፉ ሰዎች። እንዳይገባ ታዝኑ ዘንድ ተስፋ የሌላቸው ሰዎች እንዲያዝኑ። የሱስ ሙቶ እንደ ተነሣ ካመንነ። እንዴሁም በየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ያመጣቸዋል ከርሱ ጋራ። ይህ ነው የምንላችሁ የጌታችን ነገር። እኛ ሕያዋን ሁነን የምንቀር ጌታ ሲመጣ ጊዜ ያንቀላፉትን አንቀደምም። እግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ ይመጣል። በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሣሉ። በኋላቸውም እኛ ሕያዋን ሁነን የቀረን እንነጠቃለን ከርሳቸው ጋራ ባንድ በደመና ጌታን ለመቀበል በንፋስ። እንዴሁም እንሆናለህ ከጌታ ጋራ ሁለጊዜ።

ነገር ግን የሚነሡ ሙታን ሁሉ ከክርስቶስ ጋራ አይሆኑም። የርሱ ገንዘብ ያሉ ብቻ እንጅ። የቀሩት ለፍርድ ይነሣሉ ክርስቶስ እንዲል። ጊዜ ትመጣለች የሚሰሙባት በመቃብር ያሉት ሁሉ ቃሉን። መልካምም የሰሩ ይወጣሉ ለሕይወት ትንሣኤ ክፉ ግን የሰሩ ለኵነኔ ትንሣኤ። የዮሐንስ ወንጌል ፭ ፳፰። ስለዚህም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ንቃ በኃጢአት መቃብር የተኛህ ከሙታንም ተነሣ። ክርስቶስም ያበራልሃል። ኤፊሶን ፭ ፲፬።

የሱስ ክርስቶስ ተነሥቶ ለደቀ መዛሙርቱ በታየ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው። በሞቱ ምክንያት የደከመች ሃይማኖታቸው በትንሣኤው ዳነች ጸናችም። ከትንሣኤውም በኋላ ፵ ቀን ከርሳቸው ጋራ ኖረ ብዙ ጊዜም ታየላቸው ተናገራቸውም አስተማራቸውም ገሠጻቸውም አጸናቸውም በሁሉም ለመልእክታቸው አሰናዳቸው። ከ፭፻ የሚበዙ ምእመናን ባንድ ጊዜ አዩት። ሁላቸውን ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ምስክሮችን አደረጋቸው ለትንሣኤው። አንድ ጊዜም ለደቀ መዛሙርቱ ሲታይ አላቸው። ሰላም ይሁንላችሁ። አብ እንደ ላከኝ እንዴሁም እኔ እልካችኋለሁ። ይህነንም ብሎ እፍ አለባቸው አላቸውም። መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአቱን የምትተውለት ቀረችለት። የምታያዙበትም ተያዘችበት። የዮሐንስ ወንጌል ፳ ፳፩። ከዚህ ነገርም ይገልጻል ለወንጌል ማገልገልም መንፈስ ቅዱስ እንዲፈለግ። ያ ቄስ ያም መምሕር የሱስ ክርስቶስ እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱሱን ያልሰጠለት በከንቱ ያስተምራል በከንቱም ይፈታል ያሥራልም።

ደቀ መዛሙርቱም አላቸው። እንዴህ ተጻፈ እንዴሁም ተገባ ለክርስቶስ መከራ እንዲቀበል ከሙታንም እንዲነሣ በሶስተኛ ቀን። በስሙም ይሰብካል በንስሓ ኃጢአትም በማስተስረይ ባሕዛብ ሁሉ ከየሩሳሌም ጀምሮ። እላንትም በዚህ ምስክሮች ናችሁ። እኔም እነሆ እልክላችኋለሁ ያባቴን ተስፋ እላንት ግን ተቀመጡ በየሩሳሌም ከተማ እስክትለብሱ ድረስ ከላይ ኃይል። ተሰጠኝም ኃይል ሁሉ በሰማይና በምድር። ስለዚህም ሒዱ ወዳለም ሁሉ ስበኩም በወንጌል ለፍጥረት ሁሉ። አጥምቋቸውም በአብና በልጅ በመንፈስ ቅዱስም ስም። በርሱም ያዘዝኋችሁን ሁሉ መጠበቅ አስተምርዋቸው። የሚያምንም የሚጠመቅም ይድናል። የሚያምን ግን ይኰነናል። እነሆም እኔ ከላንት ጋራ ነኝ ዕለት ዕለት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ።

ከርሳቸውም ጋራ ሳለ አዘዛቸው ከየሩሳሌም እንዳይወጡ ደጅ ይጸኑ እንጅ ያብን ተስፋ ከኔ የሰማችሁትን። ዮሐንስም በውኃ አጠመቀ። እላንት ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ከጥቂት ቀን በኋላ። ተከማችተውም ጠየቁት አሉትም። አቤቱ በዚህን ወራት ትመልሳለህ መንግሥትን ለእሥራኤል። እርሱም አላቸው። አልተሰጣችሁም ዘመኑን ጊዜውንም ታውቁ ዘንድ አብ በሥልጣኑ ያደረጋትን። ነገር ግን ኃይል ትቀበላላችሁ መንፈስ ቅዱስ በወረደባችሁ ጊዜ። ለኔም ትመሰክራላችሁ በየሩስላሌም በይሁዳም ሁሉ በሶርማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ። ወደ ቢታንያም አወጣቸው እጁንም ዘረጋና ባረካቸው። እርሱም ሲባርካቸው ከፍ ከፍ አለ እርሳቸውም ኢያዩት። ደምናም ተቀበለቸው። ካይናቸውም ተሰወረ። ወደ ሰማይም ወጣ። ወደ እግዚአብሔር አብም ወደ ቀኙ ተቀመጠ። እርሳቸውም ሲመለከቱ ወደ ሰማይ እርሱ ሲወጣ። እነሆም ፪ ሰዎች ቁመው ነበሩ በርሳቸው ዘንድ ነጭ ለብሰው ሲልዋቸው። እላንት የገሊላ ሰዎች ለምን ቁማችኋል ወደ ሰማይ ኢያያችሁ። ይህ የሱስ አሁን ከላንት ወደ ሰማይ የወጣ እንዴሁም ተመልሶ ይመጣል እንዳያችሁት ወደ ሰማይ ሲወጣ። እርሳቸውም ሰገዱለት። ከደብረ ዘይትም ተመለሱ ወደ የሩሳሌም በታላቅ ደስታ። ሁልግዜም በመቅደስ ያመሰግኑ ይባርኩም ነበሩ እግዚአብሔርን።

ጌታችንም ወደ ሰማይ ከወጣ በኋላ የ፲፩ ሐዋርያት መጀምርያ ተግባራቸው ይህ ነበረ በይሁዳ ባስቆሮታዊ ፈንታ ሌላውን ባልንጅራቸውን ይመርጹ ዘንድ ለክርስቶስ ስም የሚመሰክር በወንጌልም የሚሰብክ። ሁለትንም አድርገው ከጸለዩ በኋላ ዕፃውን ጣሉባቸው ማትያስም ሐዋርያ ሆነ በይሁዳ ፈንታ።

፲፫ ሐዋርያም ተጸምደው ነበሩ ባንድ ለጸሎትና ለልመና። ልባቸው ነፍሳቸውም ማሰባቸውም አንድ ነበረ ከተመሰገነ ክርስቶስ ጋራ። እሱ በርሳቸውም ፍጽምት አንድነት ነበረችላቸው በመኻከላቸው። ፈቃዳቸውም አንድ ነበረ በሕይወታቸው ሁሉ ክርስቶስን ያመሰግኑት ዘንድ። ጕዳያቸውም አንድ ነበረ ይለበሱ ዘንድ መንፈስ ቅዱስን ያለርሱ ያልቻላቸው መጸራታቸውን ተግባራቸውንም ወይ ይጀምሩት ዘንድ መፍጸም ሲቀር። ተስፋቸውም አንድ ነበረ እርሱም የክርስቶስ ቃል እንዴህ ሲል። እኔ አብን እለምናለሁ እርሱም ይሰጣችሁላ ሌላውን የሚያጸናችሁትን (በዮናኒ ጳራቅሊጦስ የተባለ መንፈስ ቅዱስን) ከላንት ጋራ ይኖር ዘንድ ለዘላለም። ይህነንም ፈቃዳቸውን ይህችንም ጕዳያቸውን ተስፋቸውንም ልመናውን አድርገውት ጌታቸውን አስታወቁት። እርሱም ሰማ። ፶ ቀን በተፈጸመ ጊዜ ሁሉን ባንድ ነበሩ በስፍራቸው። ድንገትም ከሰማይ ድምጽ ሆነ እንደ ዓውሎ ንፋስ። ተቀምጠውበት የነበሩትንም ቤት ሁሉ መላው። የተከፋልፈሉም የሳት መላሶች ታዩላቸው። ከርሳቸውም በያንዳንዳቸው ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ መላባቸው። ይናገሩም ዘንድ ጀመሩ በልዩ ልዩ ቋንቋ መንፈስ እንደ ሰጣቸው ይናገሩ ዘንድ። በየሩሳሌምም ሰዎች ነበሩ የተቀመጡ አይሁድ በጎ ሰዎች። ከሰማይ በታች ካሉም ካሕዛብ ሁሉ። ይህም ድምጽ በሆነ ጊዜ ሁሉ ተሰበሰቡ ባንድ። ከርሳቸው ኢያንዳንዱ ይሰማቸው ነበረና ሲናገሩ በቋንቋው። ሁሉም ደንገጡ አደነቁም እንዴህ ሲሉ እርሱ በርሳቸው። እሌህ የሚናገሩ ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን። እንዴት እኛ ኢያንዳንዳችን እንሰማቸዋለን ሲናገሩ በተወለድነበት ቋንቋ። እኛ ዓጅም ለሚጡኒም። በወንዞች ማኸልም የተቀመጥነ በይሁዳም በቀጵደቅያም። ጶንጦስም እስያም ፍርጊያም ጶንፊልያም። ምሥርም ደወለ ልብያም ወደ ቀሪዋን የቀረበች። ሮምም ከኛ ጋራ የሚኖሩ አይሁድም መጻተኞችም። ከእቅሬጥስም ያሉ። ዓረብም። እንሰማቸዋለን ሲናገሩ በቋንቋችን የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ። ሁሉም ፈሩ ተደነቁም እንዴህ ሲሉ በርሳቸው። እንጃ ይህ ምንድር ይሆናል። ሌሎች ግን ያፌዙ ነበሩ አሉም። እሌህ በንጉሥ ጸጅ ሰከሩ። ጴጥሮስ ግን ቆመ ከ፲፩ ጋራ ድምጹንም ከፍ አደረገ እንዴህ ሲልም ተናገራቸው። እላንት ሰዎች አይሁድ በየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁ። ይህ በላንት ዘንድ የታወቀ ይሁን ነገሬንም አድምጹ። እሌህ የሰከሩ አይደሉም እላንት እንዳላችሁ። ከቀኑ ሶስተኛ ሰዓት ናትና። ነገር ግን ይህ የተባለ በነቢዩ በዮኤል። በኋለኛዪቱ ቀን ይሆናል ይላል እግዚአብሔር። ከመንፈሴ አፈሳለሁ በሥጋ ሁሉ ላይ። ወንዶችም ሴቶችም ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ። ሕፃናታችሁም ራእይ ያያሉ። ሽማግሎቻችሁም ሕልምን ያልማሉ። በወንዶችም በሴቶችም ባሮች በዚያች ወራት መንፈሴን አፈሳለሁ። ትንቢትም ይናገራሉ። ተአምራትንም እሰጣለሁ ከላይ ከሰማይ። ምልክትንም በምድር በታች። ደምም እሳትም የጢስም ጽጋግ። ፃይቱ ወደ ጨለማ ትወጣለች ጨረቃውም ወደ ደም። ሳይመጣ የእግዚአብሔር ታላቅ ቀን። ይሆናልም የእግዚአብሔርን ስም የሚጸራ ሁሉ ይድናል። እላንት የእሥራኤል ሰዎች ይህነን ነገር ስሙ። የሱስ የናዝሬቱ ከእግዚአብሔር የሆነ ሰው። በላንት ዘንድ የተገለጸ በተአምራት በኃይልም በምልክትም እግዚአብሔር ያደረጋት በርሱ በመኻከላችሁ እላንት እንድታውቁ። ይህነን በተወሰነው በእግዚአብሔር ምክር በተቀደመውም እውቀቱ አሳልፋችሁ ሰጣችሁት በኃጢአተኞች እጅ። ሰቀላችሁትም ገደላችሁትም። ይህ እግዚአብሔር ያስነሣው ነው የሞትን ማሠርያ ፈትቶ። እርሱ ይይዘው ዘንድ አልቻለውምና። ዳዊትም ስለርሱ ይላልና እግዚአብሔር በፊቴ አኖርሁት ሁለግዜ በቅኜ ነውና እንዳልታወክ። ስለዚህም ልቤን ደስ አለው መላሴም ሐሤት አደረገ። ሥጋዬም በተስፋ ድል ያድራል። ነፍሴን በመቃብር አተዋትምና ቅዱስህንም አተውምና ጥፋትን ያይ ዘንድ። የሕይወትንም መንገድ ሳይህኝ። ደስታም አጸገብህኝ ከፊትህ ዘንድ። እላንት ሰዎች ወንድማማች ለላንት ይገባል ይባል ዘንድ በግልጥ ስለ ዳዊት ስላባቶች አለቃ። እንዳረፈ እንደ ተቀበረም። መቃብሩም በኛ ዘንድ ነው እስከ ዛሬ። ነቢይ ግን ነበረና ባወቀም ጊዜ እግዚአብሔር መሓላ እንደ ማለለት ክርስቶስን እንዲያስነሣ ከወግቡ ፍሬ በዙፋኑ ይቀመጥ ዘንድ። አስቀድሞ ባየ ጊዜ ያነን ተናገረ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ። ነፍሱ በሲኦል አትቀርምና ሥጋውም ጥፋትን አያይምና። ይህነን የሱስን እግዚአብሔር አስነሣው። እኛም ሁላችን ለርሱ እንመሰክራለን። አሁንም በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስንም ተስፋ በወሰደ ጊዜ ከአብ። ይህነን አፈሰሰው እላንት ዛሬ የምታዩትን የምትሰሙትንም። ዳዊት ወደ ሰማይ አልወጣምና እርሱ አለ አንጅ። ጌታ ጌታዬን አለው። በቀኜ ተቀመጥ ጸላቶችህን እስክጥል ድረስ ለግርህ መቀመጫ። እንግዴህ በውነት ይወቅ የእሥራኤል ወገን ሁሉ። እግዚአብሔር እንዳደረገው ይህነን የሱስን እላንት የሰቀላችሁትን ጌታ መሢሕም።

ይህነንም ነገር በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተወጋ። ጴጥሮስንም አሉት የቀሩትንም ሐዋርያት። ምን እንስራ እላንት ሰዎች ወንድሞች። ጴጥሮስም አላቸው። ስንሓ ግቡ። ከላንትም ሁሉ ኢያንዳንዳችሁ ተጠመቁ በየሱስ ክርስቶስ ስም ኃጢአት ለማስተስረይ። የመንፈስ ቅዱስንም ጸጋ ትቀበላላችሁ። ተስፋው ለላንት ነውና ለልጆቻችሁም ገና በሩቅም ላሉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ለሚጸራቸው። በሌላ ነገርም እጅግ ነገራቸው ጴጥሮስ እንዴህም ሲል ለመናቸው። ዳኑ ከዚች ዓመፀኛ ትውልድ። ከርሳቸውም ነገሩን አስተውለው የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያም ቀን ከምእምናን ተጨመሩ ፴፻ ነፍስ የሚያህል። ጸንተውም ኖሩ በሐዋርያት ትምህርት ባንድነትም እንጅራም በመቍረስ በጸሎትም። በሰውም ሁሉ ፍርሃት ሆነ። ተአምራትም እጅግም ድንቅ ተደረገ በሐዋርያት እጅ በየሩሳሌም። ያመኑትም ሁሉ ባንድ ነበሩ። ያላቸውም ሁሉ ባንድነት ነበረ። ግዛታቸውንም ዕቃቸውንም ይሸጡ ነበሩ። ለሁሉም ይከፍሉት ነበረ ለያንዳንዱ የሚሹትን ያህል። ደግሞም ዕለት ዕለት በመቅደስ ጸንተው ይኖሩ ነበሩ። እንጅራም ባንድ ይቈርሱ ነበሩ ከዚህና ከዚያ በቤታቸው። እንጅራቸውንም በሉ በደስታ በስሩም ልቡና። እግዚአብሔርን ኢያመሰገኑ። ጸጋም ነበረላቸው በሕዝብ ሁሉ ፊት። እግዚአብሔርም የሚድኑትን ጨመረ ዕለት ዕለት ለቤተ ክርስቲያን።

እንዴሁም የየሱስ ክርስቶስ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያኑም ተጀመረች መንፈስ ቅዱስ በመፍሰስ። በኃይሉ የሐዋርያት ልብ ታደሰ ጸናም እንዳይፈራ ከሰውና ከሰይታን ጸላትነት ሁሉ። በርሱ ነው የቻላቸው የእግዚአብሔርን ምሥጢርና ትምህርት ያወቁ ዘንድ ይናገሩበትም ዘንድ። በኃይሉም ባልተማሩ ቋንቋዎች የእግዚአብሔርን ስም አመሰገኑ። በርሱም ኃይል ትንቢትን ተናገሩ። በርሱም ኃይል ሥጋቸውን ኃጢአትንም ዓለምንም ዲያብሎስንም አሸነፉ ሕይወታቸውንም ለክርስቶስ ወንጌል ሰዉ። በሐዋርያት አፍ የተናገረ መንፈስ ቅዱስ ነገራቸውን ወደ ሚሰሙበት ወደ ሚቀበሉትም ልብ ገባ ልባቸውንም ለክርስቶስ አስገዛ። ማን ይችላልና ያለርሱ እይሰውን ልብ ይለወጥ ዘንድ ኃጢአተኛውንም ሰው ጻድቅን ያደርግ ዘንድ። እንዴህ ይላልና እግዚአብሔር። ሻንቅላ ሰው ይችላልን ቈርበቱን ይለውጥ። ዘንድ ወይስ ነብርን ይችላል የቈርበቱን ዝንጕርጉነት ይለውጥ ዘንድ። እንዴሁም እላንተ በጎ መስራት አትችሉም ክፉን ለመዳችሁና። ኤርምያስ ፲፫ ፳፫። ስለዚህም ሰውን መምለስ ወደ እግዚአቤር ታላቅ ተአምራት ነው። አዲስ ፍጥረትም ይባላል። ፪ ቆሮንቶስ ፭ ፲፮ ሁለተኛም ልደት ከእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ የሚደረግ። የዮሐንስ ወንጌል ፩ ፲፫። ፫ ፭። እነሆም እዩ የመንፈስ ቅዱስን ስራ። ጴጥሮስ እርሱ በቀደም ከሥጋው ድካም የተነሣ ክርስቶስን ፫ ጊዜ ባንድ ሌሊት የካደ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በክርስቶስ ጸላቶች ፊት ይቆማል እርሳቸውንም ክርስቶስን ፶፪ ቀን አስቀድመው የሰቀሉትን አሁን በግልጽ ይላቸዋል። ይህነን የሱስን የናዝሬቱን እላንት የሰቀላችሁን የገደላችሁትንም እግዚአብሔር ጌታንና መሢሕን አደረገው። እነሆም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል። ፴፪ ከክርስቶስ ጸላቶች ይህነን ነገርስ ሲሰሙ ስንሓ ይገባሉ ስለ ኃጢአታቸውም ያዝናሉ። በክርስቶስም ያምናሉ። ይጠመቃሉም የክርስቶስንም መንፈስ ስጥወታ ይቀበላሉ። ይህ ነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የመስቀል ትምህርትም ኃይል ጳውሎስ እንዲል። የክርስቶስ የመስቀሉ ነገር በጥፎች ዘንድ ስንፍና ነው። በኛ ዘንድ ግን በዳነው ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እንዴህ የፊተኞች ምእመንናን በመስቀል ነገር ዳኑ። ሃይማኖታቸውም ሕያው ነበረና በጎ ፍሬን አፈራ። የሃይማኖትም ፍሬ በርሳቸው ይህ ነበር። ፩። ወደ እግዚአብሔር ማገልገል ገቡ እንዴህ ሲጠይቁ ሐዋርያትን ምን እንስራ እላንት ሰዎች ወንድሞች። ፪። ፍቅር። በፊት ሐዋርያን ጸሉ ክርስቶስን እንደ ጸሉት። አሁን ግን ወንድሞቻቸውን አደረጓቸው። ፫። ትሕትና። ምን እንስራ ሲሉ። እኛ መንገዳችነን አናውቅም። እላንት የእግዚአብሔርን መንገድ አሳዩነ ማለት ነው። ፬። የክርስቶስን ስም በጸላቶቹ መኻከል አስታወቁ በጥምቀታቸው ከሰውም አላፈሩም ክርስቶስን በውነት ወደዋልና። ፭። ለእግዚአብሔር ነገር መታዘዝ ከሐዋርያት አፍ ለሰሙት። ፮። የመንፈስ ስጥወታ ተቀበሉ በርሱም ለበጎ ነገር ሁሉ ኃይል አገኙ። ፯። አንድነት እርሱ በርሳቸው። ፰። መጽናት በሐዋርያት ትምህርት በቈርባንም በጸሎትም። ፱። የዚህ ዓለም ነገር ተቀደሰላቸው በሃይማኖት በፍቅርም በምስጋናም። በዚህም ይገለጻል ክርስቶስ ለጴትሮስ የሰጠውን ተስፋ እንደ ፈጸመ። በዚህ ደንጊያ በሃይማኖት መሠረት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሠርታለሁ። የጴጥሮስ ትምህርት ስለ የሱስ ክርስቶስ እርሳቸው የሰቀሉት እግዚአብሔርም ያስነሣው ከፍም ያደረገው የቤተ ክርስቲያን መሠረት ሆነ። ሰው እርሱን በመቀበል ድነዋልና።

የእግዚአብሔር ጥበብ የቤተ ክርስቲያንን መጀመርያ አደረገ በጴንጤቆስጤ። ባይሁድ ዘንድ ታላቅ ባል ነበረና። መዘከር ሁንዋልና ስለ ሕግ መስራት በሲና ተራራ ላይ አምሳ ቀን ከፋሲካ በኋላ። በዚያም ቀን ደግሞ የመካርን መጀመርያ ሊያመጡ ነበሩ ወደ እግዚአብሄር ወደ ቤተ መቅደስ ይቀደስ ዘንድ። እግዚአብሔር የእሥራኤልን ወገን የአሕዛብ ሁሉ መጀመርያ አደረገ እብተስፋም ቀደሳቸው። አሁንም በየባላቸው የእሥራኤል ወገኖች ሁሉ ከየስፍራቸው ሁሉ ወደ የሩሳሌም ሊመጡ ከዚያም ለእግዚአብሔር ሊሠዉ ነበሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈሱን በዚያ ቀን አፈሰሰ ፩ ሊገልጽበት የምሳሌ ሁሉ ፍጻሜ እንደ ደረሰ በክርስቶስና በቤተ ክርስቲያኑ። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍጥረት በኵር ከሙታን መጀመርያ ተብልዋልና። የዮሐንስ ራእይ ፫ ፲፬። ፩ ቆሮንቶስ ፲፭ ፳። ምእመናን ደግሞ የእግዚአብሔር ፍጥረት በኵራን ይባላሉ። ያዕቆብ ፩ ፲፰። እግዚአብሔርም በዚያ ቀን መንፈሱን ለማፍሰስ ፪ ምክንያት ይህ ነበረ የክርስቶስ ወሬ የወንጌልም ትምርት ቶሎ ወደ ዓለም ሁሉ ሊወጣ። አይሁድ በዚያ ቀን ከስፍራ ሁሉ በየሩሳሌም ተሰብስበዋልና በክርስቶስም ያመኑ እንግዶች ወደ ቤታቸው በተመለሱ ጊዜ የወንጌል ትምርት ባገራቸው ሊያስተምሩ ነበሩ። እንዲህ በሮምያ ከተማ ቤተ ክርስቲያን ተገኘች አንድ ሐዋርያ ወደ ሮምያ ሳይመጣ በቅላውዲዩስ ዘመን። የሐዋርያት ስራ ፲፰ ፩። ጳውሎስም መልእክቱን ወደ ሮምያ ሰዎች በጻፈ ጊዜ በቆሮንቶስ ሲቀመጥ ሐዋርያ ወደ ሮምያ ገና አይመጣም ነበረ።

በየሩሳሌምም የነበረች ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር በረከት ጸንታ አደገች። ሐዋርያት ሁሉ በመጀመርያ በየሩሳሌም ተቀመጡ ኢያስተማሩ። እግዚአቤርም እጅግ ተአምራት አድርግዋልና በሐዋርያት እጅ ዕለት ዕለት የምእመናን ቍጥር በዛ። ጥቂትም ቀንም ከጴንጤቆስጤ በኋላ ቍጥራቸው ፶፻ ወንዶች ነበሩ። የሐዋርያት ስራ ፬ ፬። አሁንም የክርስቶስ ጸላቶች ከሁሉም ይልቅ የካህናት አለቆች እጅግ ተቈጡ ወደ ሸንጎም ጸርዋቸው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሐንካሳውን ሰው ያዳኑትን ጠየቋቸውም እንዴህ ሲሉ። በማን ስም በምን ሥልጣን አደረጋችሁ ይህነን። ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን በፊታቸው ለየሱስ ክርስቶስ ስም መስክረው አሉ። በማንም ደህንነት እይለም በሌላው። ሌላ ስምም አልተሰጠም ለሰው ከሰማይ በታች በርሱ ይድን ዘንድ የሚቻል የየሱስ ክርስቶስ ስም እንጅ። አሁንም የካህናት አለቆችና ሽማግሎች ሊከለክልዋቸው ፈለጉ እንዳልታቻላቸውም ባዩ ጊዜ ስለ ሕዝብ እንዲያው ሰደድዋቸው። ሐዋርያትም ወደ ጉባኤያቸው በተመለሱ ጊዜ የሆነባቸውንም በተናገሩ ጊዜ ሁላቸው ቃላቸውን ወደ እግዚአብሔር ከፍ አደረጉ ተባብረውም ጸለዩ እንዴህ ሲሉ። ጌታ ሆይ አንተ አምላክ ነህ የፈጠርህ ሰማይንና ምድርን ምድርን ባሕርን በርስዋ የሚኖረውንም ዓለምንም ሁሉን። በባርያህ በዳዊት አፍ ያልህ። ለምን ተሰበሰቡ አሕዛብ ሕዝብም ከንቱ ተናገሩ። የምድርም ነገሥታት ተነሡ። አለቆቹም ባንድ ተከማቹ በእግዚአብሔር ላይ በመሢሑም። በውነት ተሰብስበዋልና በቅዱስ ልጅህ በየሱስ በቀባሀው ላይ። ሄሮድስ ጲላጦስ የጴንጤኑ ካሕዛብ ከእሥራኤልም ወገን ጋራ። ያደርጉ ዘንድ እጅህ ምክርህም አስቀድማ ያዘጋጀችውን ይሆን ዘንድ። አሁንም አቤቱ ተመልከት ወደ ቍጣቸው። ለባሮችህም ስጥ ይናገሩ ዘንድ በሁሉ ድፍረት እጅህን ዘርግተህ ለመፈወስ። ተአምራትም ድንቅም ይሁን በየሱስ በቅዱስ ልጅህ ስም። እንዴሁም በለመኑ ጊዜ ተከማችተው የነበሩት ስፍራ ተናወጸ። ሁሉም መንፈስ ቅዱስን መሉ። የእግዚአብሔርንም ነገር ተናገሩ በድፍረት። ለማኑትም ሁሉ እንደ ልብ አንዲት ነፍስም ነበረላቸው። አንድም የሚል አልነበረም ከከብቱ። ይህ ገንዘቤ ነው። ሁሉ ለርሳቸው ለባልንጅሮቻቸውም ባንድነት ነበረ እንጅ። በመኻከላቸውም ነዲያን አልነበሩም። እርሻም ቤትም የነበረላቸው ሸጡት የሽያጩንም ዋጋ አመጡ በሐዋርያትም እግር ታች አስቀመጡት። ይህችም አንድነት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነበረች። ሁላቸው አንድ ክርስቶስ ነበረላቸው ሁላቸውም ክርስቶስን ወደዱ ስለ ክርስቶስም ወንድሞቻቸውን ወደዱ። ወዴት ትገኛለች ይህች አንድነት በዘመናችን። ዳሩ መንግሥተ ሰማያት በምድር ሁና እርሻውን ትመስላለች በጎና ክፉ ዘር የተዘራበት ማቴዎስ ፲፫ ፳፬። የክፋትም ዘር መጀመርያዪቱ ቤተ ክርስቲያን እንኳ አልቀረም። ሰይታን በብርሃን መልአክ መልክ ያጠፋት ዘንድ ፈለገ። ዳሩ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ኑሮ ተንኰሉን ገለሰ። ያችን ቅድስት አንድነት በመኻከላቸው የነበረችን ሁላቸው አንድ ልብ አንዲት ነፍስም የነበሩባት እርስዋን ሊሽር ብሎ የ፪ ሰው ልብ መላበት። እርሳቸውም እርሻ ነበረላቸው ሸጡትም ከዋጋውም ክፍልን ወሰዱ ወደ ሐዋርያትም እግር አመጡት እንደ ዋጋው ሁለንትናው አደረጉት ክፍሉ በጃቸው ሲኖር። እንዲህም አድርገው በቤተ ክርስቲያን እንደ ቅዱሳን ሊቈጠሩ ማለታቸው ነበር። አሁን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እውነትን ወዶ የውነት አምላክ ሁንዋልና። እንዴህ ባለች በቅድስት አንድነት አሰትን ግብዝነትንም ሁሉ ይጸላል። ይህም እንዳይበዛ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የእግዚአብሔርን ፍርድ ፈረደባቸው። በአናንያስ አስቀድሞ በኋላም በምሽቱ በሰፈራ። ሁለታቸው በጴትሮስ ቃል ወደቁ ሞቱም። ታላቅ ፍርሃትም መጣ በጉባኤ ሁሉ ይህነን ነገር በሰሙት ሁሉ። እግዚአብሔር በመኻከላቸው እንደ ነበረ ተገልጥዋልና። እርሱ የሚል። እላንት ቅዱሳን ሁሉ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና።

ያይሁድ ቅናትም በቤተ ክርስቲያን ላይ ጸናች እግዚአብሔር በሐዋርያት እጅ እጅግ ድንቅ እንደ ሰራ ሐዋርያትም በታላቅ ድፍረት ሁልጊዜ በመቅደስ እንደ አስተማሩ የክርስቲያንም ቍጥር እንደ በዛ ባዩ ጊዜ። ሕዝብ ሐዋርያትን አከበርዋቸው ስላደረጉ ተአምራት። አለቆቻቸው ግን ጸልዋቸው። የአይሁድም ታላቅ ሸንጎ ተከፋፈለ ከመካሮች አያሌ ፈሪሳውያን ነበሩና አያሌም ሱዱቃውያን። የካህናት አለቆች ግን ከሰዱቃውያን ወገን ነበሩ። እርሳቸውም እጅግ ተቈጡ ሐዋርያት ለክርስቶስ ትንሣኤ እንደ መሰከሩ እርሳቸው በትንሣኤ ሁሉ አላመኑምና። አንድ ቀንም ሐዋርያት ባስተማሩ ጊዜ የካህናት አለቆች ሎላልታቸውን ወደ መቅደስ ሰደዱ አስያዝዋቸውም ወደ ግዞትም ጣልዋቸው። የእግዚአብሔር መልአክ ግን በሌሊት ፊታቸው ወደ ቤተ መቅደስም ለማስተማር ሰደዳቸው። በከተለው ቀንም ጭፍሮችና የካህናት አለቆች አደነቁ ግዞትን ተዘግቶ ሐዋርያትን ባላገኙበት ግዜ። እይዚያን ጊዜም ሰው መጣላቸው የሚላቸው። እለዚያ ሰዎች ወደ ግዞት የጣላችኋቸው በመቅደስ ቁመው ሕዝብን ያስተምራሉ። የዚያን ጊዜም ሔደ አለቃ ከጭፍሮች ጋራ አመጥዋቸውም በግድም አይደለም ሕዝብን ስለ ፈሩ እንዳይወግርዋቸው። ባመጥዋቸውም ጊዜ አቆምዋቸው በሸንጎ። የካህናትም አለቃ ጠየቃቸው እንዴህ ሲል። ቍርጥ ነገር አልነግርናችሁምን እንዳታስተምሩ በዚህ ስም። እነሆም የሩሳሌምን ፈጽማችሁ መላችኋት በትምርታችሁ። የዚያንም ሰው የየሱስን ደም ታመጡብን ዘንድ ትሻላችሁ። ጴጥሮስም ከሐዋርያት ጋራ መለሱ አሉም። ለእግዚአብሔር እንታዘዝ ዘንድ ይገባል ከሰው ይልቅ። ያባቶቻችን አምላክ የሱስን አስነሣ እላንት የገደላችሁትን በንጬት ላይ ሰቅላችሁ። ይህነንም በቀኙ ከፍ አደረገው እግዚአብሔር ራስ መድኃኒትም አድርጎት ለእሥራኤል ይሰጥ ዘንድ ንስሓ የኃጢአትም ማስተስረይ። እኛም ምስክሮች ነን ለርሱ በዚህ ነገር። መንፈስ ቅዱስም ምስክር ነው እግዚአብሔር የሰጠው ለታዘዙት። ይህ ነገርም ልባቸውን ወጋው ሊገድልዋቸውም ፈለጉ። በሸንጎ መለየት ነበረ በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን መኻከል። አንድ ሰውም ተነሣ በሸንጎ እርሱም ፈሪሳዊ ስሙም ገማልያል የኦሪት ታላቅ መምሕር። በሕዝቡ ሁሉ ዘንድ የከበረ። ሐዋርያትም አንድ ጊዜ ይወጡ ዘንድ አዘዘ አላቸውም። እላንት ሰዎች የእሥራኤል ወገን በራሳችሁ እወቁ በለዚህ ሰዎች በምታደርጉት ነገር። ከዚህም ወራት አስቀድሞ ቱደስ ተነሣ እንዴትህ ሲል ስለ ራሱ። እኔ ታላቅ ነኝ ፬፻ የሚሆኑ ሰዎችም ተከተሉት። ሞተም። የተከተሉትም ሁሉ ተፈቱ እንደ ምናምንም ሆኑ። ከዚያም በኋላ ተነሣ ይሁዳ የገሊላ ሰው ግብር በተጻፈበት ዘመን። እጅግ ሰዎቹንም በኋላው ሳበ። እርሱምጠፋ። የታዘዙትም ሁሉ ተበተኑ። አሁንም እላችኋለሁ። ራቁ ከለዚህ ሰዎች ተውዋቸውም። ይህ ምክር ይህም ስራ ከሰው እንደ ሆነ ፈጥኖ ይፈታል። ከእግዚአብሔር ግን እንደ ሆነ አይቻላችሁም ታፈርሱት ዘንድ። ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋራ ስትጣሉ እንዳትገኙ። ነገሩንም ሰሙት። ሐዋርያትንም ጸሩ መትዋችውም። ነገርዋቸውም እንዳይናገሩ በየሱስ ስም። ለቀቅዋቸውም። እርሳቸው ግን ደስ ብልዋቸው ሔዱ ከሸንጎ ፊት። ተገብተዋቸዋልና ይናቁ ዘንድ ስለ ስሙ። ሁለጊዜም አይለዩም ነበሩ በመቅደስ በቤትም ሁሉ ሲያስተምሩ ሲሰብኩም በየሱስ ክርስቶስ።

በዚያም ወራት በቤተ ክርሲያን ማኽል ሹማምንት ገና አልነበሩም። ከክርስቶስ ጋራ ሁነው የነበሩ ወንጌልንም ያስተምሩ ዘንድ ይልካቸው የነበራቸው በመንፈስ ቅዱስ ኃይልም የቤተ ክስቲያንን መሠረት ያስቀምጡት የነበሩ ፲፪ ሐዋርያት የቤተ ክርስቲያን ጠባቆች ነበሩ መምሕራንም መንፈስ ቅዱስ የመራቸው ወደ እውነት ሁሉ። ሐዋርያትም ክርስቶስ ሳይሞት አንዳንድ ጊዜ ይከራከሩ ነበሩ እርሱ በርሳቸው በመኻከላቸው ሲጠይቁ። ማን ይበልጣል በመንግሥተ ሰማያት። ክርስቶስም የትሕትና ምሳሌ ሰጣቸው እርሱ እይሁላቸውን እግር ሲያፅብ። በትምህርቱም ሁለጊዜ ከትዕቢት ክብርንም ከመመኘት ከለከላቸው እንዴህ ሲል። ሰው አባቶች አይልዋችሁ። አባታችሁ አንድ ነውና እርሱም እግዚአብሔር። መምህራንም አይልዋችሁ። መምህራችሁ አንድ ነውና እርሱም ክርስቶስ። ክብርም የሚሻ ከላንት ያገልገል። ታላቅ መሆንም የሚፈልግ በመኻከላችሁ የሁሉ ባርያ ይሁን። ክርስቶስም ከወጣ በኋላ መንፈስ ቅዱስንም ከተቀበሉ በኋላ ይህ የክብር መመኘት ጠፋ። ያነን ነገር ታላቅ ክብር ቈጠሩ ስለ የሱስ ክርስቶስ ያንቁ ዘንድ። ዳሩ የክርስቲያን ቍትር ሲበዛ ሥርዓትን እሹ። ለክርሲያን ሁሉ አንድነት ነበረላቸው በገንዘባቸው ሁሉ ይህነንም መጠበቅ በመጀመርያ የሐዋርያት ተግባር ነበረ በኋላ ግን አልቻላቸውም ትምርታቸው እንዳይጐዳ። ስለዚህም ዲያቆናት አደረጉ የጉባኤን ገንዘብ። ለመጠበቅ ከሁሉም ይልቅ ስለ ባልቴቶች። የቤተ ክርስቲያን ወገን ፪ ነበሩና በይሁዳ ከተወለዱ አይሁድ በአሕዛብ መኻከልም ከተወለዱ አይሁድ በክርስቶስ ያመኡ። ካሕዛብ ገና አልገቡምና ወደ ክርስቲያን። አሁንም ለንግዶች ወንድሞች ካሕዛብ መኻከል ደስ ያሰኙ ዘንድ በለው ጉባኤ በሐዋርያት ምክር ፯ ሰዎች ካረማውያን መኻከል ከነበሩ መረጹ እርሳቸውም የታወቁ በጎ ምስክርም የነበረላቸው መንፈስ ቅዱስም ጥበብም የመላባቸው። እሌህም ናቸው የተመረጹ። እስጢፋኖስ ሃይማኖት መንፈስ ቅዱስም የመላበት ሰው። ፊልጶስም አብሮኮሮስም ኒቃኑርም ጢሞንም ጳርሚናስም። ኒቆላዎስም መጻተኛ አገሩም አንጾኪያ። በሐዋርያትም ፊት አቆምዋቸው በጸለዩም ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው። የእግዚአብሔርም ነገር ከፍ ከፍ አለ የደቀ መዛሙትም ቍጥር እጅግ በዛ። እጅግም ሰዎች ከካህናት ወገን ለሃይማኖት ተገዙ።

ከለዚያም ፯ ዲያቆናት አንድ በለጠ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሃይማኖትም። እርሱም እስጢፋኖስ። እርሱም የተማረ ሰው ነበረ ካይሁድና ካረማውያን ጋራ ተከራከረ ብልሃቱንም ይናገርበትም የነበረን መንፈስ ይቋቋሙ ዘንድ አልቻሉም። የዚያን ጊዜም ሰዎችን አመጡ እንዲህ የሚሉ። እኛ ሰማነ ሲናገር የስድብ ነገር በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ። ሕዝብም ጻፎችም ሽማግሎችም ደነገጹ። ተነሥተው ነተቁት ወደ ጉባኤም አመጡት። ያሰት ምስክሮችንም አስነሡበት እንዲህ ሲሉ። ይህ ሰው አይተውም መናገር የስድብን ነገር በዚህ በተቀደሰ ስፍራ ላይ በኦሪትም ላይ። ስምተነዋልና። የሱስ የናዝሬቱ ይህነን ስፍራ ያፈርሳል ሕጉንም ይለውጣል ሙሴ የሰጠነን። በጉባኤም የተቀመጡ ሁሉ አዩት። ፊቱንም አዩት እንደ መልአክ ፊት። የካህናትም አለቃ ጠየቀው እንዲህ ሲል። በውኑ ይህ ነገር እንዲህ ነው። እስጢፋኖስም በምላሹ ታሪክን ተናገራቸው እግዚአብሔር ኪዳኑን እንዳደረገ ካባቶች ጋራ ለእሥራኤልም ሕጉን እንደ ሰጠ። ዳሩ እርሳቸው አልጠበቁትም። ሙሴንም አደከሙ። እግዚአብሔርም መቅደስን እንደ ሰጣቸው እርሳቸው ግን አረከሱት። ሰሎሞንም ለመቅደስ ቤት እንደ ሰራ ዳሩ እግዚአብሔር ልዑል አያድርም እጅ በሠራው ቤት። ነቢዩ እንዳለ። ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድሪቱም የግሬ መኖርያ ናት። ምን ቤት ትሠሩልኛላችሁ ይላል እግዚአብሔር። ምንስ ስፍራ ነው የማርፍበት። እንጄ ይህነን ሁሉ የፈጠረች አይደለችምን። እላንት አንገት ደንዳኖች ልባችሁም ያልተገዘረ ጀርዋችሁም። እላንትም ሁለግዜ ትጠላላችሁ መንፈስ ቅዱስን እላንትም እንዳባቶቻችሁ። ማነው ከነቢያት ያላሳደዱት አባቶቻችሁ ገደሉትም። አስቀድመው የተናገሩትን የዚህን ጻድቁን መምጣት ዛሬ እላንት አሳልፋችሁ የሰጣችሁት የገደላችሁትም። ሕግ አልሰደብሁም። ሕግንም ተቀበላችሁ በመላእክት ማገልገል አልጠበቃችኋትምም።

ይህነንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተወጋ ጥርሳቸውንም አፋጬ በርሱ። መንፈስ ቅዱስም መልቶበት ነበረና እስጢፋኖስ ወደ ሰማይ ተመለከተ የእግዚአብሔርንም ክብር አየ የሱስንም ቁሞ በእግዚአብሔር ቀኝ። አለም። እነሆ አያለሁ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም ቁሞ በእግዚአብሔር ቀኝ። ሁሉም በታላቅ ቃል ጮሁ ጆርዋቸውም ደፈኑ። አን ጊዜም ተነሡበት ባንድ ካገሩም ወደ ሜዳ አወጡት። ወገሩትም። ምስክሮችም ልብሳቸውን አኖሩ ባንድ ጎበዝ እግር ስሙን ሳውል የሚሉት። እስጢፋኖስም ሲወግሩት ጸለየ አለም። ጌታ የሱስ ሆይ መንፈሴን ተቀበል። በጕልበትም ተንበረከከ በታላቅ ቃልም ጮኸ እንዲህ ሲል። አቤቱ ይህችን ኃጢአት አትቍጠርባቸው። ይህነንም ብሎ አንቀላፋ።

እስጢፋኖስ መጀመርያ ሰማዕት ነእብረ ስለ የሱስ ክርስቶስ ስም ደሙን ያፈሰሰ ሕይወቱንም ያልወደደ እስከ ሞት ድረስ። እኛንም ያሳፍርላን እኛ ብንበርድ በክርስቶስ ክርስቶስንም በመውደድ ባንቃጠል። እርሱንም ነፍሱን ለመስቀል ሞት የሰጠውን ስለኛ ኃጢአተኞች እኛ በኃይል ሁሉ እንወደው ዘንድ አይገባነምን። ምነው ለኃጢአት ትገዛለህ ክርስቶስን ለሰቀለው። ሰልዚህም እንዴህ እንላለን። እስጢፋኖስ ቢሆን ወይስ ማንም ቢሆን ከቅዱሳን ቍጥር እንሰግድላቸው ዘንድ ወይስ እንለምናቸው ዘንድ አይገባምና። ዳሩ እንደ ትእዛዝ አለን መንፈስ ቅዱስ ሲልን ዕብራውያን ፲፫ ፮። ያካሔዳቸውን ፍጻሜ ተመልከቱ ሃይማኖታቸውንም ተከተሉ።

በስጢፋኖስ ሞትም የክርስቲያን ጉባኤ እጅግ የተጐዳች መሰለች። ዳሩ እግዚአብሔር እንዳለ በነቢይ በይሳያስ አፍ። መንገዳችሁ መንገዴ አይደለም። አሳቤም አሳባችሁ አይደለም። ነገር ግን ሰማይ ከምድር ከፍ በሚል መጠን መንገዴም ከመንገዳችሁ ከፍ ይላል አሳቤም ካሳባችሁ። ይሳይያስ ፶፭ ፰ ፱። እንዲህ ከሆነ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ። እስጢፋኖስ ከሞተ በኋላ ታላቅ ስደት ሆነ በምእመናን ላይ በዚህም ምክንያት ምእመናን ተበተኑ በይሁዳና በሰማርያ አገር ከሐዋርያት በቀር። የተበተኑም በወንጌል ሰበኩ። ፊልጶስ ደግሞ እርሱም አንድ ከለዚያ ፯ ዲያቆናት ወደ ሰማርያ ደረሰ የክርስቶስንም ወንጌል ሲያስተምር እጅግ ታምራትንም ሲያደርግ። ብዙ ሰዎችም ደስ አላቸው አመኑም በክርስቶስ ተጠመቁም። አንድም ታላቅ አስማተኛ ስሙን ሲሞን የሚሉት ከዚያ ነበረ ከብዙ ዘመን ጀምሮ። ሕዝቡንም ያስታቸው ነበር በማስማቱ። ይሉትም ነበሩ። ይህ የእግዚአብሔር ታላቅ ኃይል ነው። የየሱስ ክርስቶስ ኃይል ግን በፊልጶስ የሰራ ከሲሞን ከሰይጣንም ኃይል እንደ በለጠ ባየ ጊዜ ሕዝቡም እርሱን ትተውት ወደ ፊልጶስ እንደ ሔዱ። የዚያን ጊዜ ሲሞን ደግሞ በክርስቶስ አመነ። ዳሩ አላመነም በክርስቶስ ከኃጢአት በሚያድን በክርስቶስ ኃይል እንጅ ታላቅ ተአምራትን በሚያደርግ። ተጠመቀም። ባየም ጊዜ ተአምራት ኃይልም ታላቅ ሁና የምትደረግ በፊልጶስ ተደነቀ። በየሩሳሌምም የተቀመጡ ሐዋርያት በሰሙ ጊዜ የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር እንደ ተቀበሉ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። እለዚያም ወደርሳቸው ሲደርሱ ጸለዩባቸው እጃቸውንም ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስም በምእመናን ላይ ወደቀ። ሲሞን አስማተኛ ግን ይህነን ሲያይ ብርን አመጣ ለሐዋርያት ለርሱ ደግሞ ኃይልን ይሸጡ ዘንድ ብሎ መንፈስ ቅዱስን መስጠት እርሱ ደግሞ ይችል ዘንድ። እርሱ አስብዋልና የመንፈስ ነገር በዚህ ዓለም ገንዘብ እንዲሻየጥ ብዙ ስዎች አሁንም እንዲያስቡ መንግሥተ ሰማያት በመጽዋዕት እንዲገዛ ቄስም የኃጢአት ፍትሐት በሸማና በብር ለመሸጥ ሥልጣን እንዳለው። ጴትሮስ ግን ለርሱ እንደርሱም ለሚያስብ ሁሉ እንዲህ አለ። ብርህ ካንተ ጋራ ይረገም። የእግዚአብሔርን ጸጋ በከብት እገዛው ብለህ አስበሃልና። ከዚህም ነገር ክፍል ርስትም የለህም። ልብህ የቀና አይደለምና በእግዚአብሔር ፊት። አሁንም ንስሓ ግባ ከክፋትህ እግዚአብሔርንም ለምን ምናልባት ይተውልህ እንደ ሆነ የልብህን አሳብ አይቼብሃለሁና መራራ ነገር የግፍም ትብትብ። ሲሞንም መለሰ አለም። እላንት ለምኑልኝ ወደ እግዚአብሔር እላንት ካላችሁት አንዳች እንዲያገኘኝ። ዳሩ ሲሞን ወደ እግዚአብሔር አልተመልሰም። ጴጥሮስም የለመነለት እንዲሆን አልጠቀመለትም። ይህ አስማተኛ ሲሞን ከዚያ ወዲያ እጅግ ጸላትነት አድርጓልና በክርስቶስና በቤተ ክርስቲያን ላይ መጨርሻውም ጥፋቱ ከመጀመርያው ከፋ።

ሐዋርያትም ወደ የሩሳሌም ተመለሱ በመንገዳቸውም በወንጌል ሰበኩ በሰማርያ አገር። የእግዚአብሔርም መልአክ ፊልጶስን ሰደደ ወደ ጋዛ ወደሚወስደው መንገድ። ፊልጶስም ተነሥቶ ሔደ። እነሆም አንድ የኢትዮጵያ ሰው ነበረ ጃንደረባ የሕንደኬ የኢትዮጵያ ንግሥት ብላቴን ጌታ ታላቅ ሰውም። በከዋክብትም ሁሉ የሠለጠነ ነበረ። ይህም መጣ ወደ የሩሳሌም ሊሰግድ። ተመለሰም በሰረገላም ተቀምጦ ኢያነበበ የነቢዩን የይሳይያስን መጻፍ። መንፈስ ቅዱስም ፊልጶስን አለው። ሒድ ተከተልም ይህነን ሰረገላ። በደረሰም ጊዜ ሰማው ይሳይያስን ሲያነብ። አለውም። ታውቃለህን የምታነበውን። እርሱም አለ። ይህ እንዴት ይቻለኛል አውቅ ዘንድ ማንም ያላስተማረኝን። ፊልጶስም ለመነው ወደ ሰረገላው ወጥቶ ከርሱ ጋራ ይቀመጥ ዘንድ። የመጻፍ ስፍራ ግን ያነበው ይህ ነበር። እንደ በግ ተነዳ ሊታረድ። በግም ዝም እንዲል ጸጕሩን በሚቈርጠው ፊት እንዴሁም እርሱ አፉን አልከፈተም ማን ይችላል ይናገር ዘንድ። ሕይወቱ ከምድር ተነትቅዋልና። ጃንደረባውም መለሰ ፊልጶስንም አለው። እለምንሃለሁ ትነግረኝ ዘንድ ይህነን ስለ ማን ይናገራል ነቢይ። ስለ ራሱ ወይስ ስለ ሌላው። ፊልጶስም አፉን ከፈተ ያነንም የተጻፈውን ሊያስተምረው ጀመረ ስለ የሱስ እንደ ሆነ። እርሳቸውም ሲሔዱ በመንገድ ውኃ ደረሱ። ጃንደረባውም አለ። እነሆ ውኃ ማነው የሚከለክለኝ እንዳልጠመቅ። ፊልጶስም አለ። በፍጹም ልብህ ብታምን ይገባል። መለሰም አለም። እኔ አምናለሁ የሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ። ሰረገላውም ይቆም ዘንድ አዘዘ። ፊልጶስና ጃንደረባውም ወረዱ ወደ ውኃ አጠመቀውም። ከውኃውም በወጡ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ፊልጶስን ነጠቀው ጃንደረባውም አላየውም። እርሱ ግን መንገዱን ሔደ በደስታ። ፊልጶስም በአስዱድ ተገኘ ሲዞር አገሩን ሁሉ ያስተምር ነበር ወደ ቄሣርያ እስኪመጣ ድረስ።

አሁንም ጊዜ ደረሰ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ለደህንነትዋ ለመዝረጋትዋም ያደረገላት። አንዱን ሰውን አስነሣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በልቡ የተገለጸበት ክርስቶስም የመረጸው ያሰናዳውም ደህና እቃ ይሆንለት ዘንድ ስሙን ሊያስተምር በሮምያ መንግሥት ሁሉ። የወንጌልንም ትምህርት ለትውልድ ሁሉ በጣም ሊያወጣ የሰው ነገር እንዳይሆን የእግዚአብሔር ነገር እንጅ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ የምትኖርበት ለዘላለም። ይህ ሰው ያ ጎበዝ ነበረ እስጢፋኖስን በገደሉት ጊዜ የገዳዮቹን ልብስ የጠበቀ በብራይሥጥም ሳውል በዮናኒም ጳውሎስ የተባለ። እርሡም በቂሊቂያ ከተማ በታርሶስ ተወለደ። ወላጆቹም ዕብራውያን ነበሩ ከብንያምን ወገን። እርሱም የእግዚአብሔርን ሕግ ከተቀደሙት ትምህርት ጋራ ተማረ። ካደገም በኋላ ወደ የሩሳሌም ሔደ ወደ ፈሪሳውያንም ጉባኤ ገባ ከገማሌልም ዘንድ ተማረ በኦሪትም ትምህርት በፈሪሳውያንም ጽድቅ በረታ። እንደ እውቀቱም እግዚአብሔርን አገለገለ ያለ ነውር። የክርቲስያንም ጉባኤ ፊት እርሳቸው የሱስን የተሰቀለውን እንደ አመለኩት እስጢፋኖስንም በሰማ ጊዜ እንደ ተናገረ ስለ ኦሪት ስለ መቅደስም ሳውል እጅግ ተቈጣ። የመስቀል ቃል ገና እንቅፋት ነበረለትና። ክርስቶስ ሰው ብቻ ሁኖ መስሎታል። ለክርስቶስም ማገልገል ጣዖትን እንደ ማምለክ ቈጠረው። ስለዚህም እጅግ ተቈጣ በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት። እግዚአብሔርንም ደስ ሊያሰኘው ብሎ ያጥፋቸው ዘንድ ፈለገ። ጉባእዮችንም አፈረሰ። ወደ ቤታቸውም ገባ ወንዶችንም ሴቶችንም ጎቶ ወደ ግዞት ጨመራቸው። ትርፍንም ሊያደርግ ብሎ ወደ ካህናት አለቃ ሔደ ጽፈትንም ፈለገ ወደ ደማስቆ ላይሁድ ጉባኤ ሁሉ። በክርስቶስ መንገድ ያሉትን ሰዎች ቢያገኝ ወንዶችንም ሴቶችንም አሥሮ ያመጣችው ዘንድ ወደ የሩሳሌም። ዳሩ እንዴት ይላል። ተናገሩ ነገራችሁም አይድረስ። አማኑኤል ከዚህ ነውና። ይሳይያስ ፰ ፲። ይህ ደረሰ ስለ ሳውል ደግሞ። በመንገድ ሁኖ ወደ ደማስቆ ሲቀርብ ድንገት ብርሃን በራ በላየው ከሰማይ። ጳውሎስም በምድር ላይ ወደቀ ድምፅንም ሰማ የሚለው። ስውል ሆይ ሳውል ሆይ ለምን ታሳደኛለህ። በዚህ ነገር ይገለጻል የክርስቶስ ፍቅር። የክርስቶስን ወዳጆች የሥጋውን ብልቶች የሚጸላ ክርስቶስ ጸላቱ ሁኖ ይቈጠራል አለው። ለምን ምእመናንን ባሳደዳቸው ጊዜ ክርስቶስ አለው። ለምን ታሳድደኛለህ። ሳውልም አለው። አንተ ማነህ አቤቱ። ጌታም አለ። እኔ የሱስ ነኝ አንተ የምታሳደኝ። የተሳለም ብረት አንተ ብትረግጥ ላንተ ይብስብሃል። ሳውልም ኢየፈራ ኢየተንቀጠቀጠም አለው። አቤቱ ምን ትሻለህ አደርግ ዘንድ። ይህነንም ብሎ ልቡ ተለወጠ። ጌታውም ምንድር ትሻለህ ጠየቀ። በፊት ጸላቱ የነበረ አሁን ጌታውን ይቈጥረዋል። ልቡንም በጣም ለክርስቶስ ሰጠው። እርሱም ሲጠይቅ ጌታ መለሰለት እንዴህ ሲል። ተነሣና ሒድ ወደ ከተማ። ከዚያም ትሰማለህ ታደርገው ዘንድ እይሚገባህን። ሰዎች ግን ከርሱ ጋራ ባንድ የነበሩት ተደንቀው ቆሙ። ድምፅን ኢየሰሙ ማንንም ሳያዩ። ሳውልም ከምድር ተነሣ ዓይኖቹም ተከፍተው ማንን ሳያይ። መርተውም ወደ ደማስቆ አገቡት። ፫ ቀንም ተቀመጠ ሳያይ ሳይበላም ሳይጠጣም። በደማስቆ አንድ ደቀ እምዝሙር ነበረ ስሙን ሐናንያ የሚሉት። ጌታም በሕልም አለው። ሐናንያ ሆይ። እርሱም አለ። እነሆኝ አቤቱ። ጌታም አለው። ተነሥተህ ሒድ በመንገድ ቅን መንገድ በምትባል። በይሁዳ ቤትም እሻ አንድ ሰው ስሙን ሳውል የሚሉት አገሩም ጠርሴስ እነሆ ይጸልያልና። በሕልምም አየ አንድ ሰው ስሙን ሐናንያ የሚሉት ሲገባ እጁንም ሲጭንበት በላየው ያይ ዘንድ። ሐናንያም መለሰ አለም። አቤቱ ፈጽሜ ሰማሁ ከብዙ ሰዎች የዚህን ሰው ነገር ስንት ክፉ እንዳደረገ በጻድቃንህ በየሩሳሌም። ከዚህም ትእዛዝ አለው ከካህናት አለቃ ያሥር ዘንድ ስምህን የሚጸሩን ሁሉ። ጌታም አለው። ሒድ ይህ ለኔ የተመረጸ ከብት እንውና ስሜን ይሸከም ዘንድ ባሕዛብ ፊት በነገሥታትም በእሥራኤል ልጆችም። እኔም አሳየዋለሁ የሚቀበለውን መከራ ስለ ስሜ። ሐናንያም ሔደ ወደ ቤትም ገባ። እጁንም ጫነበት አለውም። ወንድሜ ሆይ ሳውል ጌታ የሱስ ወዳንተ ላከኝ በመንገድ የታየልህ ስትመጣ። ታይ ዘንድ መንፈስ ቅዱስም ይመላብህ ዘንድ። የዚያን ጊዜም ካይኑ ወደቀ እንደ ቅርፍት ያለ አየም። ተነሥቶም ተጠመቀ። መብልም በተቀበለ ጊዜ በረታ። አሁንም ሁለተኛ ተወለደ መልእክቱን ጀመረ። ሳዎም በደማስቆ ካሉ ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ባንድ ሆነ አያሌ ቀን ሲጸሊ በሃይማኖትም ሲጸና። ከዚያ በክርስቶስ አስተማረ የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ። በየሰሙትም ሁሉ አደነቁ አሉም። በየሩሳሌም ይህነን ስም የሚጸሩን ሁሉ ያጠፋ ይህ አይደለምን። ስለዚህም ወዴህ መጣ አሥሮ ሊወስዳቸው ወደ ካህናት አለቆች። ሳውልም ኃይል ይጨምርለት ነበረ በደማስቆ የነበሩትንም አይሁድ ያውክ ነበረ ሲገልጥ የሱስ ክርስቶስ እንደ ሆነ። ብዙ ቀንም ከሆነ በኋላ አይሁድ ተማከሩ አንድ ሁነው ይገድሉት ዘንድ። ሰውልም አወቀ እንደ ተማከሩበት። ያገርም ደጅ ሁሉ ጠበቁት በሌት በቀንም ይገድሉት ዘንድ። ደቀ መዛርቱም በሌት ወሰዱት ከቀጥርም ላይ በቀንም አወረዱት። ሳውልም ወደ ዓረብ አገር ሔደ ደማስቆም ተመለሰ። ከዚያም ወዲያ ወደ የሩሳሌም ወጣ ጴጥሮስንም አየ ከርሱም ጋራ ፲፭ ቀን ተቀመጠ። ደግሞም ያዕቆብን የጌታውን ወንድም አየ። ገላትያን ፩ ፲፯። ወደ የሩሳሌምም በመጣ ጊዜ ወደደ ከምእመናን ጋራ ባንድ ይሆን ዘንድ። ሁሉም ይፈሩት ነበሩ ሳያምኑት እርሱ ደቀ መዝሙር እንደ ሆነ። በርናባስም ወሰደው ወደ ሐዋርያትም አገባው አጫወታቸውም ጌታውን በመንገድ እንዳየ እንደ ተናገረውም። እንደ ተጋደለም በደማስቆ በየሱስ ስም። እርሳቸውም እግዚአብሔርን አመሰገኑበት። ከርሳቸውም ጋራ ተቀመጠ ሲገባ ሲወጣም በየሩሳሌም ሲጋደልም በየሱስ በጌታ ስም። አይሁድንም ተናገረ ተከራከራቸውም አራማውያንንም። አንድ ቀንም በየሩሳሌም ሲጸልይ በመቅደስ ነፍሱ ተነጠቀ የሱስንም አየ የሚለው። ቶሎ ውጣ ከየሩሳሌም ለኔ የምትመሰክረውን አይቀበሉህምና። ሳውልም ጳውሎስ የተባለ አለው። አቤቱ እርሳቸው ያውቃሉ እኔ እመታ አሥርም እንደ ነበርሁ በመስጊድ ሁሉ ባንተ የሚያምኑትን ሁሉ። የሰማዕትህም የእስጢፋኖስ ደም በፈሰሰ ጊዜ እኔ ከርሳቸው ጋራ ቁሜ ተባብርም ነበርሁ የገደሉትንም ልብስ ጠበቅሁ። ጌታም አለው። ሒድ እኔ እልክሃለሁና ሩቅ አገር ወደ አሕዛብ። የ፪ሐዋርያት ስራ ፳፪ ፲፯። በዚህም በጌታው መገለጽ ጸንቶ እርሱ ከሰው ሁሉ ጸላትነት አልፈራም በደስታ የጌታውን ወንጌል ሰበከ እንጅ። አይሁድ ግን ሊገድሉት ወደዱ። አሁንም ጳውሎስ ነፍሱን ለክርስቶስ ሊጠብቅ ብሎ ተሰወረ ወንድሞችም ወደ ቄሣርያ ሸኙት ከዚያም ወደ ጠርሴስ ሔደ።

አሁንም የክርስቶስ ጉባኤ በይሁዳ ሁሉ የነበረች በገሊላም በሰማርያም ዕርቅ ነበረላት። ተሰርታም በእግዚአብሔር ፍርሃት ተመላለሰች የመንፈስ ቅዱስም ማጽናት መላባት።

ጴትሮስም በይሁዳ አገር ዞረ ወንጌልን ለማስተማር። ወደ ቅዱስናም በልዳ ወደ ኖሩት ሲደርስ አንድ ኤንያ የሚሉት መፃጕዕ ሰው ፰ ዓመት ታሞ የነበረ በየሱስ ክርስቶስ ስም ከሕማሙ አዳነው። የዚያን ጊዜም በያፋ ለልዳ በምትቀርብ አንዲት በክርስቶስ ያመነች ሃይማኖትዋንም በፍቅርዋ የገለጸች ሴት ነበረች ስምዋም ጣቢታ ማለቱ ምዳቋ። እርስዋም ታመመች ሞተችም። የያፋም ምእመናን ወደ ጴጥሮስ ወደ ልዳ ሰደዱ ጴጥሮስን ኢያስለመኑት እምቢ እንዳይል ወደርሳቸው ከመምጣት። ጴጥሮስም ተነሣ ከርሳቸውም ጋራ ሔደ። ወደ ያፋም በደረሰ ጊዜ ወደ ደርብ አወቱት ምዳቋ ወደ ነበረችበት። በፊቱም ቆሙ ባልቴቶች ሁሉ ኢያለቀሱ ኢያሳዩትም ቀሚሶቻን ልብሶችንም ምዳቋ ለርሳቸው ለድኆችም ያደረገቸው ከርሳቸው ጋራ ሳለች። ጴጥሮስም ሁላቸውን አወጣ ወደ ሜዳ። ተንበረከከም ጸለየም። ወደ በድንም ተመለሰ አለም። ጣቢታ ሆይ ተነሺ። እርስዋም ዓይንዋን ከፈተች ጴጥሮስንም ባየች ጊዜ ተቀመጠች። እርሱ ግን እጁን ሰታት አስነሣትም። ከዚያም የነበሩትን ቅዱሳን ባልቴቶችንም ጸራ ሕያውትን ሁና በፊታቸው አቆማት። ይህም ወሬ የታወቀ ሆነ በያፋ ሁሉ ብዙ ሰዎችም በጌታ አመኑ። ጴጥሮስም አያሌ ቀን ተቀመጠ በያፋ ወዳንድ ሰው ስምዖን የተባለ የቆርበት ፋቂ። መንፈስ ቅዱስ እስኪያዘው ድረስ አሕዛብን በወንጌል ያስተምር ዘንድ።

ቄሣርያ አንዲት መልካም ከተማ ነበረች ያንድ ቀን መንገድ የሚያህል ከያፋ በባሕር አጠገብ የነበረች። ሄሮድስ ይሠራት ይሸልማትም ነበር ስምዋንም ቄሣርያ ብሎ ጸራት ቄሣር አውጉስቶስን ሊያከብርባት እርሱ የቄሣር ወዳጅ ነበረና። ከዚያም ለሮምያ ቄሣር አንዲት ሌጌዎን ነበረች ወታደሮችዋ ከኢጣልያ የነበሩ ስለዚህም ኢጣሊቄ የተባለች። በርስዋ መኻከልም አንድ የመቶ አለቃ ነበር ቆርኔሌዎስ የሚሉት። እርስዋም ደህና ሰው ነበረ ያይሁድን የሃይማኖታቸውን ትምርት የተማረ እግዚአብሔርንም የፈራ ከቤተ ሰዎቹ ጋራ። እጅግ መጽዋዕትም ሰጠ። ክርስቶስን ግን በክርስቶስም ያለ ሃይማኖት እርሱም ብቻ የሚያጽድቅ የሚያድንም አያውቅም ነበረ። እርሱም በራእይ አየ በግልጥ በቀኑ በ፱ ሰዓት እየግዚአብሔርን መልአክ ወደርሱ ሲገባ ሲለውም። ቆርኔሌዎስ ሆይ። እርሱም በተመለከተው ጊዜ በፈራም ጊዜ አለ። ምንድር ነው ጌታ ሆይ። መልአክም አለው። ጸሎትህ መጽዋዕትህም በእግዚአብሔር ፊት መጣ ለመታሰብ ሁለጊዜ። አንተ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ትፈልጋለህና አታገኘውምም የሰማይን መንገድ አታውቅምና። አሁንም አንዴን መንገድ ያሳይሃል እግዚአብሔር። ሰዎችን ላክ ወደ ያፋ። ሲሞንንም ጴጥሮስ የሚባለውን አስመጣ። እርሱም እንግድነት መትትዋል ወዳንድ ሰው ስምዖን የቆርበት ፋቂ ወደሚሉት። ቤቱም በባሕር አጠገብ። እርሱም ይናገርሃል ታደርገው ዘንድ የሚገባህን ነገር። መልአኩም ቆርኔሌዎስን ይናገረው የነበረ በሔደ ጊዜ ቆርኔሌውሶስ ጸራ ፪ ከባሮቹ አንዱም አለቃ የሚወደውን መልካምም ምግባር ያለውን። አጫወታቸውም መልአክ ያለውን ሁሉን ወደ ያፋም ሰደዳቸው። በነጋውም እርሳቸው ሲሔዱ በመንገድ ወዳገርም በቀረቡ ጊዜ ጴጥሮስ ወደ ሰገነት ወጣ ይሰልይ ዘንድ በ፯ ሰዓት። ተራበም ሊበላም ወደደ። እሊያም መብል ሲያበጁ ነፍሱ ተነጠቀች ራእይም አየ። እነሆም ሰማዮች ተከፍተው አየ መጐናጸፍያም ሲወርድ እንደ ታላቅ ልብስ ወደ ምድርም ደርሶ ታሥሮ በ፬ ወገን። የምድርም እንስሳ ሁሉ ነበረበት አራዊትም የሚቀሳቀሰውም የሰማይም ዖፎች። ድምጽም ወደርሱ መጣ እንዲህ ሲል። ተነሣ ጴጥሮስ ሆይ አርደህም ብላ። ጴጥሮስም አለ። አይሆንም አቤቱ ርኩስ የሚያስጸይፍም ከቶ በልቼ አላውቅምና። ድምጽም ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ወደ ርሱ መጣ እንዴህ ሲል። እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው። ይህም ሆነ ፫ ጊዜ ዕቃውም ከዚያ ወዲያ ወደ ሰማይ ተመለሰ። የዚህም ራእይ ማለት ይህ ነበረ። እግዚአብሔር ለጴጥሮስ በምሳሌ ገለጸ በኦሪት ስለ ኃጢአት የተስራ መለየት በፍጥረት በፍጥረት መኻከል ባይሁድና ባሕዛብም መኻከል እንግዴህ እንደ ተሻረ ክርስቶስም ዓለምን ሁሉን በደሙ ከእግዚአብሔር ጋራ አስታርዋልና ምድር ሁሉ ለእግዚአብሔር ነጻች ተቀደሰችም። ሰውም ሁሉ ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ተጸራ። የእግዚአብሔር ድምጽም ፫ ጊዜ እንደ ተሰማ ይህነን ነገር በጣም ወደ ጴጥሮስ ልብ ሊያገባ ማለት ነው ሊያስተምረው ቅድስት ሥላሴ ሁሉ እግዚአብሔር አብ ልጅም መንፈስ ቅዱስም የምድርን አሕዛብ ሁሉ በወንጌል መዳናቸው እንደ ፈቀደች። ጴጥሮስም በልቡ ሲያስብ ምንድር ነው ብሎ ያየው ራእይ። እነኋቸው ሰዎች ቆርኔሌዎስ የላካቸው የስምዖንን ቤት ጠየቁ። በደጅም ቆሙ። ደግሞ ጸሩ ይጠይቁ ዘንድ ሲሞን ጴጥሮስ የሚባለው ከዚያ እንግድነት መጥቶ እንደ ሆነ ብለው። ጴጥሮስም ሲያስብ ባየው ራእይ መንፈስ አለው። እነሆ ፫ ሰዎች ይሹሃል። ነገር ግን ተንሣና ሒድ ከርሳቸው ጋራ ውረድም አትጠራጠርም። ልክያቸዋለሁና። ጴጥሮስም በወረደ ጊዜ ከቆርኔሌዎስ ወደ ተላኩ ሰዎች አለ። እነሆ እኔ ነኝ የምትሹኝ። ምን ምክንያት ነው የመጣችሁበት። እርሳቸውም አሉ። ቆርሌዎስ የመቶ አለቃ በጎ ሰው እግዚአብሔርንም የሚፈራ ስለ በጕነቱም የታወቀ ባይሁድ ወገን ሁሉ። ቅዱስ መልአክ አዘዘው ወደ ቤቱ ያስመጣህ ዘንድ ካንተም ነገር ይሰማ ዘንድ። ጴጥሮስም ጸራቸው እንግድነትም ተቀበላቸው። በነጋውም ከርሳቸው ጋራ ወጣ። አያሌ ወንድሞች በያፋ ካሉ ከርሱ ጋራ ሔዱ። በነጋውም ወደ ቄሣርያ ገቡ። ቆርሌኔዎስም ይጠብቃቸው ነበር ዘመዶቹንም ወዳጆቹንም የቀረቡትን ጸራ። ጴጥሮስም በገባ ጊዜ ደሳለው ቆርኔሌዎስን። ወደግሩም ወድቆ ሰገደለት። ጴጥሮስ ግን አስነሣው እንዴህ ሲል። ተነሣ እኔ ደግሞ ሰው ነኛን። ገባም ከርሱ ጋራ ኢየተናገረ። እጅግ ሰዎች አገኘ ከርሱ ዘንድ ተከማችተው። አላቸውም። እላንት ታውቃላችሁ ለይሁዳዊ ሰው እንዳይገባ ይገናኝ ዘንድ ይገባም ዘንድ ወደ ሌላ ወገን። ነገር ግን እግዚአብሔር አሳየኝ ማንንም ከሰው ርኵስ ነው የሚያስጸይፍም ነው እንዳልል። ስለዚህም መጣሁ ሳልጠራጠር ብጠሩኝ። አሁንም እጠይቃችኋለሁ። ለምን ምክንያት አስመጣችሁኝ። ቆርኔሌዎስም አለ። ካራት ቀን ጀምሬ እስከዚች ድረስ ጾመኛ ነበርሁ ስጸልይ በቤቴ በ፱ ሰዓት። አንድ ሰውም በፊቴ ቆመ ነጭ ልብስ ለብሶ። አለኝም። ቆርሌኔዎስ ሆይ ጸሎትህ ተተሰማችልህ። መጽዋዕትህም ታሰበችልህ በእግዚአብሔር ፊት አሁንም ወደ ያፋ ላክ ሲሞንንም ጴጥሮስ የሚባለውን አስመጣ። እርሱም እንግድነት ተቀምጥዋል በቅሮበት ፋቂው በስምዖን ቤት በባሕር አጠገብ። እርሱም መጥጦ ይናገርሃል። የዚያን ጊዜም ላክሁብህ። አንተም በጎ አደረግህ በመምጣትህ። አሁንም እነሆ እኛ ሁላችን አለን ከዚህ በእግዚአብሔር ፊት እንሰማ ዘንድ አንተ የታዘዝህበትን ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ። ጴጥሮስም አፉን ከፈተ አለም። አሁን በውነት አወቅሁ እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያደላ። ነገር ግን በሕዝብ ሁሉ እርሱን የሚፈራ ቅን ነገርንም የሚያደርገው እርሱ በርሱ ዘንድ የተቀበለ ነው። ወደ እሥራኤል ልጆች የላከው ነገር የምሥራች ይነግራቸው ዘንድ በደህንነት በየሱስ ክርስቶስ እርሱም የሁሉ ጌታ የሚሆን ታውቃላችሁ። ይህችም የምሥራች በይሁዳ ሁሉ ተሰማች ከገሊላ ጀምሮ ዮሐንስ ካስተማረበት ጥምቀት በኋላ። ስለ የሱስ ስለ ናዝሬቱ እግዚአብሔር ቀብቶታልና በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም። የዞረ መልካምም ያደረገ ሰይጣንም ያሸነፋቸውን ሁሉ የፈወሰ። እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ ነበረና። እኛም ምስክሮች ነነ ላደረገው ነገር ሁሉ በይሁዳ አገር በየሩሳሌምም። እርሱንም ገደሉት በንጬት ላይ ሰቅለው። ይህነንም እግዚአብሔር አስነሣው በሶስተኛ ቀን አስገለጸውም። ለሕዝብ ሁሉ አይደለም ለኛ እንጅ አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ለተመረጽነ ምስክሮች ከርሱ ጋራ የበላነ የጠጣነም ከሙታን ከተነሣ በኋላ ሕዝብንም እናስተምር ዘንድ አዘዘነ እንመሰክርም ዘንድ ይህ እንደ ሆነ እግዚአብሔር የመረጠው በሕያዋንና በሙታን ይፈርድ ዘንድ። ለርሱም ይመሰክራሉ ነቢያት ሁሉ በርሱ የሚያምን ሁሉ እንዲወስድ የኃጢአቱን ስርየት በስሙ።

ጴጥሮስም ይህነን ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ወረደ ነገሩን በሰሙት ሁሉ ላይ። ያመኑትም ከግዝረት ወገን ከጴጥሮስ ጋራ የመጡ ደነገጡ። ባሕዛብ ደግሞ ፈስዋልና የመንፈስ ቅዱስ ስጥወታ። በሌላ ቋንቋ ሲናገሩ ሰምተዋቸዋልና። እግዚአብሔርንም እጅግ አከበሩ። የዚያን ጊዜም መለሰ ጴጥሮስ አለም። በውኑ ማንም ይከለክላልን ውኃ እንዳይጠመቁ እሌህ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት እኛ ደግመን ተቀበልነው። በጌታ ስምም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው። የዚያን ጊዜም ለመኑት አያሌ ቀን ከርሳቸው ዘንድ እንዲቀመጥ።

እለዚህ ሰዎች ያሕዛብ መጀመርያ ነበሩ በየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ያሕዛብ ከእግዚአብሔር ሕዝብም ጋራ አንድ የሆኑ። የርሳቸውም ወሬ ወደ የሩሳሌም ሲደርስ ካይሁድ ወገን የነበሩ ምእመናን አላስተዋሉትም። ከርሳቸው መኻከል አያሌ ሰዎች ጴጥሮስን ተጻሉት ወዳልተገዘሩ ሰዎች። እንደ ገባ ከርሳቸውም ጋራ አንድነት እንዳደረገ። ጴጥሮስ ግን ይህ ነገር ሁሉ እንደ ሆነ ሲናገራቸው ሲላቸውም። እግዚአብሔር የጸጋውን አንድነት ከሰጣቸው ለኛ እንደ ሰጠ ባመኑ ጊዜ በጌታ በየሱስ ክርስቶስ። እኔ ማን ነኝ እችል ዘንድ እግዚአብሔርን ለመከልከል። ይህነን በሰሙ ጊዜ ዝማሉ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ እንዴህ ሲሉ። እንዴህ በውነትን እግዚአብሔር ላሕዛብ ደግሞ ሰጣቸው ንስሓ ለሕይወት።

የዚያን ጊዜም የወንጌል ነገር ወደ ሌላ ስፍራ ደግሞ ተዘረጋ። የተበተነ በመጣ መከራ መጡ ወደ ፊንቄ ወደ ቆጵሮስም ወደ አንጾኪያም። እርሳቸው ግን ማንንም አላስተማሩም በወንጌል አይሁድን እንጅ። ከርሳቸው ግን አያሌ ነበሩ ከቆጵሮስ ወገን ከቈሬም ወደ አንጾኪያ በገቡ ጊዜ አረማውያንን ደግሞ ያስተማሩ የየሱስ ክርስቶስንም ወንጌል የሰበክዋቸው። የጌታ እጅም ከርሳቸው ጋራ ነበረ ሰዎችም ቍጥራቸው እጅግ የሚሆን ወደ ጌታ ተመለሱ። የዚህም ወሬም ተሰማ በየሩሳሌም ባለች ቤተ ክርስቲያን። በርናባስንም ሰደዱት ወደ አንጾኪያ። በመጣም ጊዜ የእግዚአብሔርንም ጸጋ ባዩ ጊዜ ደሳለው ሁሉንም አጸናቸው በጌታ ይኖሩ ዘንድ ልባቸው ጸንተው። እርሱ ጻድቅ ሰው ነበረና መንፈስ ቅዱስ የመላበት ሃይማኖትም ፡ እጅግ ሰዎችም ተሰበሰቡ ወደ እግዚአብሔር። ደግሞ ወጣ በርናባስ ወደ ጠርሴስ ሳውልን ሊዛ። ባገኘውም ጊዜ ወደ አንጾኪያ ይዞት መጣ። አንድ አመትም ተቀመጡ በዚያች ቤተ ክርስቲያን። እጅግ ሰዎችንም አስተማሩ ስለዚህም ደቀ መዛሙርት በአንጾኪያ አስቀድመው ክርስቲያን ተባሉ። በዚያችም ወራት ወረዱ ነቢያት ከየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ። በሐዋርያት ዘመን የክርስቶስ መንፈስ አያሌን ምእመናን በትንቢት መላ ምስክሮች ይሆኑ ዘንድ ባላመኑ ሰዎች ላይ። ከለዚያ ነቢያትም አንድ ስሙ አገቦስ የተባለ ተነሣ በመንፈስም አስታወቀ ታላቅ ራብ እንዲሆን በዓለም ሁሉ እርሱም የሆነ ባቅላውድዮስ ቄሣር ዘነም። አሁንም የወንድሞች ፍቅር ተገለሰ። የየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ድኃይቱ ነበረችና አይሁድ ቀምተዋቸዋልና አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ መስጠት አከማቹ እንደ ችሎታቸው። ከየሩሳሌም የዘላለም ገንዘብ ወጥቶላቸዋልና እርሳቸው ታናሽ ነገር ቈጠሩት ከዚህ ዓለም ገንዘብ ይመልሱላቸው ዘንድ። እርሳቸውም ማገልገላቸውን በየሩሳሌም ወዳሉት ሽማግሎች ሰደዱት በሳውልና በበርናባስ እጅ። ሳውልም አስቀድሞ ይቀማቸው ነበር።

የዚያን ጊዜም አዲስ ስደት ሆነ በየሩሳሌም በቤተ ክርስቲያን ላይ። ሄሮድስ አግሪጳ ንጉሥ አይሁድ ደስ ያሰኛጨው ዘንድ አያሌን ከምእመናን ሠቀያቸው። ያዕቆብን የዘብዴዎስን ልጅ የዮሐንስንም ወንድም በሰይፍ ገደለው። ያም አይሁድን ደስ እንዳሳያቸው ባየ ጊዜ ጨመረበት ጴትሮስን ሲይዝ ደግሞ። ይህም በ፵፬ አመት ነበረ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከዕርገቱም በኋላ ፲፩ አመት አያሌ ቀን ከፋሲካ በፊት። ዳሩ ጴጥሮስ በግዞት በሰንሰለት ታሥሮ ሲቀመጥ ከ፫ ወታደር መኻከል የጠበቁት የሥረት ቤትም እጅግ ጸንቶ ተዘግቶ ተጠበቆም የክርስቲያን ጉባኤ በቀንና በሌሊት ስለርሱ እግዚአብሔርን ለመኑ። እግዚአብሔር መልአኩን በሌሊት ሰደደው ጠባቆችን በንቅልፍ መትቶ ሰንሰለትንም ፈትቶ ደጅንም ሁሉ ከፍቶ ጴጥሮስን ያወጣ። ጴጥሮስም ወደ ዮሐንስ ማርርቆስ እናት ማርያም ወደ ተባለች ወደ ቤትዋ መጣ ከዚያም የተሰበሰቡ ምእመናን እግዚአብሔርን አመሰገኑበት። ሄሮድስ ግን ወደ ቄሣርያ ሒዶ ከጢሮስና ከሲዶና ሰዎች ጋራ ጾር ሊያደርግ አሰበ። እለዚያም ከርሱ ጋራ ታረቁ። ባንድ ቀንም ሄሮድስ የንጉሥ ልብስ ለበሰ በዙፋኑም ተቀመጠ ነገርም ተናገራቸው። ሕዝቡም ጮሁ። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው እይሰው ቃል አይደለም። የዚያን ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ መታው ለእግዚአብሔር ምስጋና አልሰጠም። ትልም ፈላበትና እርሱ ሞተ። የእግዚአብሔር ነገር ግን አደገ በዛም።

በርናባስና ሳውል ግን ወደ የሩሳሌም ሲደርሱ መልእክታቸውን ፈጸሙ። ከዚያም በተመለሱ ጊዜ ከርሳቸው ጋራ ወሰዱ ዮሐንስን ማርቆስ የተባለውን። እርሱም ጴጥሮስ የመንፈሳዊ ልጁን የሚለው በኋላም ወንጌልን የጻፈ።

ባንጾኪያ ቤተ ክርስቲያንም ነቢያትና መምሕራን ነበሩ። ከርሳቸውም በርናባስ። ስምዖንም ኒግር የተባለ። ሉኪዩምስ የቄሬናው። ማናይንም ከሄሮድስ ካራተኛ አለቃ ጋራ ያደገ። እርሳቸውም እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ ሲጾሙም መንፈስ ቅዱስ አለ። ልዩልኝ በርናባስንና ሳውልን ለጸራኋቸው ስራ። የዚያን ጊዜም ጾሙ ጸለዩም እጃቸውንም ጫኑባቸው ሰደድዋቸውም። እሌህም ከመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሰልውቂያ መጡ። ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሰረሩ። በቆጵሮስም ፪ ከተሞች ነበሩ የገቡባቸው ያንዲት ስም ሰላሚስ የሁለተኛዪቱም ስም ጳፎስ። በሰላሚስም ወንጌልን አስተማሩ ባይሁድ መስጊድ። ደሴቱንም ሁሉ በዞሩ ጊዜ ወደ ጳፎስም በመጡ ጊዜ አስማተኛውን ሰው አገኙ አሰተኛ ነቢይ ካይሁድ ወገን ስሙም ባሪሱዕ ኤሊማስም። ይህነን በመኰንን በሰርጊዩስ ጳውሎስ ቤት አገኙ። ይህ ሰርጊዩስ ጳውሎስ ደህና ነው አስተዋይም ነበረ ጳውሎስንና በርናባስንም አስመጣ የእግዚአብሔርን ነገር ከርሳቸው ሊሰማ። ኤሊማስ ግን አስማተኛ ከሰይታን ወገን የነበረ እጅግ ተከራከራቸው የሹሙንም ልብ ሊያጠፋ ፈለገ የእግዚአብሔር ነገር በልቡ እንዳይገባ። ጳውሎስ ግን መንፈስ ቅዱስን መልቶ ተመለከተው አለውም። አንተ ሽንገላ የመላብህ ተንኰልም ሁሉ የሰይጣን ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጸላት። አይበቃህምን የእግዚአብሔርን መንገድ የቀናቺውን ማጥፋት። አሁንም እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ነው። ዕውር ሁን ፃሓይንም አትይ እስከ ጊዜው። የዚያን ጊዜም ወደቀችበት ጽጋግ ጨለማም። ይዞርም ጀመረ መሪውንም ለመነ። የዚያን ጊዜም ሹሙ ባየ ጊዜ የተደረገውን ተአምራት አመነ አደነቀም የእግዚአብሔርን ትምርት።

ከጳፎስም በሔደ ጊዜ ጳውሎስ ከርሱም ጋራ የነበሩት በጰንፊልያ አገር ወዳለች ወደ ጳርጌ ደረሱ። ዮሐንስ ማርቆስ ግን ከዚህ ተለይቶ ወደ የሩሳሌም ተመለሰ። እርሳቸውም ከጰርጌ አልፈው ወደ አንጾኪያ የጲሲዲያ አገር ወደምትሆን ደረሱ። ጳውሎስም ሁለግዜ አይሁድ ወደ ተቀመጡበታ ገር ሲደርስ እርሳቸውን ከማስተማር ጀመረ ከርሳቸውም ወደ አሕዛብ አለፈ። እንዴህም በጲሲዲያ አንጾኪያ። በሰንበት ቀን ወደ አይሁድ መስጊድ ገብተው ተቀመጡ። የኦሪትም የነቢያትም ክፍል ከተነበበ በኋላ የመስጊድ አለቆች ላኩ ወደርሳቸው እንዴህ ሲሉ። እላንት ሰዎች ወንድሞች መናገር ሕዝብንም መምከር ብትወዱ ተናገሩ። ጳውሎስም ተነሣ በጁም ጠቀሳቸው እንዴህ ሲልም ጀመረ። እላንተ ሰዎች የእሥራኤል ወገን እግዚአብሔርንም የምትፈሩት ሁሉ ስሙ። እንዴህም ብሎ የእሥራኤልን ወገን ታሪክ አወጣላቸው ከምሥር ከመውጣታቸው ጀምሮ እስከ ዳዊት መንግሥት ድረስ። ስለ ዳዊትም ሲናገር የክርስቶስን ነገር አገባ የዳዊት ልጅ እንደ ሆነ ዮሐንስ መጥመቁም እንደ መሰከረለት በየሩሳሌምም ያሉ አይሁድ የሱስን ሊያጠፉ ብለው እንደ ሰቀሉት ባለማወቃቸው። እንዴሁም አድርገው ስለርሱ የተጻፈውን ነገር ሁሉ ፈጸሙት። እግዚአብሔርም ከሙታን አስነሣው። ነገሩንም እንዴህ ብሎ ጨረሰ። አሁንም በላንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን እለንት ሰዎች ወንድማማች በዚህ እንዲነገርላችሁ የኃጢአት ማስተሰረይ። በሙሴ ኦሪትም በተጻፈቸው ሥርዓት ሁሉ አትችሉም ትጸደቁ ዘንድ። በዚህ ግን የሚያምን ሁሉ ይጸድቃል። አሁንም ተጠንቀቁ እንዳይመጣባችሁ በነቢያት የተባለ። እዩ እላንት ቸልተኞች ተደነቁም ተሻሩም። በዘመናችሁ እኔ ስራ እሰራለሁ የማታምኑትን ማንም ቅሉ ቢነግራችሁ።

እርሳቸውም ከምስጊድ ሲወጡ ለመንዋቸው አሕዛብ በሚመጣው ቅዳሜ ይናገርዋቸው ዘንድ ይህነን ነገር። ጉባኤም በተፈታ ጊዜ ጳውሎስንና በርናባስን ካይሁድ እጅግ ሰዎች ከተተሉት ስደተኞችም ካሕዛብ እግዚአብሔርን የፈሩ። የነገርዋቸው እሺ ያሰኝዋቸው። ይጸኑ ዘንድ በእግዚአብሔር ጸጋ። የእግዚአብሔርንም ነገር ከጳውሎስ አፍ የሰሙት በዚህች መስጊድ ከንቱ አልሆነም። በሁለተኛውም ቅዳሜ ተሰበሰቡ ያገር ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ነገር ለመስማት። አሁን ግን ሰይጣን ተቈጣ አይሁድ ባዩ ጊዜ የተሰበሰቡትን ቅናት መላባቸው። የጳውሎስንም ነገር አፈረሱ ኢየተቃወሙ ኢየተሳደቡም። ጳውሎስና በርናባስም በግልጥ በቁም ነገርም አልዋቸው። አስቀድመን የእጊዛብሔርን ነገር ለላንት እንናገር ዘንድ ተገባነ። አሁን ግን ስትገፉት በነፍሳችሁም ስትፈርዱ እንዳይገባችሁ የዘላለም ሕይወት እነሆ እኛ ወዳሕዛብ እንመለሳለን። እንዴህ አዞናልና እግዚአብሔር እንዲህ ሲል። ብርሃን አደረግሁህ ላሕዛብ መድኃኒት ትሆን ዘንድ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ። አሕዛብም ይህነን በሰሙ ጊዜ ደሳላቸው የእግዚአብሔርንም ነገር አመሰገኑ። ለዘላለምም ሕይወት በዝያች ዙርያ ሁሉ ተዘረጋ። አይሁድ ግን አስነሡ የሚገዙትን ሴቶች ምግባራቸውም ያመረውን ያገሩንም አለቆች ሁከትም አስነሡ በጳውሎስና በበርናባስ ላይ። ካገራቸውም አወጥዋቸው። እርሳቸው ግን ክርስቶስ በቀደም እንዳዘዛቸው አረገፉት የግራቸውን ትብያ ወደ ኢቆኒዩምም መጡ። ደቀ መዛሙርትም ደስታውን መንፈስ ቅዱስንም መሉ። በኢቆኒዩምም ሆነ ወደ አይሁድ መስጊድ በገቡ ጊዜ ሰዎች ተሰበሰቡ ጳውሎስና በርናባስም እንዴህ ተናገሩ ብዙ ሰዎች እስኪያምኑ ድረስ ካይሁድና ካረማውያን። ያልታዘዙ ያላመኑም አይሁድ ግን ኣስነሡ አስከፉም ያሕዛብን ልብ በወንድሞች ላይ። እንዴሁም ተቀመጡ ከዚያ ረጅም ዘመን ሲጋደሉ ለእግዚአብሔር ለጸጋው ነገር የሚመሰክር የሚሰጥም ይሆን ዘንድ ተአምራት ድንቅም በጃቸው። ያገርም ሰዎች ተከፈሉ። እኩሌቶችም ካይሁድ ጋራ ሆኑ እኩሌቶችም ከሐዋርያት ጋራ። ያሕዛብና ያይሁድ መነሣት ግን በሆነ ጊዜ ካለቆቻቸው ጋራ ያጐሳቍላቸዋል። ይወግርዋቸውም ዘንድ። ያነንም አወቁ ኰበለሉም ወደ ሊቃዎኒያ አገር ወደ ልስጥራ ወደ ደርባም በዙርያቸውም ወዳሉት አገር መጡ። ከዚያም የምሥራችን ተናገሩ። በልስጥራም አንድ ሰው ነበር እግሩ የተመመ ተቀምጦ አንካሳ ከናቱ ሆድ ጀምሮ ከቶ አልሔደም። ይህም ሰማ ጳውሎስ ሲናገር። ጳውሎስም በተመለከተው ባየም ጊዜ ሃይማኖት እንዳለው ይድን ዘንድ በታላቅ ድምጽ አለው። እብግርህ ቀንተህ ቁም። ተነሥቶም ተመላለሰ። ሕዝብም ባየ ጊዜ ጳውሎስ ያደረገውን ድምጻቸውን ከፍ ከፍ አደረጉ በሊቃዎኒያ ቋንቋም አሉ። አማልክት ሰዎችን መሰሉ ወደኛም ወረዱ። በርናባስንም መልኩ ስላማረ ድያ ያማልክት ንጉሥ አሉት። ጳውሎስንም መልኩ ያላመረውን ሄርሜን ያማልክት ነጋሪ አሉት እርሱ ነውና ነገርን የሰራ። የድያ ካህንም ባገራቸው ፊት የነበረ በርዮች አመጣ አክሊሎችም ወዳገር ደጅ ሊሠውላቸውም ወደደ ከሕዝብ ጋራ። ሐዋርያትም ይህነን በሰሙ ጊዜ ጳውሎስና በርናባስ ልብሳቸውን ቀደዱ ወደ ሕዝብም አፈጠኑ ኢያጮሁ ኢያሉም። እላንት ሰዎች ለምን ይህነን ትሰራላሁ። እኛም ሰዎች ነነ እንደላንት የተካከልናችሁ በሞት። ወንጌልንም እናስተምራችኋለን ተመልሱ ዘንድ ከለዚህ ሐሳውት አማልክት ወደ ሕያው አምላክ ሰማይንና ምድርን ባሕርንም ዓለምንም ሁሉ በርሱም ያለውን ሁሉ የፈጠረውን። ባለፈውም ትውልድ አሕዛብን ሁሉ የተወ በመንገዳቸው ይሔድ ዘንድ። ከዚህም ጋራ ራሱን አልተውም ያለ ምስክር። ለኛ በጎ ሲያደርግ። ሲሰጠነም ከሰማይ ዝናም ፍሬ የሚሆንበትንም ጊዜ ልባችነንም መላ መበል ደስታም። ይህንንም ብለው የግድ አስተውዋቸው አሕዛብን እንዳይሠውላቸው። አይሁድ ግን መጡ ካንጾኪያ ከኢቆኒዩምም። አሕዛብንም እሺ አሰኝዋቸው ጳውሎስንም ወገሩት ካገርም ወደ ሜዳ ጐተቱት። የሞተም መሰላቸው። ደቀ መዛሙት ግን የጳውሎስን ነገር ሰምተው በክርስቶስ ያመኑ የነበሩ ከበውት ሳሉ ተነሥቶ ወዳገር ገባ። በነጋውም ወጣ ከበርናባስ ጋራ ወደ ደርባ። በዚያችም አገር አስተማሩ እጅግ ሰዎችንም ደቀ መዛሙትን አደረጉ። ተመለሱም ወደ ሊስጥራ ወደ ኢቆኒዩምም ወደ ጲሲዲያ አንጾኪያም። ያጸኑ ዘንድ የደቀ መዛሙርትን ልብ ይመክርዋቸውም ነበሩ እንዲጸኑ በሃይማኖት ሲሉ። በብዙ መከራ ይገባናል እንደገባ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት። በጃቸውም ሾሙላቸው ቀሳውስት በቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ። ጾሙም ጸለዩላቸውም። ለእግዚአብሔርም ላመኑበት አደራ ሰጥዋቸውም። በጲሲዲያም ከዞሩ በኋላ ወደ ጰንፊልያ መጡ። በጰርጌም የእግዚአብሔርን ነገር ተናገሩ ወደ አጠልያም ወረዱ። ከዚያም በባሕር ሰረሩ ወደ አንጾኪያ ወደ ተቀበሉባት ስፍራ የእግዚአብሔርን ጸጋ በፈጸሙት ስራ። በመጡም ጊዜ የቤተ ክስቲያን ሰዎች ሁሉ ተሰበሰቡ እግዚአብሔርም ያደረገውን ነገር ሁሉ ከርሳቸው ጋራ ነገሩ። ላሕዛብም የሃይማኖት ደጅ እንደ ተከፈተ። ከዚያም ተቀመጡ አያሌ ቀን ከደቀ መዛሙርት ጋራ።

እንዲህም የእግዚአብሔር መንግሥት ተዘረጋች በሐዋርያት ማገልገል ከሁሉም ይልቅ በጳውሎስና በበርናባስ ማገልገል በይሁዳ በሰማርያም በሶርያም በታናሽ እስያም። ጉባኤ ለጉባኤ ተጨምራ ተተከለች ሐዋርያትም ወደ ደረሱበት ስፍራ ሁሉ ወንጌልንም ወደ ሰበኩበት ተቀበሉት። አሕዛብ፣ ተመልሱ ከከንቱ አማልክት ወደ ሕያው አምላክ። ካይሁድም ታላቅ ሕዝብ በርሱ አመኑ በመስቀሉ በሞቱ ከኃጢአታቸው ባዳናቸው። የሕግን መርገም ባስወገደ ከነፍሳቸው እርሱ ስለኛ በውነት ስለሚያምኑ ሁሉ መርገም በሆነ ጊዜ። ነገር ግን አዲሶች ጉባእዮች ሲጨመሩ በተቀደሙት መኻከል ክርክር ተነሣ እንዲህም ያለው ክርክር ታላቅ መለየት ማስነሣት የቻለው በክርስቲያንና በክርስቲያን መኻከል መንፈስ ቅዱስ ካላስቀመጠው። ያም ክርክር በዚያ ዘመን የጀመረ እስካሁን ድረስ ከቶ አልጨረሰም በቤተ ክርስትቲያን መጀመርያ ምክንያቱ እንኳ እንዳለቀ። ነገር ግን እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በስራ ሁሉ የወንጌል ትምርት ወደ ተገኘችበት የሃይማኖት ጠባቆች ይጋደሉበታል። የዚህ ክርክርም ነገር ይህ ነው። በክርስቶስ የሚያምን ሁሉ ከኦሪት በታች ነው ወይስ አይደለም። ሰውም በኦሪት ተግባር ይጸድቃልን ወይስ በሃይማኖት ብቻ ስለ ክርስቶስ ምግባር።

የተቀደሙት ምእመናን በክርስቶስ ሳያምኑ የ፪ ወገን ነበሩ አይሁድና አሕዛብ። እለዚህ ፪ም ከልባቸው በክርስቶስ ሲያምኑ ፩ ሆኑ በክርስቶስ አንዲት አዲስ ፍጥረት። አሮጌ ነገር ፈጽሞ ሔደ ሁሉም ታደሰ። ዳሩ ካይሁድ ብዙ ነበሩ ሃይማኖታቸውን በስም ብቻ የለወጡ በውነትም ክርስቲያን አልሆኑም። ከርሳቸውም ክፍል በፊት ፈሪሳውያን ነበሩ። እርሳቸውም ሲያምኑ በክርስቶስ ክርስቶስን ያይሁድን ንጉሥ አሰቡት በምስጋና የሚገዛ ጊዜም ያለው ታይቶ አይሁድንም ከመከራ ሁሉ አድኖ ያለምን መንግሥት ሁሉ በምሥጋና ሊሰጣቸው። እርሳቸውም ትዕቢተኞች ነበሩ ራሳቸውን በእግዚአብሔር ዘንድ ያከበሩ ካሕዛብ የተሻሉ ሲመስላቸው። እግዚአብሔርም በምግባራቸው ካሕዛብ እንደ መረጣቸው ስለ በጉነታቸውም የተቀበሉ እንደ ሆኑ በእግዚአብሔር ፊት መሰላቸው። እርሳቸውም በፊት ሲያዩ አሕዛብ የክርስቲያን ሃይማኖት እንደ ተቀበሉ በሃይማኖታቸውም የመንፈስ ቅዱስን ስጥወታ አደነቁ በኋላም ፈለጉ ያመኑ አሕዛብ ደግሞ እንዲጠብቁ ከወንጌል ጋራ ያለዚህ የነፍሳቸው መዳን አይሆንም ብለው። እንዴህም ያሉ ሰዎች ካይሁድ አገር መጡ ወደ አንጾኪያ ጳውሎስና በርናባስ ከዚያ በተቀመጡ ጊዜ ወንድሞችንም አስተማሩ እንዴህ ሲሉ። ካልተገዘራችሁ እንደ ሙሴ ሥርዓት አትችሉም ትድኑ ዘንድ። ማለታቸውም ይህ ነበር። ሃይማኖታችሁ በክርስቶስ አይጠቅምላችሁም በኦሪት የታዘዘውን ተግባር ባትጠብቁ። የርሳቸው ጽድቅ በኦሪት ስራ ነበረ በሃይማኖት አይደለም ስለዚህም የክርስቶስ የመስቀሉ ጸላቶች ሁነው ተገለጹ። ጽልም ክርክርም ሆነ ለጳውሎስና ለበርናባስ ከርሳቸው ጋራ ጥቂት ያይደለ። ያንጾኪያም ጉባኤ ተማከሩ ጳውሎስና በርናባስ ከርሳቸውም ጋራ ሌሎች ሰዎች ይሔዱ ዘንድ ወደ የሩሳሌም ወደ ሐዋርያት ወደ ሽማግሎችም ስለዚህ ክርክር። ከጉባኤም የተላኩት ወደ ፊንቂ ወደ ሰማርያም። ሔዱ ነገርዋቸውም ያሕዛብን መመለስ። ታላቅ ደስታም አደረጉ ለወንድሞች ሁሉ። ወደ የሩሳሌምም በደረሱ ጊዜ ተቀበልዋቸው ጉባኤው ሐዋርያትም ቀሳውስትም። እግዚአብሔርም ባደረገው ሁሉ ከርሳቸው ጋራ አጫወትዋቸው። የዚያን ጊዜም ተነሡ አያሌ ከፈሪሳውያን መንገድ ያመኑ እንዴህ ሲሉ። ይገባል ትገዝርዋቸው ዘንድ ታዋቸውም ዘንድ የሙሴን ሕግ እንዲጠብቁ። ሐዋርያትም ቀሳውስትም ተከማቹ ይህነን ነገር ያዩ ዘንድ። እጅግም ክርክር በሆነ ጊዜ ተነሣ ጴጥሮስ አላቸውም። እላንት ወንድሞች ሰዎች ታውቃላችሁ ባለፈው ዘመን በኛ ዘንድ እንደ መረጠ እግዚአብሔር አሕዛብ ካፌ ይሰሙ እንደ መረጠ እግዚአብሔር አሕዛብ ካፌ ይሰሙ ዘንድ የወንጌልን ነገር ያምኑም ዘንድ። ልብንም የሚያውቅ እግዚአብሔር መሰከረላቸው መንፈስ ቅዱስን በሰጣቸው ጊዜ ለኛ እንደ ሰጠነ ደግሞ። በርሳቸውና በኛ መኻከልም መለየትን አላደረገም ልባቸውንም በሃይማኖት አነጻው። አሁንም ለምን እግዚአብሔርን ትፈታተናላችሁ ቀምበርስ ትጭናላችሁ በደቀ መዛሙት ጫንቃ አባቶቻችን እኛም እንሸከመው ዘንድ የማንችለውን ቀምበር እርሱም የኦሪት እምበር ማንም ሊፈጽም የማይችለው። በጌታ በየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንዲያው በሚሆን ያለ ምግባር ለሃይማኖት እንድንድን እናምናለን እንደለዚያ። ሰዎችም ሁሉ ዝማሉ። ጳውሎስና በርናባስም ሲያጫውቱ ሰሙ ተማራትን ድንቅንም እግዚአብሔር ያደረገውን ባሕዛብ። ዝምም ካሉ በኋላ መለሰ ያዕቆብ የጌታው ወንድም የተባለ እንዴህ ሲል። እላንት ሰዎች ወንድሞች ስሙኝ። ሲሞን አስቀድሞ ተናግርዋልና እግዚአብሔር ወገኑን ከአሕዛብ ማኽል እንደጐበኘው ለስሙም እንደ ወሰደው። ይህም ይስማማል ለነቢያት ቃል እንደ ተጻፈ እንዲህ ሲል። ከዚህ በኋላ እመለሳለሁ እሰራለሁም የዳዊትን ቤት የወደቀውን የፈረሰውንም ተመልሼ እሰራለሁ አቆመዋለሁም። እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ የቀሩትን ሰዎች አሕዛብም ሁሉ ስሜ በርሳቸው የተጸራው። ይህነን ሁሉ ያደረገ እግዚአብሔር አለ። የታወቀ ነውና ከጥንት ጀምሮ ለእግዚአብሔር ስራው ሁሉ። ስለዚህም እኔ እፈርዳለሁ እንዳታደክሙ ካሕዛብ የተመለሱትን ወደ እግዚአብሔር። ነገር ግን እንልክባቸው ከጣዖታት ርኵሳት ይርቁ ዘንድ ከዝሙትም ከታነቀም ካዳምም። ይህ ሁሉ ከጣዖታት ማምለክ ጋራ ነበረና ከጣዖታት መምለክም ጋራ አንድድነት እንዳይሆንላቸው ይህ ትእዛዝ ስለዚያ ዘመን ተሰጠ የሐዋርያት ምክር ሁኖ በምእመናን ሁሉ ካይሁድና ካሕዛብ በነበሩ አንድነት ይደረግ ዘንድ እርሱ በርሳቸው። ይህ ትእዛዝ በቃ ካይሁድ ወገንም ስለ ነበሩ ምእመናን ሌላ ነገር አይሹም ነበሩ ከፍቅር በቅር። የዚያን ጊዜም አዩ ሐዋርያት ቀሳውትም ከጉባኤ ጋራ ከርሳቸው ይመርጹ ዘንድ ሰዎችን ይሰዱም ዘንድ ወደ አንጾኪያ ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋራ። እርሳቸውም ይሁዳ በርሳበ የተባለ ሲላስም በለቲኒ ሲልዋኑስ የተባለ። እርሳቸውም ከወንድሞች በፊት ነበሩ። በጃቸውም ጻፉ ይህነን ነገር። ከሐዋርያት ከውቀሳውስትም ከወንድሞችም ወደ ወንድሞች ካሕዛብ ወገን ባንጾኪያ በሶርያም በቂልያም፡ ደስ ይበላቸው። ከኛ ሰዎች መተው እንዳወኳቸው ልባችሁንም እንደ ለወጡት ስመተናልና በነገራቸው እንዲህ ሲሉ። ትገዘሩ ዘንድ ኦሪትንም ትጠብቁ ዘንድ ይገባል። እኛ ያላዘዝናቸውን። አየነም ባንድ በተሰበሰብነ ጊዜ ሰዎችን እንመርጽ ዘንድ የምንሰዳቸው ወደላንት ከወዳጆቻችን ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋራ። ነፍሳቸውን የለወጡ ሰዎች ስለ ጌታችን ስለ የሱስ ክርስቶስ ስም። ይሁዳንና ሲላስን ላክነ። እርሳቸውም ይነግርዋችኋል ባፋቸው ይሀነን ነገር ሸክም እንደጫንባችሁ ከዚህ ከሚገባችሁ ነገር በቀር። ትርቁ ዘንድ ለጣዖት ከመሥዋዕት ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም። ከዚህ ራሳችሁን ብጠብቁ መልካም ታደርጋላችሁ። ጤና ይስጣችሁ። በዚህ ነገር ሁሉ ይታያል መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት አፍ እንዳይወድ በክርስቶስ የሚያምኑ በባርነት እንዲኖሩ ዳሩ አርነታቸውን በወንጌል እንዲጠብቁ። በግዝረት በሌላም በሕግ በታዘዘ ነገር አንድንምና በሃይማኖት እንጅ በሃማኖትም የሚጸድቁ ቢውዱ ሕግን በመጠበቅ ይጸደቅ ዘንድ እግዚአብሔርን እጅግ ያሳዝናሉ የክርስቶስን ደም ከንቱ ያደርጋሉና። ክርስቶስም ያደረገውን ሁሉ ስለ መድኃኒታችን ዝም እንደሚል ይቈጥራሉ። ክርስቶስም አይጠቅምላቸውም።

ከየሩሳሌም የተላኩ ወደ አንጾኪያ ደረሱ። ሕዝብንም ሁሉ በሰብሰቡ ጊዜ መልእክቱን ሰጥዋቸው። ባነበቡትም ጊዜ እጅግ ደሳላቸው ልባቸውም ጸና። ይሁዳና ሲላስ ግን ነቢያት ነበሯን ደስ አሰኝዋቸው ወንድሞችን በጅግ ነገርም አጸንዋቸው። በርሳቸውም ዘንድ አያሌ ቀን ከተቀመጠ በኋላ በደኅና ሔዱ ከወንድሞች ወደ ሐዋርያት። ሲላስ ግን ወደደ ከዚያም ይቀመጥ ዘንድ። ጳውሎስና በርናባስም ተቀመጡ ባንጾኪያ አስተማሩም የምሥራችንም ነገሩ ደግሞ ከሌሎች ከብዙ ሰዎች ጋራ በእግዚአብሔር ነገር። ከቡዙ ቀንም በኋላ ጳውሎስ አለው በርናባስን። ና እንመለስ እንጕብኛቸውም ወንድሞችችነን ባስተማርነበት አገር ሁሉ የእግዚብሔርን ነገር እንዴት ናቸው። በርናባስም ወደደ ይወስድ ዘንድ ከርሳቸው ጋራ ዮሐንስን ማርቆስ የተባለውን ጳውሎስ ግን ወደደ እንዳይወስዱ ከርሳቸው ጋራ ይህነን ከርሳቸው የተለየውን በጰንፊልያ ከርሳቸውም ጋራ ያልመጣ ወደ ስራ። በመኻከላቸውም መከፋፈት ሆነ እስኪለዩ ድረስ። በርናባስም ማርቆስን ወሰደ በመርከብም ሰረረ ወደ ቆጵሮስም ሔደ። ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ ቸኵሎም ሔደ በእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ወንድሞች። በሶርያም በቋልቂያም ዞረ አብያተ ክርስቲያናትንም አጸና። ከዚህ ነገር ይገለጻል ሰማዮችም እንዳይነጹ በእግዚአብሔር ፊት በመላእክቱም ስንፍናውን እንዲያገኝ። ኢዮብ ፬ ፲፰። ፲፭ ፲፭። ወዴት ይገኛልና ሰው ከጳውሎስ የሚበልጥ በእግዚአብሔር መንግሥት። ወዴት ይገኛሉ ፪ ክርስቲያናት ወንድሞች የእግዚአብሔርም መለክተኞች በፍቅር የተጸመሩ ጳውሎስና በርናባስ ተጸምደው እንደ ነበሩ። ዳሩ እሌህ ፪ ወንድሞች አንድ አካል የነበሩ በክርስቶስ ላያሌ ቀን ተለዩ ስለ ሶስተኛ ወንድም ስለ ማርቆስ። ማርቆስም በውነት በፊት በጎ አላደረገም በጰንፊልያ ሲለይ ከሐዋርያት ስለዚህም የጳውሎስ ቍጣ አሁን አልከፋም። በኋላም እሌህ ፫ በታላቅ ፍቅር ተስማሙ እርሱ በርሳቸው። የእግዚአብሔር መንፈስ አልተዋቸውምና የክርቶስን ስራ በጃቸው ያጠፉ ዘንድ በጸላትነት እርሱ በርሳቸው።

አሁንም ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሲላስ ጋራ መንገዱን ሔደ ሁለተኛ ጊዜ ባሕዛብ መኻከል ወንጌልን ሊያስተምር። ወደ ልስጥራና ወደ ደርባም በደረሱ ጊዜ አድኑን ደህናውን ደቀ መዝሙርን አገኙ። ስሙም ጢሞቴዎስ። ያመነች ያይሁዳዊት ሴት ስምዋም ኤዊኒቄ ልጅም የናቱም እናት ሎኢስ ነበረች። እሌህም ፪ ሴቶች ጢሞቴዎስን ያሳድጉ ነበሩ በትግሣጽና በምክር ለእግዚአብሔር። ጳውሎስም ይለዋል። አንተ ከሕፃንነትህ ጀምረህ ተምረሃልና የተቀደሰችን መጽሐፍ የምትችል ጠቢብ ተደርገህ ዘንድ ለዘላለም መድኃኒት በየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት። ፪ ጢሞቴዎስ ፫ ፲፭። አባቱም አረማዊ ነበር። ጢሞቴዎስም በጎ ምስክር ነበረለት በልስጥራና በኢቆኒዩም ከሚኖሩ ወንድሞች። ይህነን ወደደ ጳውሎስ ከርሳቸው ጋራ ያወጣ ዘንድ በወንጌል ስብከት ይረዳቸው ዘንድ። ላይሁድም እንዳይሰናክል ገዘረው። ከዚያ የነበሩት አይሁድ ሁሉ አባቱን አውቀውት ነበሩና አረማዊ እንደ ሆነ።

አገሩንም ሁሉን ሲዞሩ አዘዝዋቸው ይጠብቁ ዘንድ የታዘዘውን ትእዛዝ ከሐዋርያት ከቀሳውስትም በየሩሳሌም ከሚኖሩ። ከዚያን ጊዜም አብያተ ክርስቲያናት ጽኑ በሃይማኖት በቍጥርም ብዙ ዕለት ዕለት።

አሁን ወደ ታናሽ እስያ ሊሔዱ ወደዱ ዳሮ እርሳቸው እንደ ፈቃዳቸው አልቻሉም። የቤተ ክርስቲያን መስራትና መዝረጋት ማጽናትም መፈጸምም የሰው አይደለም የእግዚአብሔር ስራ ነው እንጅ። የመንፈስ ቅዱስም መልእክተኛ ጌታው ወደ ሚሰደው ይሔዳል። መንፈስ ቅዱስም ቃሉን በጊዜው ወደሚወድ ይልካል ሲልከውም ይላል። ዛሬ ቃሌን ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ። በበጎ ጊዜም የማይሰማ የመንግሥተ ሰማያት ደጅ ይዘጋበታል። መግባትንም አያገኝም።

እግዚአብሔር ቃሉን አሁን ወደ ያፌት ልጆች መስደድ ፈቀደው ስለዚህ ሐዋርያትን ከሌላ መንገድ ከለከላቸው። ባለፉም ጊዜ ወደ አፍሪጊያና ወደ ገላትያ በመንፈስ ቅዱስት ተከለከሉ ነገር እንዳይናሩ በእስያ። ወደ ሚስያም በመጡ ጊዜ ዞሩ ወደ ቢቲንያ ይሔዱ ዘንድ። መንፈስ ቅዱስም አልተዋቸውም። ከሚያስያሚ ባለፉ ጊዜ ወደ ጥራዎስ መጡ። ጥራዎስም በባሕር አጠገብ ኑራለችና ከዚያ ሊመለሱ ነበሩ መንፈስ ቅዱስ ሌላውን መንገድ ካላሳያቸው። አሁንም ለጳውሎስ በሌሊት ራእይ ታየለት። አንድ ሰው ነበረ ከሜቄዶኒያ ቁሞ የለመነው እንዲህ ሲል። ወደ መቄዶንያ እለፍ እርዳነም። ይህነንም ራእይን ባየ ጊዜ የነዚያን ጊዜ ፈለጉ ወደ መቄዶኒያ ይሻገሩ ዘንድ። አውቀዋልና እግዚአብሔር እንደ ጸራቸው ከዚያ ሊያስተምሩ። ከጥራዎስም ጀምሮ ሉቃስ ከርሳቸው ጋራ ሔዶ እሌህም ባንድ ነበሩ። ጳውሎስ ሲላስም ጢሞቴዎስም ሉቃስም።

ከጥራዎስም ሰረሩ ወደ ሳሞትራኪም መጡ። በነጋውም ሔዱ ወደ ኔያጶሊስ በመቄዶንያ ያለች። ከዚያም ወደ ፊልጲስ እርስዋ የመቄዶንያ ከተማ ኮሎኒያም የምትሆን። በዚቺም አገር አያሌ ቀን ተቀመጡ። በሰንበትም ወጡ ካገር ወደ ሜዳ ስትሪሞን ወደ ሚሉት ወንዝ ጸሎት ይደረግበት ዘንድ ወደ ለመደው ስፍራ። በተቀመጡም ጊዜ ተናገሩ ከዚያ ለጸሎት ለተሰበሰቡት ሴቶች። አንዲት ሴትም ስምዋን ሉዲያ የሚልዋት ቃይ ሐርም የምትሸጥ ከቲያቲራ አገር ለእግዚአብሔር የምትገዛ ሰማች። እግዚአብሔርም ልብዋን ከፈት ከጳውሎስ የተባለውን ታስተውል ዘንድ። እርስዋ በተጠመቀች ጊዜ ከቤተ ሰቦችዋ ጋራ ለመነቻቸው እንዴህ ስትል። ያወቃችሁስ እንደሆን እኔ በጌታ እንዳመሁ ወደ ቤቴ ግቡና ተቀመጡ። የግድም አለቻቸው እንዴህም ሆነ። እርሳቸውም ወደ ጸሎት ሲሔዱ አንዲት ቆንጆዪቱ ተከተለቻቸው የሚያናግራት መንፈስ ያደረባት። በመናግርዋም ለጌቶችዋ እጅግ ጥቅም ትጠቅም ነበረች። አሁን ሰይጣን ሴቲቱ አፍ ይተነኵልባቸው ዘንድ እሻ። ዳሩ መንፈስ ቅድሱ ጠበቃቸው በሰይጣን ወጽመድ እንዳውየድቁ። ይህችም ሴቲቱ ሐዋርያትን አያሌ ጊዜ ተከተለች ከጸሎት ሲመጡ እንዴህም ስትል ጮህች። እሌህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሮች ናቸው። እርሳቸውም ያስተምርዋችኋል የመድኃኒትን መንገድ። ሰይጣንም በዚህ ነገር ለትዕቢት ሊያስታቸው ነበር ዳሩ በትዕቢት ፈንታ ለትሕትና ሆነለት ለጳውሎስ። በዚህ ነገር አዝኖ ወደዚያ መንፈስ ተመልሶ አለው። አዝሃለሁ በየሱስ ክርስቶስ ስም ከርስዋ ትወጣ ዘንድ። በዚያም ጊዜ ወጣ። አሁንም ሰይታን ተቍጥቶ ጌቶችዋን አሳወከ በሐዋርያት ላይ። ባዩ ጊዜ የመጠቀማቸው ተስፋ እንደ ተቈረጠ ጳውሎስንና ሲላስን ያዝዋቸው። በገቢያም ጐተትዋቸው ወደ አለቆች። ወደ ጭፍሮችም ባመጥዋቸው ጊዜ አሉ። እሌህ ፪ ሰዎች አገራችነን እጅግ አወኩ እርሳቸውም አይሁድ ናቸው። እንቀበለውም ዘንድ እናደርገውም ዘንድ የማይገባነውን ሕግ ይናገራሉ። እኛ የሮም ሰዎች ነና። ሕዝብም ተነሣባቸው። ጭፍሮችም ልብሳቸውን አስገፈፉ በሽመልም አስመትዋቸው። እጅግም ካቍስልዋቸው በኋላ ወደ ግዞት ቤት ጣልዋቸው። የግዞትንም ጠባቂ አዘዙ ተጠንቅቆ ይጠብቃቸው ዘንድ። እብዚህም ትእዛዝ በታዘዘ ጊዜ አጋዛቸው ወደ ውስጡ ግዞት። እግራቸውንም አጸና በንጬት። በመፈንቀ ለኢሊትም ይጸልዩ እግዚአብሔርንም ያመሰገኑ ነበሩ ጳውሎስና ሲላስ። የእግዚአብሔር መንፈስ ልባቸውን በመከራቸው አጽንቶታልና በሐዘን ፈንታ ያመሰግኑ ይመኩም ዘንድ። እሣሮችም ሰምዋቸው። ድንገትም ታላቅ መናወጥ ሆነ። እግዚአብሔር መስክሮላቸዋልና። የግዞትም መሰረት ተናወጠ ደጆችም ሁሉ ተከፈቱ። እሥራትም ለታሠሩት ሁሉ ተፈታላቸው። እይግዞትም ጠባቂ በተነሣ ጊዜ ግዞትንም ባየ ጊዜ ደጅ ሁሉ ተፈታላቸው። የግዞትም ጠባቂ በተነሣ ጊዜ ግዞትንም ባየ ጊዜ ደጅ ሁሉ ተከፍቶ ሳይፉን መዘዘ ራሱን ይገድል ዘንድ። የታሠሩት የኰበለሉ መስሎታልና። ጳውሎስም በታላቅ ድምፅ ጮህበት እንዲህ ሲል። በራስህ ክፉ አታድርግ። እኛ ሁላችን ከዚህ ነና። የዚያን ጊዜም አውቆ እሌህ ሰዎች ማን እንደሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ነበሩና። እርሳቸውንም እንደ በደላቸው ፈራ አዘነም ስለ ኃጢአቱ። መብራቱንም ወስዶ ተነሣ ኢየተንቀጠቀጠም ገባ። ሰግዶም ወደቀ ለጳውሎስና ለሲላስ። ወደ ሜዳም አወጣቸው። አለም። ጌቶቼ ሆይ ምንድር ይገባኛል አደርግ ዘንድ እንድንድን። እርሳቸውም አሉት። በጌታ በየሱስ ክርስቶስ እመን ትድናለህም ቤትህም ሁሉ። የጌታንም ነገር ነገሩት በቤቱ ላሉትም ሰዎች ሁሉ። የዚያን ጊዜም የዘላለም መድኃኒት ያመጡለትን ሰዎች ወድዋቸዋልና ወሰዳቸው በሌት ቍሥላቸውንም አጠበላቸው። የዚያን ጊዜም ተጠመቀ እርሱ የቤቱም ሰዎች። ወደ ቤቱማ ወጣቸው ማዕድም አቀረበላቸው። ደሳለውም። እርሱ የቤቱም ሰዎች ሁሉ። በእግዚአብሔር ስላመኑ። እውነተኛ ደስታ አዘን የሌለበት በውነተኛ ሃይማኖቱ ይገኛልና ብቻ። ያለም ደሳታ ሁሉ ግን ከንቱ ነው ጢስንም ይመስላል። የእግዚአብሔር ደስታም ከኃጢአት ስርየት የሚነሣ ሁልግዜ ይኖራል።

የፊልጲስ አለቆችም ማልደው ጭፍሮችን ሰደዱ እንዲህ ሲሉ። አውጣ እለዚያን ፪ ሰዎች። እርሳቸው ፈርተዋልና በሌሊት ከሆነ መናወጥ የተንሣ። የግዞትም ጠባቂ የምሥራች ነገረው ጳውሎስን እንዴህ ሲል። አለቆች ላኩ ትወጡ ዘንድ። አሁንም ውጡ በደህናም ሒዱ። ጳውሎስ ግን እግዚአብሔር በሁሉ በመለክተኞቹ ይመስገን ግን እግዚአብሔር በሁሉ በመለክተኞቹ ይመስገን ዘንድ ብሎ አላቸው በግልጽ መተኑ እኛ የሮም ሰዎች ስንሆን። ያለ ፍርድም በደሉነ በግዞትም ጣሉነ። አሁንም በሥውር ያወጡልናል። አይሆንም። እርሳቸው መጥተው ያውጡነ እንጅ። ጳውሎስ በተርሴስ ተወልድዋልና የጠርሴስ ሰዎች ሁሉ ሥልጣን ከተቀበሉ በኋላ የሮምም ባላግሮች ይሆኑ ዘንድ። የሮም ባላገሮች ከሌላ ፍርድ በታች አልነበሩም ከቄሣር እንጅ ከሮምም ጉባኤ በታች። ከለዚህም ሌላ ፈራጅ አልፈረደባቸውም። ጭፍሮችም የጳውሎስን ነገር ላለቆች ነገሩ። እለዚያም የሮም ሰዎች እንደሆኑ በሰሙ ጊዜ ፈሩ ወደርሳቸውም መጡ አወጥዋቸውም። ከከተማም ይወጡ ዘንድ ለመንዋቸው። ከግዞትም ከወጡ በኋላ ገቡ ወደ ሉዲያ። ወንድሞችንም አይተው አጸንዋቸው ወጡም።

ይዞሩም በነበሩ ጊዜ ባምፊጶሊስ ባጶሎንያም ወደ ተሰሎንቄ መጡ። ከዚያም ያይሁድን መስጊድ አገኙ። ጳውሎስም እንደ ልማዱ ገባ ወደርሳቸው። ሶስት ሰንበትም የመጽሐፍ ቅዱስን ነገር ነገራቸው ኢየከፈተ ኢየገለጸም ክርስቶስ እንዲገባው ሓማማትን ይቀበል ዘንድ ከሙታንም ይነሣ ዘንድ እንዲህም ሲል። ይህ ክርስቶስ የሱስ ነው እኔ የማስተምራችሁ እርሱን። ከርሳቸውም አያሌ ሰዎች አመኑ። ከጳውሎስና ከሲላስም ጋራ ሆኑ። ከአረማውያንም ከመልካም ስዎች እጅግ ብዙ። ከሴቶችም ከታላለቆች ጥቂት ያይደሉ። አይሁድ ግን ያላመኑበት ቀኑባቸው ክፉ ሰዎችን ከገቢያ እስኪሰበስቡባቸው ድረስ። አገርንም አወኩ። ሲሸዋቸው ወደ ሕዝብ ይወስድዋቸው ዘንድ። ባላገኝዋቸውም ጊዜ ያሶንን ጐተቱ ሌሎችንም ሰዎች ከወንድሞች ወዳገር አለቆች። እንዴህ ሲሉም ቾሁ። እሌህ ናቸው ዓለምን ያውኩ ደግሞም ወዴህ መጡ። ያሶንም ተቀበላቸው። እንሌህም ሁሉ ያደርጋሉ የቄሣርን ትእዛዝ የሚሰላ እንዴህ ሲሉ። ሌላ ንጉሥ አለ የሱስ የሚሉት። ሕዝብንም ያገርንም አለቆች አሳወኩ ይህነን ነገር በሰስሙ ጊዜ። ከያሶንም ከቀሩትም ምላሽ ተቀበሉ ለቀቅዋቸውም። ወንድሞችም የዚያን ጊዜን በሌሊት ሰደድዋቸው ጳውሎስንና ሲላስን ወደ ቤሪያ። ከዚያም ወደ አይሁድ መስጊድ ገቡ። እርሳቸውም የከበሩ ነበሩ በተሳሎኒቄ ከሚኖሩ ይልቅ ተቀብለዋልና ነገራቸውን በፍጹም ልባቸው። ሁለግዜም መረመሩ መጻሕፍትን ይህ ነገር እንዲህ እንደሆነ። ከርሳቸውም ብዙ ሰዎች አመኑ። ካረማውያንም እጅግ ከተመረጡትም ሴቶች። ወንዶችም ጥቂት ያይደሉ። አይሁድም በተሳሎንቄ ያሉት በሰሙ ጊዜ ጳውሎስ በቤሬያ እንዳስተማረ የእግዚአብሔርን ነገር ወደዚያ ደግሞ መጡ ሰዎችንም አናወጡ። የዚያን ጊዜም ሰደዱ ወንድሞች ጳውሎስን ይሔድ ዘንድ ወደ ባሕር። ሲላስና ጢሞቴዎስ ግን ከዚያ አያሌ ቀን ተቀመጡ። ጳውሎስንም የተከተሉት ይዘውት ሔዱ ወደ አቴና ወደ አቲካ ከተማ የጽርዕ ከተማ የጽርዕ ጥበብ ሁሉ ወደ ተከማቸባት አገር። ይሸኙትም የነበሩት ሒደው ከርሱ መልእክትና ወሰዴ ወደ ሲላስና ወደ ጢሞቴዎስ ፈጥነው ወደርሱ ይመጡ ዘንድ። ሔዱም። ጳውሎስ ግን ሲጠብቃቸው ባቴና ሰውነቱ ተቈጣበት በራሱ አገሪቱን አይትዋልና ብዙ ጣዖት እንዳመለከች። አይሁድም አስተማረ የተገዙትንም በጉባኤ በገቢያም የሚያገኘውን ሁለግዜ። ከኤጲቁሮስም ከስቶኣም ፊልሶፎች ደጋሉት ነበሩ። ሌሎችም እንዴህ አሉ። ምን ይሻል ይህ ነገር ዘሪ ይል ዘንድ። ሌሎችም አሉ። ይህ ያስተምረናል ያዲሶች አማልክትን ትምህርት። ያስተምራቸው ነበረና በየሱስ በትንሣኤውም። ወደ ሸንጎም አርዮስ ፋጎስ ወደ ሚሉት ቦታ ወሰዱት እንዴህ ሲሉ። አንችልምን እናውቅ ዘንድ ይህነን አዲስ ትምህርት። ጀርዋችን ባዲስ ነገር ትደክማለችና። እኛም እንወዳለን እናውቅ ዘንድ ይህ ነገር ምንድር ነው። የአቴና ሰዎች ሁሉ ወደርስዋ የመጡትን እንግዶች አይለዩም ነበሩና ለሌላ ነገር እንግዳ ነገር ሊሰሙ ሊናገሩም እንጅ። ጳውሎስም ባርዮስ ፋጎስ ማኽል በቆመ ጊዜ አለ። እላንት ያቴና ሰዎች አይቻችኋለሁ በስራችሁ ሁሉ ያማልክትን ማምለክ እንድታብዙ። እኔ ሳልፍ አይቻለሁና አየምታመልኩበትን መሠውያ በርሱ የተጻፈ የሚል። ላልተቀ አምላክ። ይህም የምታመልኩት የማታውቁትም ይህነን እኔ አስታውቃችኋለሁ። ዓለምን የፈጠረ አምላክ በርስዋ ያለውንም ሁሉ። እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርምም እይሰውም እጅ አያገለግለውም። ማንንም አይሻም። እርሱ ይሰጣል እንጅ ለሁሉ ሕይወትንና እስትንፋስን። እርሱም ፈጠረ አሕዛብን ሁሉ ካንድ ሰው ይኖሩ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ። በየጊዜውም ዘመኑን ሰራ ከትንት ጀምሮ ስፍራቸውንም ይኖሩበት ዘንድ። እግዚአብሔርን እንዲሹት እንዲፈልጉትም ምናልባት ያገኙት እንደሆነ። ከኛ ከሁላችን የራቀ አይደለምና። እኛ በርሱ እንኖራለን እንንቀሳቀሳለንም እንገኛለንም። ከላንት ቅኔ ከሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ። እኛ የርሱ ዘመዶች ነነ። እኛጽ ያምላክ ዘመዶች ከሆነ አይገባም እንል ዘንድ ወርቅም ሆነ ብርም ሆነ የተቀረጸም ደንጊያ በሰው ብልሃት ባሳቡም። ይህ አምላክን ይመስላል። ያነንም የድንቍርናውን ወራት እግዚአብሔር አሳለፈ። አሁን ግን ሰውን ሁሉን አዘዘ ንስሓ ይገቡ ዘንድ በየቦታቸው። ባለሙ የሚፈርድበትን ቀን አቁመዋልና በቅን ፍርድ ባንድ ሰው እጅ በመረጸው። ሃይማኖትንም ለሁሉ ሰጠው እርሱን በማስነሥሳቱ ከሙታን። መነሣት በሰሙ ጊዜ እኩሌታቸው አፌዙ። እኩሌታቸውም አሉ። ይህነንም ደግሞ እንሰማሃለህን። እንዴሁም ወጣ ጳውሎስ ከመኻከላቸው። ከስዎችም ተከፍለው ከርሱ ጋራ አድን ሆኑ አመኑም። ከርሳቸውም አንዱ ዲዮናዮስ ነበረ አንድ ካርዮስ ፋጎስ ፈራጆች። አንዲት ሴትም ስምዋን ደማሪስ የሚልዋት ሌሎችም ከርሳቸው። ስለዚህም ስለ አርዮስፋጎስ ዲዮናስዮስ እጅግ ሐሰት ተጻፈ። እውነት ሁኖ ስለርሱ የምናውቀው ይህ ብቻ ነው በሐዋርያት ስራ የተጻፈ ዲዮናስዮስም የቆሮንቶስ ኤጲስቆጶስ ስለርሱ የሚል። እርሱ ባቴና ላለች ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት እንዳደረገ።

የዚያን ጊዜም ጢሞቴዎስ ከመቄዶንያ ተመልሶ ከጳውሎስ ጋራ ባቴና ተገናኘ። እርሱንም ቶሎ ላከ ወደ ተሳሎንቄ መጀመርያዪቱንም መልእክቱን ጽፎላቸው በጢሞቴዎስ እጅ ሰደዳት ልባቸውን ለማጽናት ለማቅናትም የተሰሎንቄ ጉባኤ እጅግ መከራ ስለ ተቀበለች ካይሁድ። ይህም ሆነ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ፶ አመት።

ጢሞቴዎስንም ከላከው በኋላ ጳውሎስ ለብቻው አቴናን ትቶ ወደ ቆሮንቶስ አገር ሔደ። ይህችም ያካያ ምድር ታላቅ ከተማ ነበረች እጅግ ነጋዶች እጅግም ፊሎሶፎች የነበሩባት። በ፪ ወገን ባሐር ደረሰባት ፪ ሚና የሚሉትም መርከቦች የሚቀመጡበት ቦቶች ነበሩላት ያንዱ ስም ከንኽሬያ ያንዱም ሌኻዮን። ከእስያም የመጡ መርከቦች በከንኽሬያ ተቀመጡ ከኢጣልያ ግን የመጡ በሌኻዩን ተቀመጡ። እንዴሁም ኑራ የሮም መንግሥት ብልሃት ሁሉ። ከነግድ ጋራ የሮም መንግሥት ብልሃት ሁሉ ከነግድ ጋራ በርስዋ ተከማቸች። ዳሩ ይህች ከተማ ከብልሃትና ከባለጠግነት ሁሉ ጋራ በመንፈሳዊ ጨለማ ተቀመጠች። የጣዖት ማምለክ ከዝሙት ጋራ ሁንዋልና ያፍሮዲቴ መምለክ ከዚህ ከዝሙት ሁሉ ጋራ በዛ ከሌላ ስፍራ ይልቅ። በዚህም ስፍራ እግዚአብሔር ታላቅ ጉባኤ ይመርጽለት ነበረ ጳውሎስንም ላከ ይሰበስባቸው ዘንድ ወንጌልን በመስበክ።

ወደ ቆሮንቶስም በደረሰ ጊዜ አንዱን አይሁዳዊ ሰውን አገኘ ስሙ አኵላስ ከምሽቱ ከጵርስኪላ ጋራ። አኵላስም በጶንጦስ ተወለደ በብዙ አገርም ይዞር ነበረ። ወደ ቆሮንቶስም ሳይደር በሮምያ ተቀመጠ አቅላውዲዩስ ቄሣር አይሁድን እስኪያዛቸው ድረስ ከሮምያ ይወጡ ዘንድ። ጳውሎስም ከርሳቸው ካኵላስና ከጵርስኪላ ጋራ ተቀመጠ ከስራቸው ወገን ነበረና ይሰራም ነበር ስራቸውም የድንኳን ሸማ ነበረ። ቅዳሜ ቅዳሜም አስተማረ በጉባኤ አይሁድንና አረማውያንን። ከመቄዶንያም በመጡ ጊዜ ሲላስና ጢሞቴዎስ ጳውሎስ በነገሩ በረታ። ለአይሁድም መሰከረ የሱስ ክርስቶስ እንደ ሆነ። በተጠናወቱትም በተሳደቡትም ጊዜ ልብሱን አረገፈ አላቸውም። ደማችሁ በራሳችሁ ላይ ይሁን። እኔ ንጹሕ ነኝ ከነፍሳችሁ። ወንጌል አስተምርያችኋለሁና እላንት አልተቀበላችሁትም ብቻ ከንግዲህ ወዴህ ወደ አሕዛብ እሔዳለሁ። ከዚያም ወጥቶ ገባ ወዳንድ ሰው ቤት ስሙ ዩስጣስ ለእግዚአብሔር የሚገዛ። ቤቱም ወደ መስጊድ ቀረበ። ክርስቶስም የመስጊድ አለቃ አመነ በጌታ ከቤቱ ሰዎች ሁሉ ጋራ። ብዙ ሰዎችም ከቆሮንቶስ ወገን በሰሙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ትምህርት አመኑ ተጠመቁም። ጌታም ጳውሎስን አለ በሌሊት በሕልም። አትፍራ ነገር ግን ተናገር ዝም አትበል። እኔ ካንተ ጋራ ነኝና ማንም እጁን የሚጥልብህ የለምና ክፉ ሊያደርግብህ። በዚህ አገር ታላቅ ወገን አለኝና። የጳውሎስ ልብም ከዚህ ከጌታው ነገር የተነሣ በጸና ጊዜ ደስ ብሎ የተቀበለውን ድካምና መከራ ያይሁድንም ጸላትነት ታገሠ ወንጌልንም በመስበክ አልደከመም። በቆሮንቶስም የተቀመጠበት ጊዜ ሁሉ ፩ አመት ከ፯ ወር ነበረ። ጋልዮንም አዲስ ሹም ባኻያ ላይ በተሾመ ጊዜ አይሁድ ተባብረው በጳውሎስ ተነሡ። ሊያሸንፉበት ተስፋ አድርገዋልና። ጳውሎስንም ወሰዱት ወደ መቀመጫው እንዲህ ሲሉ። ይህ ሰዎችን ያባብላል እግዚአብሔርን ያመልኩ ዘንድ ያለ ሥርዓት። ጳውሎስም በወደደ ጊዜ አፉን ይከፍት ዘንድ ጋልዮን አይሁድን አላቸው። የመበደልና የመበደል ቢሆን ወይስ ሌላ ክፉ ነገር መልካም ነበረ እሰማችሁ ዘንድ። በሌላ ነገር ግን መጣላት ስለሚሆን ስለ ስም ስለ ሕግም እላንት እወቁ እላንት አይሁድ። እኔ በዚህ ነገር አልፈርድምና። ከዚያ ወዲያም አስወጣቸው ከወንበሩ ፊት። አራማውያንም ሁሉ ሶስቴኔስን ያዙት የመስጊድን አለቃ በወንበር ፊትም መቱት ባይሁድ ተቍጥተዋልና ጋልዮንም አንዳችን አላለም። ጳውሎስም እጅግ ቀን በቆሮንቶስ ከተቀመጠ በኋላ ወንድሞችን ተሰናበተና ሔደ ከርሱም ጋራ ጵርስኪላና አኵላስ ራሱን ተላጭቶ በከንኽሬያ። ስለት ነበረበትና። ወደ ኤፌሶንም ደረሰ። እለዚያውንም ከዚያ ተዋቸው። ርሱ ግን ወደ ጉባኤ ገባ ለአይሁድም ተናገረ። እርሳቸውም ለመኑት እጅግ ቀን በርሳቸው ዘንድ ሊኖር ልመናቸውን ግን አልሰማም። ተሰናበታቸውም እንዲህ ሲል። ይገባል የሚመጣውን ባል በየሩሳሌም አደርግ ዘንድ። ደግሞ ወደላንት እመለሳለሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ። ከኤፌሶንም ወጥቶ ወደ ቄሣርያ መጣ። ወደ የሩሳሌምም ወጣ ለቤተ ክርስቲያንም ሰላምን ሰጠ።ው እደ አንጾኪያም ወረደ። ስለዚህም ወደ አንጾኪያ ስለ መምጣቱ ይናገራል በመልእክቱ ወደግ እላትያ ሰዎች ምዕራፍ ጋራ ተገናኘ ለጊዜም ከርሳቸው ጋራ ተጻላ። በላይም ያልነ ስለ ጳውሎስና ስለ በርናባስ መጻላት እርሱ በርሳቸው ለጊዜ ሲጻሉ ይህ በዚህ ስፍራ ደግሞ እውነት ነው። ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው ካንድ ሰው በቀር እርሱም የሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሁሉ ቅዱሳን ሐዋርያቱ ሳይቀሩ የሞቱ ክብርና ምስጋና ሁሉ ለዘላለም ለርሱ ብቻ ይሆን ዘንድ ለሰው ግን ነውርና ኃፍረት። በዚህ የሐዋርያት ትምህርት ይጸናል። ሮሜ ፫ ፳፪ ፳፫። የጴጥሮስና የበርናባስም ኃጢአት እንዲህ ሆነ። በየሩሳሌም በሐዋርያትና በቀሳውት በጉባኤም ሲኖዶስ የተሰራ ዕርቅ ካይሁድና ካሕዛብ በወጡ ክርስቲያን መኻከል ኦሪትን ስለ መጠበቅ ይህ ዕርቅ እጅግ አልጸናም። እለዚያ ሰዎች ከፈሪሳውያን ወገን በስም ክርስቲያን የሆኑ ቅናት ተቀበሉ በልባቸው ባዩ ጊዜ አሕዛብ በወንጌል እንደ ተከፋፈሉ እንደርሳቸው ሳይገዘሩ ኦሪትንም ሳይጠብቁ። በየሩሳሌምም የነበሩ ሐዋርያት ያይሁድ ሥርዓት ባንድ ጊዜ እንዳላፈረሱ ባዩ ጊዜ በርሳቸውና በጳውሎስ መኻከል መለየት ሊያደርጉ አሕዛብንም ሊናውጹ ፈለጉ እንዴህ በማለት። ባትገዘሩ ኦሪትንም ባጠብቁ አትጸድቁም። ከርሳቸውም ትምህርት አያሌ ወደ አንጾኪያ መጡ ጳውሎስ ከጴጥሮስና ከበርናባስ ጋራ ከዚያ ሲሆን ከያዕቆብም ከየሩሳሌም ተላክነ ብለው። አሁንም እርሳቸው ሳይመጡ ጴጥሮስና በርናባስ ካሕዛብ ከወጡ ክርስቲያናት ጋራ ተገናኙ ከርሳቸውም ጋራ በሉ ጠጡም የሃይማኖትን አንድነት ሲጠብቁ። እልያ ግን ከመጡ በኋላ ጴጥሮስና በርናባስ ካሕዛብ ጋራ አልተገናኙም ሲገናኙም አሕዛብን እንደ አይሁድ ሊኖሩ ሊያደርጉም ፈለግዋቸው። ጴትሮስ እንዴህ አድርጎ ጀመረ በርናባስም ተከተለው ሌሎችም ካይሁድ ወገን የነበሩ ተከተልዋቸው። ይህም ነገር እጅግ ክፉ ሆነ። ስለ ግብዞች ካይሁድ ወገን እርሳቸውን ደስ ያሰኝዋቸው ዘንድ ካይነተኞች ክርስቲያናት ጋራ ካሕዛብ ወገን በሃይማኖት የሆነችን አንድነት አፍርሰዋልና። ስለዚህም ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ የመላበት ስለ ወንጌል ሁለግዜ የቃጠለ አድልዎ ገጸ ሳያደርግ ጴጥሮስን ታላቅ ወንድሙን በፍቅር ብርታት ገሠጸው እንዴህ ሲል በሁሉ ፊት በሁሉ ፊትም በድልዋልና። አንተ አይሁዳዊ ስትሆን ባሕዛብ ወግ ታደርጋለህ ባይሁድና ባሕዛብ ማኽልም አትለይም። አሁን ለምን የግድ ትላለህ አሕዛብ ወዳይሁድ ሥርዓት ይገቡ ዘንድ። እለዚህስ ፈሪሳውያን እውነት ቢሉ ጽድቅም ከሃይማኖት ብቻ ባይመጣ ከኦሪት እንጅ እኛ እነሆ ከፍጥረታችን አይሁድ ሁነን ጻድቃን በሆነ ኃጥኣንም አይደለም አሕዛብ አይደለነምና ከቶም አንድነት ባይሆን ነበር በኛና ባሕዛብ መኻከል አንተ በፊት አንድነት እንዳደረግህ እናደርገውም ዘንድ እንደ አስተማርህ። ነገር ግን እኛ እናውቃለን ሰው ኦሪትን በመስራት እንዳይጸቅ በየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት እንጅ። ስለዚህም እኛ እናምናለን በየሱስ ክርስቶስ በየሱስ ክርስቶስም እንጸድቅ ዘንድ ኦሪትንም በመስራት አይደለም። ኦሪትን በመስራት ከቶ ሥጋ አይጸድቅምና። ሃይማኖት ግን በመስራት ከቶ ሥጋ አይጸድቅምና። ሃይማኖት ግን ባያጸድቅ ኦሪትንም አለመጠበቃችን ኃጢአት ቢቈጠርንብ ክርስቶስም የኃጢአት አገልጋይ በሆነ። ይህ አይሁን። ያፈረስሁትንስ ተመልሼ የምስራው ከሆንሁ በራሴ መሰርከሁ ትእዛዝን በማፍረሴ። ገላትያን ፪ ፲፩ እስከ ፲፰ ድረስ። ጴትሮስም ይህነን የጳውሎስን ነገር ሰምቶ አዘነ ወደ ሃይማኖቱ ትምህርትም ተመለሰ። አንድነቱም የበርናባስም አንድነት ከጳውሎስ ጋራ ጸናች። እንግዲህ ወዲህም ሁለግዜ እንደ ወንድሞች እርስ በርሳቸው ተገናኙ። እለዚያ አስተኞች መምህራን ግን እለዚያ ፈሪሳውያን በስም ብቻ ክርስቲያን የተባሉ አልደከሙም ወንጌልን ሃይማኖትንም በመከልከል በጳውሎስም እጅግ ድካም በቤተ ክርስቲያንም መለየት ሰሩ። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን የርሱን ስራ ጠበቀ። በቅዱሳን ሐዋርያት አፍም ገሠጻቸው እለዚያን አሰተኞች መምህራንን። በመጻሕፍታቸውም የሃይማኖትን ምሳሌ ሰጠነ ለኛ ለምእመናንም ሁሉ ለዘላለም እውነትና ሐሰት ሁሉ የሚገልጽበት። የመጽሕፍትም ትምርት ሁሉ ባንድ ቃል ይኖራል እንዲህ ሲል። ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው። በርሱም የሚያምን ሁሉ ይጸድቃል። ሮሜ ፲ ፬።

ጳውሎስም አያሌ ቀን ባንጾኪያ ከተቀመጠ በኋላ ወደ ኤፌሶን ይመለስ ዘንድ ወጣ። ተሻገረም ወደ ገላትያና ወደ ፍርጊያም መጣ። በገላትያም ወደ ገላትያና ወደ ፍርጊያም መጣ። በገላትያም አስቀድሞ ወንጌልን አስተማረ። አሁንም ደቀ መዛሙርትን ሁሉ አጸና። እርሱም ከዚያ ሲዞር አንድ አይሁዳዊ ስሙን አጵሎስ የሚሉት አገሩም እስክንድርያ ተናጋሪ ሰውም በእስክንድርያም የተማረ። እርሱ ወደ ኤፌሶን መጣ። መጻፍ ቅዱስንም ለመተርጐም ብርቱ ነበረ። በእግዚአብሔርም መንገድ ተማረ። በሚቃጠልም መንፈስ አስተማረ የእግዚአብሔርን ነገር። ዳሩ የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ አወቀ። ይህም በጉባኤ በስብከቱ ሲገልጽ እኵላስና ጵርስኪላም በሰሙት ጊዜ ወሰዱት አስታወቁትም የጌታን መንገድ የተሻለ ማስታወቅ። እርሱም ወደ አኻያ ማለፍ በወደደ ጊዜ ወንድሞች ስለርሱ ጻፉ ወደ ደቀ መዛሙርት ይቅበሉት ዘንድ። ወደርሳቸውም በመጣ ጊዜ እጅግ ጠቀመ በጸጋ ላመኑ ሰዎች። ዘወትር አይሁድን ይገሥጽ ነበረና ጽኑ ገግሣጽ በክርክር። ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢየገለጠ የሱስ ክርስቶስ እንደ ሆነ።

አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ የዚያን አገር ላይ ላዩን ዞረ ወደ ኤሬሶንም መጣ። ከዚያም ደቀ መዛሙርትን አገኘ አላቸውም። መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን በመናችሁ ጊዜ። እርሳቸው ግን አሉት። መቀበልስ ይቀርና መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስንኳ ከቶ አልሰማነም። እንደርሳቸውም ያሉትን ሰዎች ብዙ አየነ እኛም ደግሞ በዘመናችን። በውኃ የተጠመቁ ብዙ አሉ በመንፈስ ቅዱስ ግን የተጠመቁ ወዴት ይገኛሉ። ስለ ጌታችን መቀባት በመንፈስ ቅዱስ እጅግ ይከራከራሉ በከንቱ። ነገር ግን ስለ ራሳቸው መቀባት በመንፈስ ቅዱስ አያስቡም። ባካሔዳቸውም ይገልሳሉ መንፈስ ቅዱስም እንደሌለባቸው መንፈስ ርኵስ እንጅ። ጳውሎስም ምንድር ይላል። የሚችል የለም ይል ዘንድ የሱስ ጌታዬ ነው በመንፈስ ቅዱስ እንጅ። ፩ ቆሮንቶስ ፲፪ ፫። ክርስቲያንም ማለት በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ሰው ነው። በመንፈስ ቅዱስም ያልተቀባ ክርስቲያን ቢባል እርሱ በውነት ክርስቲያን አይደለም።

ጳውሎስም የኤፌሶን ደቀ መዛሙርት አላቸው። በምን ተጠመቃችሁ። እርሳቸውም አሉ። በዮሐንስ ጥምቀት። ጳውሎስም አለ። ዮሐንስስ አጠመቀ በንስሓ ጥምቀት እንዲህ ሲል ለሕዝብ። ያምኑ ዘንድ ከርሱ በኋላ በሚመጣው። ያውም በክርስቶስ የሱስ። ይህነንም በሰሙ ጊዜ ተጠመቁ በጌታ በየሱስ ስም። ጳውሎስም እጁን በጸሎት በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው። በልዩ ቋንቋም ተናገሩ። ትንቢትንም ተናገሩ። ሰዎችም ፲፪ ያህል ነበሩ።

ጳውሎስም ወደ አይሁድ መስጊድ ገባ ከዚያም በግልጥ ፫ ወር ሰበከላቸው ሲያስተምራቸው በእግዚአብሔር መንግሥት። ሰዎች ግን ልባቸውን ባጸኑ ጊዜ እንቢንም ባሉ ጊዜ ለማመን ይህነንም መንገድ በሰደቡ ጊዜ በኡግባኤ ፊት ከርሳቸው ራቀ። ምእመናንም ከርሳቸው ለያ። ዕለት ዕለትም ተናገረ በትምህርት ቤት ያንድ ሰው ጢራሮስ የሚሉት ገንዘብ በነበረ። ይህም ሆነ ፪ አመት በታናሽ እስያ የኖሩት ሁሉ እስኪሰሙ ድረስ የጌታን ነገር እርሳቸውም አይሁድ አረማውያንም። እግዚአብሔር ነገሩን ጳውሎስ ያስተማረበቱን አጸናው ታላቅ ኃይልም አደረገ በጳውሎስ እጅ። ከገላው እስኪወስዱ ድረስ መጠምጠምያውን መሕረምያውንም በድውያንም ላይ ጫኑበት እክርሳቸውም ደዌያቸው ወጣ ክፉ አጋንንትም ወጡ። ካይሁድም ሰዎች አስማተኞች መጡ የሚዞሩ። እርሳቸውም የክርስቶስ የስሙን ኃይል ባዩ ጊዜ በማስማታቸው ፈተኑት ባንድ ክፉ መንፈስ ባደረበት ሰው። የጌታን ስም ጸሩበት እንዲህ ሲሉ። እንለምንሃለን በየሱስ ጳውሎስ በሚያስተምርበት። እለዚህም አስማተኞች ፯ ወንድሞች ነበሩ የስቄዋ የካህናት አለቃ ልጆች። ክፉም መንፈስ መለሰ አላቸውም። የሱስንስ አውቀዋለሁ ጳውሎስንም ባርያን ተረድቸዋለሁ። ነገር ግን እላንት እለማን ናችሁ። ገንዘቤ አይደላችሁምን። ያሰውም ክፉ መንፈስ ያደረበት ተነሣባቸው ገዛቸውም አሸነፋቸውም ከዚያ ቤት እስኪሸሹ ድረስ ራቁታቸው ተቋስለው። ይህም ነገር በተሰማ ጊዜ የጌታው ስም እጅግ ተመሰገነ። ካመኑትም እጅግ ሰዎች መጡ ኃጢአታቸውንም ያደረጉትን ተናገሩ። እጅግም አስማት ያደረጉት የአስማት መጻፋቸውን ክታባቸውንም አመጡ በሰው ሁሉ ፊትም አቃጠሉት ዋጋውም ፭፻፻ ብር። ያስማት መጻፍ ጣዖት ነውና በርሱም የሚያምን አረማዊ ነው። በእግዚአብሔርም ለሚያምን አይገባም በክታብ በተጻፈው ወይስ በሌላ አስማት ያምን ዘንድ።

ይህ ነገርም ከሆነ በኋላ ጳውሎስ አሰበ በልቡ ወደ መቄዶኒያ ወደ አኻያም ያልፍ ዘንድ ወደ የሩሳሌምም ይሔድ ዘንድ እንዲህ ሲል ወደኢዝያም ከደረስሁ በኋላ ሮምያን አይ ዘንድ ይገባኛል ደግሞ። ወዲያም ሳይሔድ መጀመርያዪቱን መልእክት ጻፈ ለቆሮንቶስ ጉባኤ በጢሞቴዎስ እጅም ሰደደው። ይህም ሆነ በፋሲካ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ፶፱ አመት። ከዚህም ወዲያ ሁከት ሆነ በኤፌሶን በጳውሎስ ምክንያት። በኤፌሶን ታላቅ መቅደስ ነበረ አርጤምስ ለሚልዋት ጣዖት የተሰራ እርሱም እጅግ ድንቅ ስራ ነበር በብልሃት ሁሉ የተሰራ። ይህነንም መቅደስ ለማየት በርሱም አርጤምስን ለማምለክ ከታናሽ እስያ ሁሉ ከሌላ ስፍራም ሰዎች መቱ። በዚህም ምክንያት ኤፌሶን እንደ የሩሳሌም ስለ ክርስቲያን እንደ መካም ስለ እስላሞች እንደርሳቸው ላረማውያን ሆነች። ብዙ ብልሃተኞችም ሰራተኞች ከዚያ ነበሩ በብሩር የሰሩ። አንዱም ከርሳቸው ዴሜጥሮስ የሚሉት የአርጤምስ መቅደስ ምሳሎችን ሰራ በብሩር ለእንግዶችም ሼጠው በዚህም ስራ እጅግ ይረባ ነበረ። ምእመናን ግን በብዙ ጊዜ ሰው ታጣ የመቅደስን ምሳሌ የሚገዛ የሰራተኞችም ጥቅም ሔደ። ስለዚህም ድሜጥሮስ ሰበሰብ ይህነን ስራ የሚሰሩን ሁሉ። አላቸውም። እላንት ሰዎች ታውቃላችሁ ጥቅማችን ከዚህ ስራ እንደ ሆነ። አይታችኋልም ሰምታችኋልም በኤፌሶን ብቻ አይደለም በታናሽ እስያ ሁሉ እንጅ ይህ ጳውሎስ እጅግ ሰዎች መልስዋል እንዲህ ሲል። እሌህ በጅ የተሰሩ አማልክት አይደሉም። ይህም ብቻ የሚያስጨንቅን አይደለም የሚያሳዝነንም። የታላቂቱ ያርጤምስ አማልክት መቅደስ ምናምን ይሆናል እንጅ። ደግሞም ይቀራል ታላቅነትዋ እስያ ሁሉ ዓለምም የሚያመልክዋት። ይህነንም በሰሙ ጊዜ ቍጣ መላባቸው ጮሁም እንዴህ ሲሉ። ታላቅ ናት የኤፌሶን አርጤምስ። አገርም ሁሉ ታወከ ወደ ሸንጎም ፈጥነው ሁሉ መጡ። ነጠቁም ጋይዮስንና አርስጠርኮስን የመቄዶንያ ሰዎች የጳውሎስን ባልንጅሮች። ጳውሎስ ግን ወደ ሕዝብ ይገባ ዘንድ በወደደ ጊዜ ደቀ መዛሙርት አልተውትም። ሌሎችም ከታናሽ እስያ አለቆች ወዳጆቹ ሲለምኑት ላኩበት ራሱን እንዳይለውጥ ወደ ሸንጎ። ካሕዝባም አያሌ እንዴህ ጮሁ ሌሎችም በሌላ ነገር። ጓቤም ደንግጠው ነበሩ ሌሎችም አያውቁም ነበሩ ስለ ምን ተሰበሰቡ። ሰዎች ግን አሌክሰንድሮስን አይሁዳዊ አንጥረኛውን ጎተቱት። እርሱም የጳውሎስ ጸላት ሁኖ በጳውሎስ ላይ ክፉ ሊናገር ብሎ በጁ ጠቀሰ። ሕዝብ ግን ባወቀ ጊዜ እርሱ አይሁዳዊ እንደ ሆነ ጩኸታቸውን አበዙ ፪ ሰዓት የሚሆን እንዴህ ሲሉ። ታላቅ ናት አርጤምስ ኤፌሶኒቱ። ያገርም ጻፈ ሰዎችን ዝም አሰኛቸው እንዴህ ሲል። እላንት የኤፌሶን ሰዎች ማነው የማያውቅ ሰው የኤፌሶን ሰዎች አገር እንድታመልክ የታላቂቱን ያርጤምስን ማምለክ ጣዖትዋንም። ይህነንም ማስተው አይቻልም። ዝምም ብትሉ ይሻላል። ምንምን አታድርጉ በሁከት። እሌህን ሰዎች አምጥታችኋልና የመቅደሳችሁን እቃ ያልሰረቁ አምላካችሁንም ያልሰደቡ። ዴሜጥሮስና ከርሱ ጋራ ያሉት ሰራተኞች ግን በማንም ላይ ነገር እንዳላቸው እነሆ ፈራጆች በገቢያ አለቆችም። እርሱ በርሳቸው ይከራከሩ። ሌላ ነገር ግን ትሹ እንደ ሆን በጉባኤ ሕግ ይሰራ። ስለዚህም ነገር ጸጥታ ይገባናል። ሁከት ቢነሣ በዚህ ቀን ምክንያት አልተገኘምና የሚገባነ እንመልስበት ዘንድ በዚህ ክርክር። ይህነንም ብሎ ሕዝብን ሰደደ።

ሁከትም ጸጥ ካለ በኋላ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርትን ጸራ ባረካቸውም ተሰናበታቸውም ወደ መቄዶንያ ይሔድ ዘንድ ወጣ። በስፍራም ሁሉ አብያተ ክርስቲያናትን አጸና ወንጌልንም አስተማረ። ወደ ያላድስም መጣ በርስዋም ተቀመጠ ፫ ወር። በየሩሳሌም ላለች ቤተ ክርስቲያን ረዴትን እልቀመ። አያሌንም መልእክቶችን ጻፈ። ክፉም ምክር በሆነ ጊዜ ካይሁድ አስቦ ሳለ ወደ ሶርያ ለመሔድ ከቆሮንቶስ ወጥቶ በባሕር አልሔደም በምድር እንጅ በመቄዶኒያ። ከርሱም ጋራ ነበሩ ሶሲጰጤር ከቤሬያ። ከተሳሎኒቄ ወገንም አርስጠርስኮስ ሴኩንዴስም። ከደርቤ ወገንም ጋይዮስ ጢሞቴዎስም ከታናሽ እስያ ወንገም ጢኺቆስ ጥረፊሞስም። እሌህም ከጳውሎስና ከሉቃስ በፊት አልፈው ወደ ጥራዎስ መጡ። ጳውሎስ ግን ከሉቃስ ጋራ በፊልጲስ የፋሲካውን ባል አደረገ። ከዚያም በባሕር ሰሮ ወደ ጥራዎስ ሔደ ከለዚያም ጋራ ተገናኘ። ከዚያም ሰረሩ ወደ አሶስ ወደ ሚጢሊኒም ወደ ኪዮስም ወደ ሳሞስም ወደ ጥሮጊልዮንም ወደ መሊጥያም ለኤፌሶን የምትቀርብ። የኤፌሶንም የቤተ ክርስቲያንን ቀሳውስት አስመጣ ወደ ባሕር ዳርቻ አላቸውም። እላንት ታውቃላችሁ ወደ ታናሽ እስያ ከገባሁበት ከመጀመርያ ቀን ጀምሬ እንዴት ነበርሁ ከላንት ጋራ። እግዚአብሔርን አገለግል ነበርሁ በፍጹም ልብ በትሕትናም። በብዙ እንብም በደረሰኝም መከራ ባይሁድ ክፋት። ከሚሰማማችሁም ነገር አንዳችን አልከለከልኋችሁም እናገረችሁ ነበርሁ እንጅ አስተምራችሁም ነበርሁ በግልጥ በጉባኤም በቤትም። ስመሰክር ላይሁድ ላረማውያንም ወደ እግዚአብሔር በመመለስ በጌታችንም በየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት። አሁንም እኔ በመንፈስ ታሥርያለሁ ወደ የሩሳሌም እሔድ ዘንድ ሳላውቅ ምን የሚሆንብኝን በርስዋ። መንፈስ ቅዱስ ግን ባገር ሁሉ ይመሰክራል እንዲህ ሲል። እሥራትና መከራ ይቆይሃል ከዚያ። ነገር ግን ይህነን ምክንያት አድርጌ አልቈጥርም። ሕይወቴም እንኳ በኔ ዘንድ የከበረች አይደለችም ሩጫዬን እስክፈጽም ድረስ በደስታ መልእክቴንም ከጌታ እይሱስ የተቀበልኋትን እመሰክር ዘንድ በእግዚአብሔር ጸጋ ወንጌልን። አሁንም እነሆ አውቃለሁ ሁላችሁ ድምጎ ፊቴን እንዳታዩ። እላንት የዞርኋችሁ ሳስተምራችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት። ስለዚህም እኔ እመሰክርላችኋለሁ በዚህ ቀን ንጹሕ እንደ ሆንሁ ከሁላችሁ ደም። የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ካስተማር አልተከለከልሁምና። አሁንም ተጠንቀቁ ለራሳችሁ ለመንጋውም መንፈስ ቅዱስ በርስዋ ላይ የሾማችሁ ኤጴስቆጶሳት አድርጎ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ በደሙ የዋጃትን። ይህነን እኔ አውቃለሁና ከሔድሁ በኋላ የሚነጥቁ ተኵሎች እንዲገቡባችሁ ለመንጎች የማያዝኑ። ከላንትም የሚነሡ ሰዎች አሉ ጠማማ ነገር የሚነገሩ ደቀ መዛሙርትን ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ። ስለዚህም ንቁ አሳባችሁ እንዳልተውሁ ፫ አመት ሌትና ቀን እላንትን ከማስተማር በንብ ከላንት ኢያንዳንዳችሁን። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ አደራ ሰጥቻችኋለሁ ለእግዚአብሔር ለጸጋውም ነገር የሚችል ይሰራችሁ ዘንድ ርስትንም ይሰጣችሁ ዘንድ ከሚቀደሱ ሁሉ ጋራ። ወርቅ ግን ብሩርም ሆነ ልብስም ሆነ ከማንም አልሻሁም። እላንትም ታውቃላችሁ እሌህ እጆቼ ለምሻው ነገር ከኔ ጋራ ላሉትም እንዳገለገሉ። ሁሉንም ገለጥሁላችሁ እንዴህ እንዲገባች ትደክሙ ዘንድ ለድኆችም ትሰጡ ዘንድ። አስባችሁ የጌታን የየሱስን ቃል እርሱ ብልዋልና። የሚሰጥ ይመስገናል ከሚወስድ ይልቅ።

ጳውሎስም ይህነንም ባለ ጊዜ በጕልበቱ ተንበረከከ ከሁሉ ጋራ ጸለየም። ሁላቸውም አለቀሱ እጅግ በጳውሎስም አንገት ላይ ወደቁ ሳሙትም። ይልቁንም አዝነው ባለው ነገር እንግዴህ ደግሞ ፊቴን አታዩም። እስከ መርከብዋም ድረስ ሸኙት።

ከዚያም ሰረሩ ወደ ቆስም መጡ። ወደ ሮዳስም ወደ ጰጥራም። ቆጵሮስንም ወደ ግራ ተው ወደ ጢሮስም መጡ። ከዚያም ተቀመጡ ከደቀ መዛሙርት ጋራ ፯ ቀን። እርሳቸውም በትንቢት መንፈስ ለጳውሎስ የሚሆነውን ነገር በትንቢት መንፈስ ለጳውሎስ የሚሆነውን ነገር በየሩሳሌም አውቀዋልና ለመኑት ወደዚያ እንዳይወጣ። ከዚያም በጸሎት ከተሰናበቱ በኋላ ወደ ጵቶልማይስ ደረሱ ፩ ቀንም ተቀመጡ በወንድሞች ዘንድ። በነጋውም ወረዱ ወደ ቄሣርያ። ወደ ወንጌላዊም ወደ ፊልጶስ ቤት ገቡ። እርሱም ከ፯ ዲያቆናት አንድ የነበረ። ፬ ሴቶች ልጆች ነበሩለት እርሳቸውም ደናግል ትንቢትን የተናገሩ። ከዚያም በተቀመጡ ጊዜ አጋቦስ ነቢይ መጣላቸው ከይሁዳ አገር የጳውሎስን ዝናር ወሰደ ታጠቀባትም እጁና እግሩን አለም። እንዴህ ይላል መንፈስ ቅዱስ። እይዚህን ዝናር ባለቤት ሰው እንዴህ ያሥሩታል አይሁድ በየሩሳሌም። ላሕዛብም እጅ አሳልፎ ይሰጡታል። ከጳውሎስም ጋራ የነበሩ ይህነን ነገር በሰሙ ጊዜ ለመኑት ወደ የሩሳሌም እንዳይወጣ። ዳሩ ጳውሎስ ፈቃዱ በእግዚአብሔር ፈቃድ የበረታ መለሰላቸው አላቸውም። ለምን ታለቅሳላችሁ ልቤንም ትሰብሩታላሁ። እኔ የጨከንሁ ነኝና ለሥራት ብቻ አይደለም ለሞትም እንጅ በየሩሳሌም ስለ ጌታ ስለ የሱስ ስም። ባይታዘዛቸውም ዝማሉ እንዴህ ሲሉ። የጌታ ፈቃድ ይሁን ፡

ወደ የሩሳሌምም በደረሱ ጊዜ ወንድሞች በፍቅር ተቀበልዋቸው። በያዕቆብም ቤት ከቀሳውስት ሁሉ ጋራ ተገናኘ ጳውሎስ። እግዚአብሔርም ባሕዛብ መኻከል በጁ ያደረገውን ነገር ነገራቸው። እርሳቸውም ይህነን በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑ አሉትም። ታያለህን ወንድም ሆይ ስንት አእላፋት ካይሁድ ናቸው ያመኑ። እርሳቸውም ሁሉ ለኦሪት የሚቀኑ ናቸው። ስላንተም ሰምተዋል እንድታስተምር አይሁድን ሁሉ ባሕዛብ መኻከል ያሉትን ከሙሴ ሥርዓት ይርቁ ዘንድ እንዲህ ኢያለህ። ልጆቻቸውን እንዳይገዝሩ በሕግም እንዳይመላለሱ። እንግዴህስ ምን ይሁን። የግድ ሕዝብ ሳይሰበስቡ አይቀሩም። ይሰማሉና እንደ መጣህ። አሁንም ይህነን የምንልህን ነገር አድርግ። ከኛ ዘንድ ፬ ሰዎች አሉ በራሳቸው ስለት ያላባቸው። እሌህንም ውሰድና ከርሳቸው ጋራ ንጻ። ሰጥላቸውም ራሳቸውን እንዲላጬ። እንዴሁም የሆነ እንደሆን። ላይሁድም አይሁዳዊ እንድትሆን አይሁድን ታገኛለህ። ሁሉም ያውቃሉ ስላንተ የሚጣላቸው ወሬ ሁሉ አሰት እንደሆነ። አንተ እንደ ተሰማማህ እንጅ ሕግንም ጠባቂ እንደ ሆንህ። ስላመኑት አሕዛብ ግን እኛ ጻፍንላቸው አዘዝናቸውም እንዳይጠብቁ እንዲህ ያለ ነገር ሰውነታቸውን ከመጠበቅ በቀር ለጣዖት ከታረደው ከዳምም ከታነቀውም። ከዝሙትም። የዚያን ጊዜም ወሰደ ጳውሎስ ሰዎችን። በነጋውም ነሳ ከርሳቸው ጋራ። ወደ መቅደስም ገባ ኢየተወራ የመንጻቱ ቀን ሲፈጸም መሥዋት ያቀርብ ዘንድ ሁሉ ኢየራሱ። እንዴሁም ተጠንቅቆ ምናልባት አይሁድን ባያስታርቃቸው ብሎ። ነገር ግን አልተጠቀመበትም። ሰባት ቀንም በተፈጸሙ ጊዜ አዩት በመቅደስ ከእስያ የመጡ አይሁድ ሕዝብንም ሁሉን አወኩ እጃቸውንም ጣሉበት ኢየጮሁ እንዴሁም ኢያሉ። እላንት ሰዎች ከእሥራኤል ወገን እርዱነ። ይህ ነው ሰውን ሁሉን የሚያስተምር በየስፍራው ሕዝብን የሚጠላ ትምህርት ኦሪትንም ይህነንም ስፍራ። አረማውያንንም ወደ መቅደስ አገባቸው። ይህነንም የተቀደሰውን ስፍውን አረከሰው። (አይተው ነበሩና ባገር ከርሱ ጋራ አስቀድመው ጠረፊሞስን የኤፌሶንን። ጳውሎስም ያገባው ወደ መቅደስ መሰላቸው።) ምሉ አገርም ሁሉ ታወከች ሕዝብም ተሰበሰቡ። ጳውሎስንም ያዙት ከመቅደስ ወደ ሜዳ አወጡት። የዚያን ጊዜም ደጅ ሁሉ ተዘጋ። እርሳቸውም ሊገድሉት ሲሹ ወሬ ደረሰ ወደ የሻለቃው በጭፍራ ላይ ሁሉ የተሾመ የሩሳሌም ፈጽማ እንደ ታወከች። እርሱም በዚያው ጊዜ ጭፍራውን ወሰደ የመቶ አለቆችም ሲሮጥም ደረሰባቸው። እርሳቸው ግን ባዩ ጊዜ የሻለቃውን ጭፍሮችንም ጳውሎስን በመምታት ታገሡ። የዚያን ጊዜም የሻለቃው ወደርሱ ቀረበ ያዘውም በ፪ ሰንሰለትም ይታሠር ዘንድ አዘዘ። ጠየቀም ማን እንደ ሆነ ምንስ አደረገ ብሎ። አያሌም እንዴህ አያሌም እንዴህ ጮኹ። የሰራውንም ስራ ማወቅ ባልተቻለው ጊዜ ስለ ጩኸት ብዛት ወደ ከተማ ይወስዱት ዘንድ አዘዘ። ወደ ከተማውም ማውጫ በደረሰ ጊዜ ተሸከሙት ጭፍሮች ስለ ሕዝቡ ጭንቀት። እጅግ ሰዎች ይከተሉት ነበሩና ኢየጮሁ እንዴህ ብለው። አወጡት። ወደ ከተማውም ሲወስዱት ጳውሎስ አለው የሻለቃውን። ትሰማኛለህን አንድ ነገር ብናገርህ። እርሱም አለ። በጽርዕ ቋንቋ ታውቃለህን። አንተ የምስር ሰው አይደለህምን ከዚህ ዘመን አስቀድመህ ሁከት ያደረግህ ወደ ምድረ በዳም ያወጣህ ፵፻ ሰዎች ከወንበዶች ወገን። ጳውሎስም አለ። እኔስ አይሁዳዊ ሰው ነኝ አገሬም ጠርሴስ ነው። ከቂልቅያ አገር የታወቀች በታላቅነት። እለምንሃለሁም እንድታዘኝ ለሕዝቡ እናገር ዘንድ። ባዘዘውም ጊዜ በማውጫ ላይ ቆመ ጳውሎስ ሕዝብንም በጄ ጠቀሰ። እጅግም ጸጥታ በሆነ ጊዜ ነገራቸው በዕብራይስጥ ቋንቋ እንዴህ ብሎ ሲጀምር። እላንት ሰዎች ወንድሞች አባቶችም ስሙ ነገሬን ዛሬ የምነግራችሁትን። ሕዝብም በሰሙ ጊዜ በዕብራይስጥ ቋንቋ እንዲናገራቸው ጽጥታውን አበዙ። የዚያን ጊዜም ነገራቸው እርሱ ማነው እንደ ነበረ አስቀድሞ መመልሱም እንዴት ሆነ ክርስቶስም እንደ ታየለት እንዳለው። ሒድ እኔ እልክሃለሁና ሩቅ አገር ወደ አሕዛብ። ይህነንም ብሎ አይሁድ ጸጥታቸውን አፈረሱት ቃላቸውንም አነሡ ተባብረው እንዲህ ሲሉ። እንዴህ ያለውን ከምድር አወጡት። አይገባምና ይኖር ዘንድ በሕይወት። እርሳቸውም ሲጮሁ ልብሳቸውንም ሲጥሉ ትብያንም ሲበትኑ ወደ ንፋስ የሻለቃው አዘዘ ጭፍሮችን ወደ ከተማ ይወስዱት ዘንድ ባለንጋም ይገርፉት ዘንድ ይመረምሩትም ዘንድ ሊያውቅ በምን ምክንያት እርሳቸው እንዳዘዙት ግረፍም የፍጥኝ ባሠሩት ጊዜ ጳውሎስ ለመቶ አለቃ አለ ለማስገረፍ ቁሞ ለነበረው። ይገባችኋልን ባለመፍረድ ቅንም ሳይሆን የሮምን ሰው ትገርፉ ዘንድ። የመቶ አለቃም ይህነን በሰማ ጊዜ መጣ ለሻለቃውም ነገረው እንዲህ ሲል ምን ትሻለህ ታደርግ ዘንድ በዚህ ሰው። ሮማዊ ነው። የሻለቃውም ወደርሱ ቀረበ አለውም። ንገረኝ ሮማዊ እንደሆንህ አንተ። እርሱም አለ። አኦን። ያም ሊፈትነው አለ። እኔ እብብዙ ከብት ገዛሁት ይህችን የሮምን ባልገርነት ጳውሎስም አለ። እኔ ግን የሮም ባልገር ሆንሁ በመወለዴ። የዚያን ጊዜም ከርሱ ራቁ ገርፈውት ሊመረምሩት የነበሩ። የሻለቃውም ደግሞ ፈራ ሲሰማ ሮማዊ እንደ ሆነ ስላሠረው። በነጋውም የሰራውን ነገር ማወቅ በወደደ ጊዜ ስለ ምንስ ይከሰሳል ካይሁድ ብሎ ከሥራቱ ፈታው የካህናት አለቆችንም ከሽንጎ ጋራ አስመጣ ጳውሎስንም ወሰደ ወደ መኻከላቸውም አቆመው። ጳውሎስም ሸንጎን ባየ ጊዜ አለ። እላንት ወንድማማች ሰዎች እኔ በውነትኛ ሕሊናዬ ተመላለስሁ በእግዚአብሔር ፊት እስከ ዛሬ ድረስ። ሐናንያ ግን የካህናት አለቃ ይህነን ሲሰማ በፊቱ ቁመው የነበሩትን አፉን ይመቱት ዘንድ አዘዘ። ጳውሎስም አለው። እግዚአብሔር ይምታህ አንተ የተላሰንህ ግድግዳ። አንተ ተቀምጠህን ትፈርድብኛለህ በሕግ። ያለ ግህም ታዛለህን እመታ ዘንድ። የቆሙት ግን አሉ የእግዚአብሔርን ካህናት አለቃውን ትሰድባለህን። ጳውሎስም አለ። አላውቅም ነበርሁ ወንድሞቼ ሆይ የካህናት አለቃ እንደ ሆነ። ተጽፍዋልና። የሕዝብህን አለቃ አትርገም ተብሎ። አሁንም ጳውሎስ ባየ ጊዜ ሸንጎ እንደ ተከፈለ እኩሌታቸውም ሳዱቃውያን እንደ ሆኑ እኩሌታቸውም ፈሪሳውያን በመንፈስ ቅዱስ ጥበብን አደረገ። በሸንጎ መኻከልም ጮህ እንዲህ ሲል። እላንት ወንድማማች ሰዎች። እኔ ፈሪሳዊ የፈሪሳዊም ልጅ ነኝ። ስለ ትንሣኤ ሙታንም ተስፋ በኔ ይፈረድብኛል። ይህም እውነት ነበረ። ከሙታን በተነሣ ክርስቶስ አምንዋልና በዚህም ሃይማኖት ምክንያት ከሰሱት። ይህነንም ባለ ጊዜ ጥል ሆነ በፈሪሳውያንና በሳዱቃውያን መኻከል። የካህናትም አለቃ ከሳዱቃውያን ወገን ነበረ። ታላቅ ጩኸትም ሆነ። የፈሪሳውያንም ወገን ተነሡ ስለርሱ ይጣሉ ዘንድ እንዴህ ሲሉ። በዚህ ሰው ላይ ክፉ ነገር አናገኝም። አንድ መንፈስ ነግሮት እንደሆን እንጅ ወይስ መልአክ እግዚአብሔርን አንጣላ። እጅግ ጥልም በሆነ ጊዜ የሻለቃው ፈራ ጳውሎስን ከመኻከላቸው እንዳይነጥቁት። ጭፍራውንም አዘዘ ከመኻከላቸው ጠልፈው ይወስዱት ዘንድ። በምትመጣውም ሌሊት ጌታ በጳውሎስ ዘንድ ቆመ አለም። በርታ ጳውሎስ ሆይ አትፍራም። በየሩሳሌም እንደ መሰከርህልኝ እንዲህ ደግሞ በሮምያ ትመሰክርልኝ ዘንድ ጊዜ አለህ በዚህም በጌታው ነገር ጸንቶ ጳውሎስ የሚመጣበትን መከራ የመንገዱንም ድካም ሁሉ በደስታ ታገሠ።

በጻባም ጊዜ ከ፵ የሚበዙ አይሁድ ተማማሉ እንጅራ እንዳይበሉ ውኃም እንዳይጠጡ ጳውሎስን እስኪገድሉት ድረስ። እርሳቸውም መጡ ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ሽማግሎች አልዋቸውም። እኛ ተማምለና አንዳችን እንዳንቀምስ ጳውሎስን ሳንገድል። አሁንም እላንት ለሻለቃው ንገሩት ከሸንጎ ጋራ ወደላንት ያወጣው ዘንድ ነጋ እንደምትወዱ ነገሩን በውነት መመርመር ስትመስሉለት። እርሱም ወደላንት ሳይደርስ እኛ እንገድለዋለን። ዳሩ እግዚአብሔር መልክተኛውን ጠበቀ። የጳውሎስ የቱ ልጅ በሰማ ጊዜ ምክራቸውን መጣ ገባም ወደ ከተማ ለጳውሎስም ነገረው። ጳውሎስም ጸራ ከመቶ አለቆች አንዱን አለውም። ይህነን ብላቴና ውሰድ ወደ ሻለቃው። የሚነግረው ነገር አለውና። እርሱም ወሰደው አገባውም ወደ የሻለቃው አለም። የታሠረ ጳውሎስ ጸራኝ ለመነኝ ወዳንተ አግባው ዘንድ ይህነን ብላቴና የሚነግርህ ነገር አለውና። የሻለቃውም ብላቴናውን በጄ ያዘው ለብቻውም ወሰደው ጠየቀውም አለውም። ምንድር ነው የምትነግረኝ። ብላቴናውም አለው። አይሁድ ፈጽመው ተማከሩ ይለምኑህ ዘንድ ጳውሎስን ለማውረድ ነጋ ወደ ፍርድ ሸንጎ። ነገሩን በውነት መመርመር እንዲወዱ። አንተ ግን አታመንባቸው። ሸምቀውበታልና ከ፵ ሰው የሚበዙ ከርሳቸው ወገን የተማማሉ እንዳይበሉ እንዳይጠጡም ሳይገድሉት። አሁንም እርሳቸው ተዘጋጅተዋል ካንተም ምላሽን ይጠብቃሉ። የሻለቃው ግን ብላቴናውን ሰደደው። አዘዘውም ለማንም እንዳይነገር ይህነን ወሬ እንዳወጣለት። ከመቶ አለቆችም ፪ ጸራ አላቸውም። ፪፻ ወታደር አዘጋጁ ወደ ቄሣርያ ይሔዱ ዘንድ ፸ ፈረሰኞችም ፪፻ ወርዋሮችም በሌት በሶስተኛ ሰዓት። እንስሳም ውሰዱ ጳውሎስን ሊያስቀመጡበት ያድርሱትም ዘንድ ወደ ፊልክስ ወደ ሹሙ። መልእክትንም ጻፈ እንዴህ ሲል። ከቅላውዴዎስ ሊሲያስ ወደ ጽኑ ፊልክስ። ደስ ይበልህ። ይህነን ሰው አይሁድ ያዙት ሊገድሉትም ፈለጉ። እኔም ከጭፍራ ጋራ ደረስሁ አዳንሁትም ሮማዊ እንደ ሆነ ባወቅሁ ጊዜ። በወደድሁም ጊዜ አውቅ ዘንድ የሚያሳጡትን ምክንያት ወደ ሸንጓቸው አመጣሁት። ሲያሳጡትም አገኘኋቸው በሕጋቸው ነገር። መበደል አላገኘሁበትም ወደ ሞት ወደ እሥራትም የሚያደርሰው። ባወቅሁም ጊዜ ክፉ ምክር እንደ ተማከሩበት በዚህ ሰው ወዳንተ ሰደድሁት። ጸላቶቹንም አዘዝሁ በፊትህ ይከሱት ዘንድ። ወታደርም እርሱ እንዳዘዛቸው ጳውሎስን በሌት ወሰዱት ይዘውትም መጡ ወደ አንቲጰጥሪስ። በነጋውም አሰናበቱ ፈረሰኞችን ከርሱ ጋራ ይሔዱ ዘንድ ወደ ሰፈርም ተመለሱ። እሌህም መጡ ወደ ቄሣርያ መልእክትንም ሰጡ ለሹም። ጳውሎስንም በፊቱ አቆሙት። መልእክትንም ባነበበ ጊዜ ጠየቀው እንዲህ ሲል። ከወዴት አገር ነህ አንተ። ከቂልቃያም እንደ ሆነ በሰማ ጊዜ አለው። እንሰማሃለን ከሳሾችህ በመጡ ጊዜ ደግሞ። አዘዘም ይጠብቁት ዘንድ በሄሮድስ ቤት። ከ፭ ቀንም በኋላ የጳውሎስ ከሳሾች ከየሩሳሌም ወረዱ ወደ ቄሣርያ ጳውሎስን ይከሱ ዘንድ። እርሳቸውም የካህናት አለቃ ከሽማግሎች ጋራ ነበሩ። የሮም ተናጋሪም ጠርጡሎስ የሚሉት በዋጋ ወሰዱ ከርሳቸው ጋራ። አሁን ምክንያት አልተገኘምና ጳውሎስን ለመክሰስ አሰት አወጡበት እርሱንም በዓለም ሁሉ በየሩሳሌምም ሃይማኖታቸውን እንዲከለክል አጣሉት። እንደ ሕጋቸውም ይፈርዱበት እንደ ነበሩ ዳሩ የሻለቃው እንደ ከለከላቸው። ደህነንም ከሚጻፍጥ ነገር ጋራ ተናገሩ ስለ ቀኑ ሹሙን ሲያመሰግኑት። ፊልክስ ግን እጅግ ግፈኛ ነበረ ስለ ግፉም ጥቂት ቀን በኋላ ሹመቱ ተሻረ። ጠርጡሎስም ጳውሎስን ከከሰው በኋላ ጳውሎስ በውነት ተናገረ ነፍሱንም አነጻ የሆነውን በየውሃት ሲናገር ሃይማኖቱንም አካሔዱንም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት። ፊልክስም የክርስቲያንን መንገድ አውቆ ቁሞ ምላሽ አልመለሰቸውም። አላቸው እንጅ። ሊሲያስ የሻለቃው ሲመጣ ነገራችሁን አውቃለሁ። የመቶንም አለቃ አዘዘ ጳውሎስን ይጠብቁ ዘንድ ወዳጆቹንም እንዳይከለክልበት ለማገልገል። ከዚያም በኋላ መጣ ፊልክስ ከኃጢአተኛዪቱ ከምሽቱ ድሩሲላ ጋራ ጳውሎስንም አስመጡ ይሰሙት ዘንድ። እርስዋም አይሁዳዊት ነበረች። እርሳቸውም ለመጫወት ብለው ሊሰሙት ነበሩ ከክርስቶስ ሃይማኖት። ጳውሎስ ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተናገራቸው ስለ ጽድቅ ስለ ንጽሕናም ስለ ሚመጣውም ፍርድ። ይህነንም ሲሰማ ፈልክስ ፈራ ስለ ኃጢአቱ። ዳሩ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ። ዛሬ ድምጼን ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ። እርሱ አልጠበቀም። ያች ታላቅና ብርቱ ዛሬ አለፈችበት ልቡን ሳይመልስ ወደ እግዚአብሔር። ፊልክስም ጳውሎስን አለው። አሁንስ ሒድ በጎ ጊዜ ባገኝ አስጸራሃለሁ። ከዚህም ጋራ ተስፋ አደረገ እንጅ መንሻ ይቀበል ዘንድ ከጳውሎስ ወዳጆች አርነት ቢያወጣው። ጳውሎስም እንዴህ ያለውን ማድረግ ነቅዋልና የፊልክስ ወዳጅነት አለቀ። ከ፪ አመትም በኋላ ጶርቅዮስ ፊስጦስ ተቀበለ የፊልክስን ሹመት። ፊልክስም ወድዋልና አይሁድን ደስ ለማሰኘት ጳውሎስን ታሥሮ ተወው።

ፊስጦስም ወደ የሩሳሌም በመጣ ጊዜ የጳውሎስ ጸላቶች ከሰሱት። ወደ የሩሳሌምም ሊያስመጣው ከዚያም ሊፈርድበት ለመኑት። እንዴህም ብለው በመንገድ ሊገድሉት አሰቡ። ፊስጦስ ግን ከሳሾቹን ወደ ቄሣርያ ሊሔዱ አዘዛቸው። ከርሱም ጋራ ወረዱ ሊፈርድበትም በወደደ ጊዜ አይሁድ እጅግ ታላቅ ምክንያት አመጡ በጳውሎስ ላይ እውነት ያድርጉት ዘንድ ያልተቻላቸው። እርሱም ሲማጐት እንዴህ አለ። ያይሁድን ሕግ መቅደስንም ቄሣርንም አንዳች አልበደልሁም። ፊስጦስ ግን አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ በወደደ ጊዜ ጳውሎስን አለ። ትወዳለህን ወደ የሩሳሌም ትወጣ ዘንድ ከዚያም በዚህ ነገር ትፍራረድ ዘንድ። ጳውሎስ ግን ያይሁድን ተንኵል አውቆ አለው። እኔ ቁሚያለሁ በቄሣር ፍርድ እፈራረድበት ዘንድ የሚገባኝ። አይሁድን በምንም አልበደልሁም አንተ ደግሞ እንድታውቅ። አኔ በድዩ እንደ ሆንሁ ክፉም አድርጌ እንደ ሆንሁ ለሞት የሚገባ ከሞት የሚምረኝ አይኑር። እሌህ የሚከሱኝ መክሰስ ዝምብሎ እንደ ሆነ ለማንም አይቻለውም ለርሳቸው አሳልፎ ይሰጠኝ ዘንድ። እኔም በቄሣር ተማጽኛለሁ። የዚያን ጊዜም ፊስጦስ ከሜምክሩት ሰዎች ጋራ ተጫወተ መለሰም አለ። በቄሣር ከተማጸንህ ወደ ቄሣርም ትሔዳለህ። አያሌ ቀንም ከዚያ በኋላ አግሪጳ የገሊላ ንጉሥ ከምሽቱ ጋራ ወደ ቄሣርያ መጡ ፊስጦስን ያዩት ሊሰማው በፈለገ ጊዜ። ጳውሎስም በቅድስት ድፍረት እጁን ዘረጋ ይናገር ዘንድ ካይሁድ ስለ ተከሰሰበት ነገር ሁሉ አለም። አግሪጳ ንጉሥ ሆይ። ሰውነቴን የተምሰገነ አደርጋለሁ ዛሬ በፊትህ ተናግርያለሁና። ይልቁንም አውቃለሁና እንድ ታውቅ ያይሁድን ሕግ ልማዳቸውንም። ስለዚህም እለምንሃለሁ ትሰማኝ ዘንድ በዝግምታ። አተዳደጌ ከሕፃንነቴ ጀምሬ እንዴት እንደ ሆነ ቅድሞም የነበርሁባትን ከወገኖቼ ጋራ በየሩሳሌም አይሁድም ሁሉ ያውቁታል። አስቀድመው ያወቁኝ የወደዱ እንደ ሆን ይምስክሩ። ፈሪሳዊ ነበርሁና እንደ ሕጋችን መጠን የበረታች መለየት የምትሆን ከሌላ መለየት ይልቅ። አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ላባቶቻችን በሆነችው ተስፋ ተከስሼ ቁሚያለሁ። በርሱም ፲፪ ነግድ እግዚአብሔርን ያመልካሉ ሁለግዜ ሌትና ቀን ወደርሱ ይደሱ ዘንድ ተስፋ አድርገው። ስለዚህችም አለኝታ አግሪጳ ንጉሥ ሆይ ካይሁድ እከሰሳለሁ። ስለምን ይሆናል አለመታመን በላንት ዘንድ እግዚአብሔር ሙታንን እንዲያስነሣ። እኔ ግን ደግሞ በውነቴ ይመስለኝ ነበርሁ ብዙ አደርግ ዘንድ የናዝሬቱን የየሱስን ስም የሚጠላ። ይህነንም ደግሞ በየሩሳሌም አደረግሁት። ከቅዱሳን ብዙ ሰዎች በግዞት ጨመርኋቸው ሥልጣንን ወስጄ በካህናት አለቆች። ሲገልዋቸውም ፍርድ የማስፈርድባቸው እኔ ነበርሁ። በመስጊድም ሁሉ ብዙ ጊዜ መከራ አስቀብላቸው ነበርሁ የግድም እላቸው ፈጽሜም አሳዳቸው ነበርሁ ወደ እንግዳ አገር። በዚህም ነገር ወደ ደማስቆ በሔድሁ ጊዜ በካህናት አለቆች ትእዛዝ በሥልጣናቸውም። በኩል ቀን በመንገድ አየሁ ንጉሥ ሆይ ከሰማይ ብርሃን ከፀሓይ ብልጭታ የሚበልጥ በዙርያዬም በራ ከኔም ጋራ በነበሩት ዙርያ። ሁላችንም በወደቅነ ጊዜ በምድር ላይ ድምፅ ሰማሁ ሲነግረኝ ሲለኝም በዕብራይስጥ ቋንቋ አውል ሳውል ለምን ታሳደኛለህ። በተሳለ ችንካር ላይ ብትርግጥ ባንተ ይከፋብሃል። እኔም አልሁ። አንተ ማነህ አቤቱ። እርሱም አለ። እኔ የሱስ ነኝ የምታሳደኝ። ነገር ግን ተነሣና ቁም በግርህ። እኔም ስለዚህ ታይቼሃለሁና እሾምህ ዘንድ አገልጋይ ምስክም ባየሀው ነገር በምገልጥህም። ዛሬም ወደርሳቸው ከምሰድህ ከሕዝብና ካሕዝባ አድንሃለሁ። ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ እንዲመለሱ ከጨለማ ወደ ብርሃን ለሰይጣንም ከመገዛት ወደ እግዚአብሔር። ይወስዱም ዘንድ የኃጢአታቸውን ስርየት ርስትንም ከሚቀደሱ ጋራ በኔ ሃይማኖት። አሁንም አግሪጳ ንጉሥ ሆይ ዓመፀኛ አልሆንሁም ከሰማይ ለታየኝ ነገር። ግን በደማስቆ አስተማርሁ አስቀድሜ በየሩሳሌምም በይሁዳም አገር ሁሉ። ከዚያም በኋላ ላሕዛብ። ንስሓ ይገቡ ዘንድ ይሉ። ከዚያም በኋላ ላሕዛብ። ንስሓ ይገቡ ዘንድ ይመለሱም ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለንስሓ የሚገባ ነገር ኢያደረጉ። ስለዚህም ነገር ያዙኝ አይሁድ በመቅደስ ሊገሉኝም አሰቡ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ረዴት ተቀበልሁ። እስከዚህም ቀንም ድረስ ቆምሁ ስመሰክር ለታናሽም ለታላቅም። ምንም አልተናገርሁም ነቢያት ከተናገሩት ነገር የወጣ ሙሴም ደግሞ። ይሆን ዘንድ እንዳለው የክርስቶስ ሕማማት። መጀመርያም እንዲሆን ከሙታን ከሚነሡ። ያስተምሩበትም እንዳለው ለሕዝብና ላሕዛብ።

ጳውሎስም ይህነን ለመንጻቱ በተናገረ ጊዜ ፊስጦስ አለ በታላቅ ድምፅ። አንተ አበድህ ጳውሎስ ሆይ። ብዙ መጻሕፍትን ተማርህ እስክታብድ ድረስ። እርሱ ግን አለ። አላበድሁም ጽኑ ፊስጦስ ሆይ ነገር ግን እናገራለሁ በውነትና በውቀት። ንጉሥ ደግሞ ይህነን በፊቱ በድፍረት የምናገርበትን ነገር ያውቃልና። ተረድቻለሁና ከዚህ ነገር አንዳች ከርሱ እንዳይሰውር። ይህ በስውር አልሆነምና። አግሪጳ ንጉሥ ሆይ ነቢያትን ታምናለህን። እኔ አውቃለሁ እንድታምናቸው። አግሪጳ ግን ጳውሎስን አለው። ጥቂት ቀረህ ክርስቲያን ልታድርገኝ። ጳውሎስም አለ። ከእጊዛብሔር ዘንድ እለምናለሁ በጥቂት በጅግም ላንተ ብቻ አይደለም ዛሬ እኔን ለሚሰሙኝ ሁሉ ሉ እንጅ እንደኔ ይሆኑ ዘንድ ከዚህ ከሥራቴ በቀር። ይህነንም ነገር ባለ ጊዜ ንጉሥ ተነሣ ሹምም በርኒቄም የንጉሥ ምሽት ከርሳቸውም ጋራ ተቀምጠው የነበሩት። ለብቻቸውም በሆኑ ጊዜ እርሱ በርሳቸው አሉ። ይህ ሰው ምንም ክፉ ነገር አላደረገም ለሞት ለሥራትም የሚያደርሰው። አግሪጳም ፊስጦስን አለው። ይህ ሰው ይፈታ ዘንድ ይገባ ነበር በቄሣር ባልተማጸነ። ከዚያም ወዲያ ፊስጦስ ጳውሎስን ሰደደ ወደ ሮም ወደ ቄሣር እርሱም ኔሮን የተባለ። አንድም የመቶ አለቃ ዩልዩስ የሚሉት በመንገድ ጠበቀው ከሌሎች ከታሠሩት ሰዎች ጋራ። ለጳውሎስም በጎ አደረገ ከቀሩት ይልቅ። የጳውሎስም ወዳጆች ሉቃስና አርስጠርኮስ ከተሳሎንቄ ከርሱ ጋራ ሔዱ። ከቄሣርያም ሰረሩ ባድራሚት መርከብ እስከ ሚራ ድረስ። እክዚያም ሌላ መርከብ ከስክንድርያ የመጣች አገኙ በርስዋም ሔዱ ወደ ሜሊቴ ማልጣም ወደ ተባለች ደሴት እስኪቀርቡ ድረስ ከዚያም ሰበረች። በማልጣም ከከረሙ በኋላ ሌላውን መርከብ አገኙ ወደ ኢጣልያም ወደ ሶስት ኸዋኒት የወሰደቻቸውን። ከዚያም በምድር ሔደ እስከ ሮም ድረስ። በመንገዳቸውም ከቄሣርያ እስከ ሮም እሌህን ስፍሮች አገኙ። በፊት ወደ ሳይዳ ደረሱ ከዚያም ቆጵሮትስን በግራ ትተው በቂልቂያና በጰንፊልያ አለፉ ወደ ሚራም በሉቂያ ወዳለች ደረሱ መርከባቸውንም ለወጡ። ከዚያም እጅግ ቀን ሰረው ወደ ግኒደስ ደረሱ ከዚያም ወደ አቅሬጥስ። ከዚያም ከክረምት ከንፋስም በባሕርም እጅግ መከራ ተቀበሉ። ከአቅሬጥስም ሰረው በክላውዳ አለፉ ከዚያም በጅግ ድካም በጅግ መከራም በጅግ ፍርሃትም በግድ ወደ ማልጣ ሲቀርቡ መርካባቸው ፈረሰች ሰዎች ግን ድነው ወደ ደሴት ወደ ማልጣ ደረሱ። ከዚያም እጅግ ቸርነት ተቀበሉ ከማልጣ ሰዎች ከሹምም ጱብልዩስ ከተባለው። ጳውሎስም ከዚያ የጌታን ስም ሲያስተምር እጅግ ድውያንን ፈወሰ በጌታ ስም። ከ፫ ወርም በኋላ ማልጣን ትተው በሌላ መርከብ ሔዱ ወደ ሲራኩስ ከዚያም ወደ ሬጊዩም ከዚያም ወደ ጱቴዎሊ። ከዚያም ወደ ፫ ኸዋኒት ከዚያም ወንድሞችን አገኙ ከሮም ወርያቸውን ሰምተው ሊቀበልዋቸው የመጡ። ጳውሎስንም እርሳቸውን ባያቸው ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነ ልቡም በረታ። በሮምም በሆነ ጊዜ የመቶ አለቃ አሳልፎ ሰጠ እሥሮችን ለሠራዊት አለቃ። ጳውሎስን ግን አሰናብቶት ነበረ ይቀመጥ ዘንድ እንደ ፈቃዱ ከሚጠብቀው ወታደር ጋራ እጁ በሰንሰለት ወደ ታሠረበት። ቄሣር ኔሮን መጀመርያ ጊዜ እስኪፈድበት እስኪፈታውም ድረስ።

በሮምም አንዲቱን ታላቅ ቤተ ክርስቲያንን አገኘ በቀደም መልእክቱን ይጽፍላት ወደ ነበረ ከቆሮንቶስ ዘንድ። ከርሳቸውም ጋራ ከተገናኘ በኋላ ወደ አይሁድ መስጊድ ገባ ነገሩንም የሥራቱንም ምክንያት የወንጌልንም ትምርት ነገራቸው። በወንጌልም ሲናገር እንደ ወትሮ ሆነ። ተከፍለው ነገሩን ተቀበሉ የቀሩትም አላመኑበትም። እንግዴህም ወዲህም ፈጽሞ የወንጌል ትምህርት ላሕዝባ ሆነች።

የሮምም በዚያ ዘመን ያለም ሁሉ ከተማ ነበረች። የሮምም መንግሥት በታወቀች ምድር ሁሉ ተዘረጋች በኤውሮጳ በስያም ባፍሪቃም። የወንጌልም ትምህርት አንድ ጊዜ ከየሩሳሌም ወደ ሮም ከደረሰች በኋላ ከሮም ወጥታ ወደ ዓለም ሁሉ መግባትን አገኘች። ጳውሎስም ስለዚህ እጅግ ተናፍቆ ነበር አስቀድሞ በሮም የክርስቶስን ስም የክርስቶስንም መኃኒት ያስታውቅ ዘንድ። አሁንም ወዲያ ደርሶ መታሠሩ ምክንያት ሆነለት ወዳለም ሁሉ የወጣውን ትምህርቱን ለማጽናት። ከዚያም አያሌ ከመልእክቶቹ ጻፈ ወደ ኤፌሶን ወደ አልጵስዮስም ወደ ቆሎሳይስም ወደ ፊልሞንም። በሮምም ከተማ የክርስቶስን ትምህርት ባይሁድና ባረማውያን መኻከል አስተማረ በታናሾችም በታላቆችም ከቄሣርም ከቤተሰቦቹ ደግሞ አያሌ እስኪያምኑ ድረስ።

ቄሣሮችም የተባሉ የሮም ነገሥታ ከክርስቶስ ልደት ጀምረው እስከ ጳውሎስ ሞት ድረስ በሮም የነገሡ እሌህ ናቸው።

፩። ቄሣር አውጉስቱስ ነገሠ እስከ ፲፬ አመት ከክርስቶስ ልደት በኋላ።

፪። ቄሣር ቲቤርዩስ ነገሠ ከልደት በኋል ከ፲፬ አመት ጀምሮ እስከ ፴፮ አመት ድረስ።

፫። ቄሣር ከሊጉላ ነገሠ ከልደት በኋላ ከ፴፮ ጀምሮ እስከ ፵፩ አመት ድረስ።

፬። ቄሣር ቅላውዲዩስ ነገሠ ከልደት በኋላ ከ፵፩ አመት ጀምሮ እስከ ፶፬ አመት ድረስ።

፭። ቄሣር ኔሮን ነገሠ ከልደት በኋላ ከ፶፬ አመት ጀምሮ እስከ ፷፰ አመት ድረስ።

ቄሣር ኔሮንም በመንግሥቱ መጀመሪያ ደኅና ሰው ነበረ። መካሮቹ ግን እጅግ ሲያመሰግኑት ፈቃዱንም ሁለግዜ ሲፈጽሙት ሳይመክሩት ከፋ። እናቱን ምሽቱንም መምህሩንም አስገደለ በኃጢአትም ሁሉ ወደቀ። ጳውሎስም ፪ አመት በሮም ታሥሮ ተቀመጠ በወንጌል ሲያስተምር በ፷፪ ፷፫ አመት ከክርስቶስ ልደት በኋላ። በ፷፫ አመትም ተፈታ ወደ ታናሽ እስያም ሔደ ወደ ኒቆጶሊስ ወደ ገላትያም ወደ አቅሬጥስም። ተመልሶም ወደ እስጳንያ ሔደ ከዚያ ደግሞ የወንጌልን ትምህርት ሊዘርጋ ብሎ። ዳሩ የቄሣር ሰዎች ያዙት ወደ ሮምም ወሰዱት ከዚያም ኔሮን ራሱን በሰይፍ አስቆጠረው ከልደት በኋላ በ፷፯ አመት። አያሌ ወራትም አስቀድሞ በ፷፬ አመት ኔሮን አብደ ለመጫወት ብቻ ሮምን ከተማውን አነደዳት ፱ ቀንም ተቃጠለች። ሰውም በዚህ ምክንያት ሲቈጡ ቄሣርንም ሲጸሉት ክርስቲያንን አጣላ እርሳቸው ከተማውን እንዳነደድዋት። አሁንም የሁሉ ጸላትነት የሁሉም ቍጣ በክርስቲአይን ላይ ወደቀ። እጅግ ብርቱ ሞትም አወጡባቸው። ተከፈለውን ወደ አርዌ ለምድ አግብተ ሰፍዋቸው እንዴሁም ለውሾች ጫልዋቸው ይነጠቁ ይነከሱም ይዋጡም ዘንድ። ተከፍለውንም በስምዕ በቅቤም በሌላም በሚቃጠል ነገር ቀብዋቸው በንጬትም አሠርዋቸው በሌሊትም አነድዋቸው ባደባባይ ለመንገድ አላፎች ያብሩ ዘንድ። ይህም መከራ ፫ ወይስ ፬ አመት ኖረ። ኔሮን ግን ከሁሉ ተጸልቶ ራሱን ገደለ ፷፰ አመት ከልደት በኋላ።

በዚያ መሳደድም ጴጥሮስ መጋደሉን ጨረሰ በሮም ከተማ ኔሮን ሲያስቅለው። ስለርሱም እጅግ ተጻፈ እውነት ያልሆነ። እውነት የሚመስል ይህ ነው። ፶ አመት የሚያህል ከልደት በኋላ ጴጥሮስ ከየሩሳሌም ወጥቶ ወደ አንጾኪያ መጣ። ከዚያ ወዲያም በጶንጦስ በገላትያም በቀጳዶቂያም በቢትኒያም በወንጌል አስተማረ። በልደት አመትም ፷፭ የሚያህል ወደ ሮም ደረሰ ከዚያም ባመት ፷፯ ከጳውሎስ ጋራ ባንድ ጊዜ ሞት ጳውሎስ ራሱ በሰይፍ ተቈርጦ ጴጥሮስም ተሰቅሎ። ለቤተ ክርስቲያንም ፪ መልእክቶች ጻፈ መንፈስ ቅዱስ የቀደሳቸው ለሰውም ሁሉ ለዘመንም ሁሉ የጠበቃቸው። ቅዱስ ማርቆስም ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋራ ከሔደ በኋላ ጴትሮስን ተከተለው። ጴትሮስም እጅግ ወዶታልና ልጁ ይለዋል ፩ መልእክቱ ፭ ፲፫። ማርቆስም የጌታችነን ወንጌል ከጴትሮስ አፍ እሱም በሮም ሲሆን ሰምቶ እንደ ጻፈው ይላል ቅሌሜንስ (አቅሌመንጦስ) ከስክንድርያ። እንዴሁም ሉቃስ የጌታችነን ወንጌል ከጳውሎስ አፍ ሰምቶት እንደ ጻፈው ይላሉ ሌሎች መጻሕፍትንም አይቶ።

በዚያ ዘመንም አይሁድ ያዕቆብን የጌታችነን ወንድም በየሩሳሌም ገደሉት። ያዕቆብ የየሩሳሌምን ቤተ ክርስቲያን ጠበቀ ወደ ሌላ አገርም አልሔደም። ስለዚህም በማይጐዳ ሥርዓት ያይሁድን ወግ ጠበቀ ወንጌልን ሲያስተምር እንደ ጳውሎስና እንደ ጴጥሮስ ከርሳቸው ጋራ አንድ ሁኖ። እርሱም መልእክቱን ሲጽፍ እለዚያ አይሁድ ገሠጸ በስም ክርስቲያን የሆኑ ሃይማኖታቸው ግን ለእግዚአብሔር ነገር በመታዘዝ በጎ ስራም በመስራት ያልገለጹ። እርሳቸውም አሉ። እኛ በሃይማኖት እንጸድቃለን በምግባር አይደለም። አሁንም ይህ ነገር እንዲያው እውነት ነው ጳውሎስም ብዙ ጊዜ እንዴህ ብሎ ይናገራል። እሌህ ሰዎች ግን ሃይማኖትን አያውቁም ነበሩ። የሚያጸድቅ ሃይማኖት ጳውሎስም ስለሚናገር የልብ ሕይወት ነውና የልብም አንድነት ከክርስቶስ ጋራ ያለርሱም ሰው ከቶ አይድንም ያለርሱም በውነት በጎ የሚሆን ስራ መስራት አይቻልም። የሚጸድቅም ሰው በዚህ ሃይማኖት ብቻ አይቻልም። የሚጸደቅም ሰው በዚህ ሃይማኖት ብቻ ይጸድቃል በተግባርም አይደለም። በሰው ፊት ግን ሃይማኖት ከቶ አይገለጽም በተግባር እንጅ። እለዚያ ሰዎች ግን እናምናለን በሃይማኖትም እንሰድቃለን ያሉ ባፋቸው ብቻ አመኑ የሃይማኖት እውቀት የሃይማኖትም ትምህርት ነበረላቸው የሃይማኖት ባሕሪ ግን የሃይማኖትም ኃይል አልገባባቸውም። ስለዚህም ያዕቆብ ይላል። ሃይማኖት ያለ ምግባር አያጸድቅም። ዳሩ የጳውሎስ ሃይማኖት ከቶ አይገኝም ከበጎ ስራ ጋራ እንጅ የያዕቆብም ማለት ይህ ነው። ለእግዚአብሔር ነገር በመታዘዝ የርሱንም ፈቃድ በማድረግ ሃይማኖታችሁን ግለጡ እውነት እንደ ሆነ። ያለዚህ ሃይማኖታችሁ በከፍነራችሁ ብቻ ኑርዋልና ዝም ብሎ ነው አይጠቅምም አያጸድቅምም። ጳውሎስ ደግሞ እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር መንግሥት በመናገር አትኖርም በኃይል እንጅ። አሁንም አይሁድ ይህነን ሐዋርያ በመጀመርያ አከበሩት ያዕቆብንም ጻድቅ አሉት ጸላትነታቸው በክርስቲያን ላይ እጅግ እስኪበዛ ድረስ። ጳውሎስም ወደ ሮም ከሔደ በኋላ የካህናት አለቃ ሐናንያ እርሱም ደግሞ አናኖስ የተባለ አስያዘው ወደ ሸንጎም አስመጣው። ከዚያም መክሰሳቸው እውነት ሁኖ ባልተገለጸ ጊዜ በመቅደስ ጠፈር ላይ ወሰዱት ከዚያ በሕዝብ ሁሉ ፊት ክርስቶስን ሊክድ ብለው ፋሲካ ሁንዋልና። እርሱ ግን ከዚያ በኃይል ለክርስቶስ መሰከረ። የሕዝብም አለቆች ተቈጥተው አስጣሉት ወደ ታች በታችም አስወገሩት። እርሱም ሳይሞት ተንበርክኮ እንዲህ ሲል ለመነላቸው። አቤቱ እግዚአብሔር አብ እኔ እለምንላቸዋለሁ። የሚያደርጉትን አያውቁምና። አንድ ካህንም ይህነን ሰምቶ አላቸው ተው ምንድር ታደርጋላችሁ። ይህ ጻድቅ ሰው ስለላንት ይጸልያል። ዳሩ እለዚያ እቡዳን አልሰሙም እብታላቅ እንጨት ራሱን ቀጥቅጠው ገደሉት እንጅ። ይህም ሆነ በልደት አመት ፷፪ ወይስ ፷፫።

\*\*\*

አሁንም የነቢያት ትንቢት ስለ መድኃኒታችን ተፈጸመ። የእግዚአብሔር ልጅም በባርነት መልክ በምድር ተመላልሶ በመስቀል ስለ ኃጢአታችን ሞተ። ከሙታንም ተነሣ። ሐዋርያትንም ላከ። ወደ ሰማይም ወጣ። መንፈሱንም በሐዋርያት ላይ ሰደደ። ከእሥራኤል ወገኖችም የተመረጹትን ወደ ጉባኤው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሰብሰበ። እርሳቸውም የወንጌልን ኃይል የክርስቶስንም የስሙን ታላቅነት ባሕዛብ መኻከል አወሩት። ብዙ አእላፋትም የክርስቶስን መድኃኒት በሃይማኖት ተቀብለው በሰው መኻከል አዲስ ወገን ሆኑ የክርስቶስ የሁለተኛ አዳም ትውልድ። የእግዚአብሔር መንግሥት በምድር። ቤተ ክርስቲያንም። እርሳቸውም የዘላለምን ወንጌል ከሐዋርያት አፍ ከጃቸውም ተቀበሉ ፡ ክርስቶስም ተስፋ አስደረገላቸው ከርሳቸው ጋራ ይኖር ዘንድ በቃሉም በመንፈሱም ይምራቸው ዘንድ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ።

እግዚአብሔር ስለ ሰው ሁሉ ይሰጥ የነበረውን ተስፋ አሁን ፈጽምዋልና ባይሁድ ላይ የተናገረውን ቅያሜውን አሁን ደግሞ ሊፈጽም ነበር። እርሱ በምህረቱ የእሥራኤልን ወገን አስቀድሞ ካሕዛብ ሁሉ መረጸ ሕዝቡ ይሆኑለት ዘንድ እርሱም ማለላቸው አምላካቸው ይሆንላቸው ዘንድ። በሙሴ አፍም አላቸው። በመንገዴ ብትመላለሱ ሥርዓቴንም ብትጠብቁ በደህንነት ትኖራላችሁ በፊቴ። እምቢ ግን ብትሉ ሕጌንም ብታፈርሱ እኔንም ብትጣሉኝ እኔም ከፊቴ ዘንድ እጥላችኋለሁ በምድር ሁሉ ላይ ባሕዛብም ሁሉ መኻከል እበትናችኋለሁ። እላንትም ሕዝብ የነበራችሁ በምረቴ ስለ ኃጢአታችሁ የተጣላችሁ ትሆናላችሁ። ሕዝቤም ያልሆነውን እመርጻለሁ ሕዝቤ ይሆን ዘንድ። አሁንም አይሁድ አንድ ጊዜ በፊት የተጣሉ ነበሩ ወደ ባቢሎን በተማረኩ ጊዜ። እግዚአብሔር ግን የዚያን ጊዜ አዘነላቸው ወደ አገራቸውም መለሳቸው መቅደሱም መለሰላቸው። እብባሮችም ሁሉ አፍ በብዙ ምሳሌም በብዙ ነገርም ከተናገራቸው በኋላ በዘመን ፍጻሜ የተወደደውን ልጁን ሰደደላቸው። ዳሩ የሱስ ክርስቶስ ወደ ወገኖቹ ገብቶ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ጸሉት እንጅ ጣሉትም ሰቀሉትም። በልባቸውም መጥማማት ጸሩ። ደሙ በላያችን በልጆቻችን ላይም ይሁን። እንዴሁም ሆነ እርሳቸው እንደ ወደዱት ነቢያትም ክርስቶስም እንደ ተነበዩት።

ገሥዩስ ፍሎሩስ በይሁዳ ላይ የተሾመ ከኔሮን በታች ክፉ ባደረገባቸው ጊዜ በልደት አመት ፷፯ አይሁድ ዐመፁ ከሮም መንግሥት። የሶርያ ሹምም አሁን በየሩሳሌም ላይ መጣ ከሠራውቱ ጋራ ከበባትም። ዳሩ አይሁድ መቱት ሰልፍንም አደረጉ። ቄሣር ኔሮንም ይህነን ሲሰማ የሠራዊቱን አለቃ ወስጳስያኑስን ሰደደባቸው። ያም ብዙ አምቦችን ከርሳቸው ወሰደ። የሩሳሌምን ግን ሳይወስድ ኔሮን ሞተ። ወስጳስያኑስም ወደ ሮም ተመለሰ ጥቂት ቀንም በኋላ ነገሠ። ልጁን ግን ቲቱስን በይሁዳ አገር ተወ ጦሩን ይጨርስ ዘንድ። ቲቱስም ሠራዊቱን ወደ የሩሳሌም ወሰዳቸው ከተማውንም በፋሲካ በዓል ከበባት ሰው በመላበት ጊዜ። አይሁድም እርሱ በርሳቸው ተለዩ በመኻከላቸውም እጅግ ደምን አፈሰሱ። ፫ መለየታቸውም በከተማ በቤተ መቅደስም እርሱ በርሳቸው ቀሙ ገደሉም አጐሰቈሉም። ባንድ ነገር ብቻ አንድነትን አደረጉ እምቢ በማለት ለሮም ሰዎች ይገዙ ዘንድ። ቲቱስ ግን ቸር ነበረላቸው። የሩሳሌምንም ያፈርስ ዘንድ አልወደደም። እርሳቸውም ካዘኑ እርሱ ባዘነላቸው። እርሳቸው ግን በኃጢአታቸው ደፈሩ ረዴትንም ከእግዚአብሔር ከሰማይ ጠበቁ ባለመታዘዛቸው ዋጋ። አሁንም ታላቅ ራብ ሆነ በከተማ። አያሌ ሰዎች ሸሹ። የሮም ወታደሮች ግን አስቀድሞ በማርዋቸው አሁን ምህረት አያውቁም ነበሩ። ወደርሳቸው የሸሹትን አይሁድ ባገር ፊት ሰቀልዋቸው። በጊዜ ፭፻ አይሁድን ሰቀሉ በየሩሳሌም ፊት። አንዲት ሴትም ከታላላቆች ወገን ልጅዋን ገድላ ስትበላው ተገኘች ከራብ ብዙ ነበሩ።

የሩሳሌምም እጅግ ብርቱ ተሠርታ ነበረች። በዙርያዋ ሁሉ አያሌ ብርቶች መከበብዮች ካምቦችና ከግምቦች ጋራ ነበሩ። የሮም ወታደሮች ግን በዚህ ሁሉ በዙርያ ሌላ ብርቱ ቅጥር አደረጉ ታላቆችንም ግምቦች ሰሩ በንጬትና በብረት ያገርን ቅጥሮየሚያፈርሱበት ታላቅ ደንጊያውንም የወዳገር የሚትሉበት። አይሁድም እጅግ ደከሙ የሮምን ጭፍሮች ሊከልክሉ እጅግ ኃይልም አደረጉ። ነገር ግን ጸላቶቻቸው በጥቂት በጥቂት ገቡ ወደ መቅደስም ቀረቡ። ቲቱስም በብርቱ ቃል ወታደሮቹን ሁሉን ለመቅደስ ሊያዝኑ አዘዛቸው። ዳሩ ያይሁድ ጭፍሮች በመቅደስ ውሥጥ አዘምተዋልና በቲቱስ ላይ በኋላ አንድ ሮማዊ እሳት ይዞ ወደ መቅደስ ጣለው መቅደስም ነደደ ሁሉም እስኪፈጅ ድረስ ተቃጠለ። የክርስቶስም ትንቢት እንዲህ ሲል ተፈጸመ። ደንጊያ በደንጊያ ላይ አይኖርም። የሮም ጭፍሮችም በየሩሳሌም በዚያ ጦር የገደልዋቸው አይሁድ ፲፩፻፻ የመረኩትም ፱፻፻ ነበሩ። የክርስቲያን ጉባኤ ግን በጦር መጀመርያ ከየሩሳሌም ሸሹ በዮርዳኖስ ማዶም ጸላ በሚልዋት አገር እግዚአአብሔር ጠበቃቸው መጸጃም አደረገላቸው።

\*\*\*

አሁንም ካይሁድ የወጡ ክርስቲያን መቅደሳቸው ከፈረሰ በኋላ ወገኖቻቸውም ከተበተኑ በኋላ ባንዳች አልተከለከሉም አንድነትን ከማድረግ ከወንድሞቻቸው ጋራ። ክርስቶስም ስለዚህ በጅ የተሰራችን መቅደስ አፈረሳት በጅ ያልተሰራችን መንፈሳዊት መቅደሱን በሰው ልብ ያለችውንም መንግሥቱን መልካም ይሰራት ዘንድ። ከርሳቸውም ብዙ አንድነት አደረጉ ካሕዛብ ከወጡ ክርስቲያን ጋራ። ተከፍለው ግን በጣም ወደ ወንጌል ብርሃን አልደረሱም። እርሳቸውም ለራሳቸው ቤተ መቅደስን ሰሩ የሩሳሌም ወደ ነበረችበት ቦታ ኤልያ ከጲቶሊና በተባለች አገር። እርሳቸውም መናፍቃን ሁነው ተቈጠሩ በ፪ ወገንም ተለዩ እኩሌታቸውም ኤቢዮናውያን እኩሌታቸውም ናዝሬናውያን ተባሉ። እርሳቸውም ያይሁድን ወግ እንደ ችሎታቸው ተከተሉ እስከ ሃድርያኖስ ቄሣር ዘመን ድረስ።

ከሐዋርያትም የቀረ የሩሳሳሌም ከተደመሰሰች በኋላ ዮሐንስ ነው። እርሱም በታናሽ እስያ ባብያተ ክርስቲያናት መኻከል ዞረ ወንጌልን ሲያስተምር ምእመናንንም ሲያጸና ሲጠብቃቸውም እስከ ሽምግልናው ድረስ።

እሌህም ቄሣሮች ነበሩ ከኔሮን በኋላ እስከ ዮሐንስ ሞት ድረስ።

፩። ገልባ ኦቶንም ዊተልዩስም። ኔሮን ሲሞት እለዚያ ፫ የሠራዊት አለቆች ነበሩ። እክሶስታቸውም ኢያንዳንዱ ሊነግሥ ፈለገ ለሁላቸው ግን አልሆነም።

፪። ቄሣር ወስጳስያኑስ ነገሠ ከልደት አመት ከ፷፱ ጀምሮ እስከ ፸፱ ድረስ።

፫። ቄሣር ቲቱስ ነገሠ ከ፸፱ ጀምሮ እስከ ፹፩ ድረስ።

፬። ቄሣር ዶሚቲያኑስ ነገሠ ከ፺፯ ጀምሮ እስከ ፺፰ ድረስ።

ከለዚህ ሁሉም ዶሚቲያኑስ ከፋ። እርሱም የወስጳስያኑስ ልጅ የቲቱስም ወንድም ነበረ። ባካሔድ ግን በስራውም ኔሮን መሰለ። ሰውንም ሁሉን በድልዋልና ከሰው ሁሉ ፈራ። ስለ ንጉሥም ከዳዊት ትውልድ ወሬ በሰማ ጊዜ እጅግ መረመረ በክርስቲያንና ባይሁድ መኻከል ምናልባት ሰው እንዳልቀረ ንጉሥ ሊሆን ጊዜ ላለው። በኋላም ፪ ሰዎች ተገኙ የየሱስ ክርስቶስ ዘመዶች በሥጋ የነበሩ። እርሳቸውንም አስመጣቸው። እጆቻቸውን ግን ሲያይ ቅሮበታቸው እንደ ሻከረ እንደ በረታም ከጅግ ስራ የተነሣ ድኅነታቸውንም ሲሰማ እንዲያው ሰደዳቸው። ስለዚህ ግን ክርስቲያንን ሁሉን ማሳደድ አልተወም። ከቄሣር ዘመዶች እንኳ አያሌን አስገደለ ክርስቲያን ስለ ነበሩ። ዮሐንስንም ሐዋርያውን ከኤፌሶን ወደ ሮም እንዳስመጣ ይላሉ። ከዚያም ሁኖ ወደ ታላቅ ድስት የፈላ ዘይት የመላበት አስገባው ለዮሐንስም እንዳይጐዳ ባየ ጊዜ ወደ ጳጥሞስ ደሴት ሰደደው። በጳጥሞስም ሲሆን ጌታችን ታየለት ተግሣጽንም ሰጠው ለ፯ አብያተ ክርስቲያናት በታናሽ እስያ ለነበሩ። እስከ ኋለኛ ዘመንም ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግሥት የሚሆነውን ነገር ሁሉን መጋደልዋን መከራዋንም ድልዋንም ክብርዋንምን ገለጸለት። ዮሐንስም ይህነን ከጻፈ በኋላ ዶሚቲያኑስ ሞተ። ምሽቱ አንድ ቀን ታናሽ ወረቀት በመሬት አገኝታለችና ደሚቲያኑስ እርስዋን ካያሌ ታላላቆች ጋራ ይገድሉ ዘንድ ትእዛዝ የጻፈበት። ይህነንም ባወቀች ጊዜ ለወዳጆችዋ ተናገረች። እርሳቸውም ባንድ ወደ አዳራሹ ገብተው ገደሉት። በርሱም ፈንታ ነርዋ በመንግሥት ዙፋን ተቀመጠ። በርሱም ደህና ቄሣር ነበረ ቤተ ክርስቲያንም ከርሱ በታች ጥቂት ዕረፍት አገኘች። ዳሩ እጅግ አልኖረም። ፪ አመት ብቻ እንጅ። እብዚያም ወራት ዮሐንስ ደግሞ ወደ ኤፌሶን ተመለሰ ከዚያም ሞተ ምእመናንን ወትሩ ከመከረ በኋላ እንዴህ ሲል። ሕፃናቴ ሆይ እርሱ በርሳችሁ ተዋደዱ።

ስለ ጌታችን ሐዋርያት ከተጻፈ ወደኛም እክደረሰ ወሬ እውነት የሚመስል ይህ ነው ያጻፍነ። ሌላ ወሬም ብዙ አለ እውነት የሌለበት ሰውንም ለማክበር ብቻ ክፉ ትምህርትንም ለማጽናት የተጻፈ። ለኛ ግን ይበቃል እናውቅ ዘንድ የሱስ ክርስቶስ ቃሉን እንደ ሰጠ በሐዋርያትና በወንጌላውያን ባፋቸውና ጽፈታቸውም ትምርት ቤተ ክርስቲያንኑ እንደ መሰረተ ለዘወትርም እንደ ገዛባት። በዚህ ቃል ነውና የቀደሙ ምእመናን የዳኑበት የበረቱበትም። ስለርሱም ሕይወታቸውን አልወደዱም እስከ ሞት ድረስ። ደማቸውንም አፈሰሱ በደስታ። በዚህ ቃል እርሱን አውቀውታልና አስቀድሞ የወደደነ ነፍሱንም ስለኛ የለወጠ። ይህ ቃልም ከሐዋርያት ዘመን ወዴህ ከሰው ቃል ጋራ በተደበለቀ ጊዜ ጨለማ ሆነ በቤተ ክርስቲያን። የክርስቶስ መንፈስ ሸሸ የክርስቶስ ስም ብቻ ቀረ።

ያዲስ ሥርዓትም መጻሕፍት ከብሉይ መጻሕፍት ጋራ የእግዚአብሔር ቃል ሁኖ የተቈተረ ከሰውም ቃል ሁሉ ከበጎም ከክፉም የተለዩ እሌህ ናቸው።

፩። የማቴዎስ ወንጌል።

፪። የማርቆስ ወንጌል።

፫። የሉቃስ ወንጌል።

፬። የዮሐንስ ወንጌል።

፭። የሐዋርያት ስራ በቅዱስ ሉቃስ የተጻፈ።

፮። የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮም ሰዎች።

፯። ፰። የጳውሎስ ፪ መልእክቶች ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች።

፱። የጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች።

፲። የጳውሎስ መልእክት ወደ ኢፌሶን ሰዎች።

፲፩። የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች።

፲፪። የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሎሳይ ሰዎች።

፲፫። ፲፬። የጳውሎስ ፪። መልእክቶች ወደ ተሳሎንቄ ሰዎች።

፲፭። ፲፮ የጳውሎስ ፪ መልእክቶች ወደ ጢሞቴዎስ።

፲፯። የጳውሎስ መልእክት ወደ ቲቶስ።

፲፰። የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልሞን።

፲፱። መልእክት ወደ ዕብራውያን።

፳። የያዕቆብ ካቶሊካዊ መልእክት።

፳፩። ፳፪። የጴጥሮስ ፪ ካቶሊካውያን መልእክቶች።

፳፫። ፳፬። ፳፭። የዮሐንስ ፫ መልእክቶች።

፳፮። የይሁዳ ካቶሊካዊት መልእክት።

፳፯። የዮሐንስ ራእይ አጶካልጵሲስ የተባለች።

መጀመርያ ክፍል ተጨረሰች።

፩ ቆሮንቶስ ፫ ፲፩።

ማንም አይችልም ሌላውን መሠረት ይመሠርት

ዘንድ ከዚያ ከተመሠረተው በቀር።

እርሱም የሱስ ክርስቶስ ነው።

የእግዚአብሔር መንግሥት

ታሪክ

ሁለተኛ ክፍል።

እርሱም

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

ከዮሐንስ ከሐዋርያ ሞት ጀምሮ እስከ ዘመናችን

ድረስ። ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ፻ አመት

ጀምሮ እስከ ፲፰፵፩ ድረስ።

መቅድም።

አሁንም በጥቂት ቃል የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ እናንገራለን ከዮሐንስ ከሐዋርያት ሞት ጀምረን እስከ ዘመናችን ድረስ። ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ፻ አመት ጀምሮ እስከ ፲፰፵፩ ድረስ።

ይህነንም ታሪክ በ፰ ክፍል እንከፍላለን።

፩። መጀመርያ ክፍል። ከዮሐንስ ከሐዋርያ ሞት ጀምሮ እስከ ታላቅ ቆንስታንቲኖስ እስከ መንግሥቱ መጀመርያ ድረስ። ካመት ፻ ጀምሮ እስከ ፫፻፲፪ ድረስ።

፪። ሁለተኛ ክፍ። ከቶንስታንቲኖስ ከመንግሥቱ መጀመርያ ጀምሮ እስከ ሮም ጳጳስ እስከ ታላቅ ጎርጎርዮስ ሹመት ድረስ። ካመት ፫፲፪ ጀምሮ እስከ ፭፺ ድረስ።

፫። ሶስተኛ ክፍል። ከታላቅ ጎርጎርዩስ ከሮም ጳጳስ ጀምሮ እስከ ፍረንጅ ንጉሥ እስከ ታላቅ ከርል እስከ ሞቱ ድረስ። ከልደት አመት ፭፺ ጀምሮ እስከ ፰፲፬ ድረስ።

፬። አራተኛ ክፍል። ከፍረንጅ ንጉሥ ከታላቅ ከርል ጀምሮ እስከ ሮም ጳጳስ እስከ ሰባተኛ ጎርጎርዩስ ድረስ። ካመት ፰፲፬ ጀምሮ እስከ ፲፻፸፫ ድረስ።

፭። አምስተኛ ክፍል። ከሮም ጳጳስ ከሰባተኛ ጎርጎርዩስ ጀምሮ እስከ ሮም ጳጳስ እስከ ስምንተኛ ቢኒፋኪዩስ ድረስ። ከልደት አመት ከ፲፻፸፫ ጀምሮ እስከ ፲፪፺፬ ድረስ።

፮። ስድስተኛ ክፍል። ከሮም ጳጳሳት ከስምንተኛ ቦኒፋኪዩስ ጀምሮ እስከ ቤተ ክርስቲያን መታደስ ድረስ። ካመት ፲፪፺፬ ጀምሮ እስከ ፲፭፲፯ ድረስ።

፯። ሰባተኛ ክፍል። ከቤተ ክርስቲያን ከመታደስዋ ጀምሮ እስከ መዘርጋትዋ ድረስ። ከልደት አመት ከ፲፭፲፯ ጀምሮ እስከ ፲፯፺፭ ድረስ።

፰። ስምንተኛ ክፍል። ከቤተ ክርስቲያን ከመዘርጋትዋ ጀምሮ እስከ ዘመናችን ድረስ። ከ፲፯፺፭ ጀምሮ እስከ ፲፰፵፩ ድረስ።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

መጀመርያ ክፍል።

ከዮሐንስ ከሐዋርያ ሞት ጀምሮ እስከ ታላቅ ቆንስታንቲኖስ

መንግሥት ድረስ።

ከልደት አመት ፻ ጀምሮ እስከ ፫፻፲፪ ድረስ።

በዚህ ዘመን የነገሡ ቄሣሮች እሌህ ናቸው።

፩። ትራያኑስ ካመት ፺፰ እስከ ፻፲፯ ድረስ።

፪። ሃድርያኑስ ከ፻፲፯ ጀምሮ እስከ ፻፴፰ ድረስ።

፫። አንቶኒኑስ ጲዩስ ከ፻፴፰ ጀምሮ እስከ ፻፷፩ ድረስ።

፬። ማርቆስ አውሬልዩስ ከ፻፷፩ ጀምሮ እስከ ፻፹ ድረስ።

፭። ኮሞዴስ ከ፻፹ ጀምሮ እስከ ፻፺፪ ድረስ።

፮። ጰርቲናክስ ዩልያኑስ ባንድ ነገሡ ከ፻፺፪ ጀምረው እስከ ፻፺፫ ድረስ።

፯። ሰጵቲምዩስ ሴቤሩስ ከ፻፺፫ ጀምሮ እስከ ፪፲፩ ድረስ።

፰። ከረካላ ከ፪፲፩ ጀምሮ እስከ ፪፲፯ ድረስ።

፱። ማክሪኑስ። ፪፲፰።

፲። ሄልዮገባሎስ ከ፪፲፰ ጀምሮ እስከ ፪፳፪ ድረስ።

፲፩። እስክንድር ሴቤሮስ ከ፪፳፪ ጀምሮ እስከ ፪፴፭ ድረስ።

፲፪ ጎርዲያኑስ ከ፪፴፰ ጀምሮ እስከ ፪፴፰ ድረስ።

፲፫። ጎርዲያኑስ ከ፪፴፰ ጀምሮ እስከ ፪፵፬ ድረስ።

፲፬። ፊልጶስ ዓረብ ከ፪፵፬ ጀምሮ እስከ ፪፵፱ ድረስ።

፲፭። ዴኪዩስ ከ፪፵፱ ጀምሮ እስከ ፪፶፩ ድረስ።

፲፮ ገሉስ ከ፪፶፩ እስከ ፪፶፫ ድረስ።

፲፯። ኤሚልያኑስ ፪፶፫ እስከ ፪፶፯።

፲፰። ባሌርያኑስ ፪፶፫ እስከ ፪፶፯።

፲፱። ገሌኑስ። ፪፶፯ እስከ ፪፷፰።

፳። ቅላውዲዩስ ጎቲኩስ። ፪፷፰ እስከ ፪፸።

፳፩። አውሬልያኑስ ፪፸ እስከ ፪፸፭።

፳፪። ታኪቱስ። ፪፸፯።

፳፫። ፍሎርያኑስ። ፪፸፯።

፳፬። አውሬልዩስ ጵሮቡስ። ፪፸፯ እስከ ፪፹፪።

፳፭። ካሩስ። ፪፹፩ እስከ ፪፹፫።

፳፮። ኑሜርያኑስ ፪፹፫ ፪፹፬።

፳፯። ዲዮቅሌጥያኑስ ፪፹፬ እስከ ፫ ፭።

፳፰። ታላቅ ቆንስታንቲኖስ ፫ ፮።

የመጀመርያ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን መዝረጋትና መከራ በዚህ

ዘመን።

፩። መዝረጋትዋ።

በዚህ ዘመን የወንጌል ትምህርት ወደ ብዙ አገር ወደ ብዙ አሕዛብም ደረሰ በቀደም ያላወቁት። ከጶንጦስ ጴጥሮስ አስቀድሞ ያስተምር ከነበረበት ወንጌል ወደ ጰርተያ ወደ ሜዲያም ወደ ፋርስ ምድርም ደረሰ ካይሁድም ወደ ምሥር ሁሉ ወደ ዓረብ ምድርም። በምሥርም ቅዱስ ማርቆስ እጅግ ዘመን እንደ ተቀመጠ በወንጌልም እንዳስተማረ ጴጥሮስና ጳውሎስ ከሞቱ በኋላ ይባላል።

ከሮምም ወንጌል ወደ ከርታጎ ለሮምም ወደ ተገዛች አፍሪቃ ሁሉ። በኤውሮጳም ጋልያ ናት አሁን ፍረንሳዎች ያሉባት ምድር ወንጌልን ከሮም መጥጦ የተቀበለች። ፯ መምህራን በጋልያ የወንጌልን ትምህርት አስተማሩ እጅግ ሰዎችም በክርስቶስ አመኑ። ደግሞም ወደ እንግልጣር ደረሰች የክርስቶስ ሃይማኖት።

\*\*\*

፪። መከራዋ።

ነገር ግን የክርስቶስ ትንቢት ለክርስቲያን ሁሉ የሰጠው። በዚህ አለም ጭንቀት እንዲያገኙ ወደ መንግሥተ ሰማያት እግዚአብሔርም በመከራ ብቻ እንዲገቡ ከሰውም ሁሉ የተጸሉ እንዲሆኑ በዚህ ዘመን ደግሞ ተፈጸመ። የክርስቶስ መንግሥት የዚህ ዓለም ወገን አልነበረችምና። በክርስቶስ የሚያምኑ የብርሃን ልጆች ናቸውና ከጨለማ ጋራ አንድነት ለሌላቸው የጨለማንም ስራ ሁሉ የሚገሥጹ። በዚያ ዘመንም የክርስቶስ ሃይማኖት አዲስ ነገር ነበረች። የሮም ቄሣሮች የሰውን ሃይማኖት ሁሉን አልከለከሉም ከመንግሥታቸው ሃይማኖት ጋራ ባይጸላ የሮምንም ሰዎች ባይከለክል ከሃይማኖታቸውና ከወጋቸው። ዳሩ ክርስቶስ ስለዚህ መጥትዋልና ዓለምን ሁሉን በወንጌል ባለች ሃይማኖት ያድን ዘንድ። ስለዚህም በዚያ ዘመን ክርስቲያን ሁሉ ባልንጀሮቻቸውን የወንጌልን ትምህርት አስተማርዋቸው ከጣዖታቸውም ከኃጢአታቸውም ሁሉ ወደ ሕያው አምላክ ወደ ልጁም ወደ የሱስ ክርስቶስ ሊመለሱ መከርዋቸው። እርሳቸውም ባካሔዳቸው ትምህርታቸውን ሊያጸኑ ተጋደሉ። በዚህም ሁሉ የሰውን ሁሉን እንደርሳቸው ያልሆነውን ጸላትነታቸውን አስነሡ ታላቆችና ታናሾችም ጥቢባንና ድንቍርት ሁሉ ጸልዋቸው። ከሌሎች ይልቅም ካህናት ሲያዩ እጅግ ሰዎች የጣዖታችን ማምለክ ትተው ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት እንዲመለሱ። ቄሣሮችም ባያዝኑላቸው ተቈጡ ሲያዩ የክርስቲያን ሰዎች እልቄሣር አምድና ሥእል እንዳይሰግዱ እንዳያመልክዋቸውም።

በትራያኑስ ዘመን እጅግ ታላቅ ስደት መጣች በክርስቲያን ላይ። ትራያኑስ በሌላ ነገር ሁሉ የተመሰገነ ንጉሥ ነበረ። ብርቱ ቅኝም ቸርም የውነትም ወዳጅ ጠቢብም። ዳሩ የክርስቲያንን ነገር አያስተውልም ነበረ እጅግ መከራም አመጣባቸው። እርሱም አንዱን መኰንን ጵሊንዩስ የሚሉትን በቢቲንያ በጶንጦስም ላይ ሾመ። ይህም ደግሞ እንደ ትራያኑስ በሌላ ስራው ሁሉ ደህና ሰው ነበረ። ጵሊንዩስ በሹመቱ እጅግ ክርስቲያን ሰዎች አገኘ። የሕዝብም ወሬ ስለርሳችወ እንዲህ ነበረ። ክርስቲያን የተባሉ ሰዎች ለታዖታቸው አይሰግዱምና አምላክ የላቸውም። በስውርም ይሰበሰባሉ ጉባእያቸው ኃጢአትን ሁሉን ለመስራት። ጵሊንዩስም በዚህ ወሬ እንዲያው አልታመነም መረመረ እንጅ። በፊትም ክርስቲያን የነበሩትን በኋላም የካዱትን ሰዎች ጠየቀ። እውነትንም በታም ያገኝ ዘንድ ብሎ ፪ ሴቶች ዲያቆናት ሠቃየ ዳሩ ግን ከርሳቸው ክፉ ነገር አልሰማም። የሰውማው ነገር ይህ ነበረ። በየሳምንት ባንድ ቀን ክርስቲያናት ተሰበሰቡ ቅኔንም ዘመኑ ላምላካቸው ለክርስቶስ። እርሱ በርሳቸውም ተባበሩ ለኃጢአትም አይደለም ከኃጢአት ሁሉ ለመሸሽት በጎ ነገርንም ሁሉ ለማድረግ እንጅ። በማታም ሁለተኛ ጊዜ ተሰበሰቡ ጥቂት እራትን ባንድ ለመቅመስ። አሁንም ጵሊንዩስ ይህነን ለትራያኑስ ጻፈ ጠይቆት ምንድር ሊያደርግባቸው እንዴህም ሲል። እስካሁን ድረስ ክርስቲያንን እንዲያው አዘዝኋቸው ያገርን ልማድ ሊከተሉ። የመንግሥትንም ሥርዓት እንዲያፈርሱ። የቄሣርንም ዐምድ ሊያመልኩ ክርስቲያንም ሊረግሙ። እንዲህም ባያደርጉ በሞት ተቃየምኋቸው። ፫ ጊዜም ከተናገርኋቸው በኋላ እርሳቸውም እምቢ ካሉ እንደ ሕግ ገደልኋቸው። ትራያኑስም የጵሊንዩስን ማድረግ በክርስቲያን ላይ አመሰገነ እንዴህም ብሎ ጨመረ። ክርስቲያንን አትፈልግ። ስለርሳቸውም አትጠይቅ። ቢከሰሱ ግን መከሰሳቸውም እውነት ቢሆን አይፈረድባቸው።

በዚያ ጊዜም የክርስቲያን ልብ ተፈተነ በስምም ክርስቲያን ከነበሩ ብዙ ተገኙ የካዱ ወደ ጣዖትም የተመለሱ። በውነት ያመኑ ግን ሕይወታቸውን የከበረችን አልቈጠርዋትም በክርስቶስ ጸኑ። ከርሳቸውም ብዙ ስለ ሃይማኖታቸው ተገደሉ። አንድም ከርሳቸው ስምዖን ነበረ የጌታችን ዘመድ የናዝሬናውያንም ኤጲስቆጶስ በኤልያ ካጲቶሊና ዕድሜውም ፻፳ አመት ነበረ። አያሌ ቀን ገረፉት እርሱም ታገሠ ፍራጆቹ እስኪያደንቁት ድረስ። በኋላም ሰቀሉት። እርሱም እስኪሞት ድረስ ሃይማኖት በክርቶስ አስታወቀ። እንዴሁም ኢግናትዩስ ያንጾኪያ ኤጲስቆጶስ ሞተ በልደት አመት ፻፱። የዚያን ጊዜም ትራያኑስ ከጦር ተመለሰ በህንድ ካደረገ። ወደ አንጾኪያም ሲደርስ ኢግናትዩስን ከሰሱት ከቄሣርም አስመጣው ጠየቀውም እንዴህ ሲል። አንተ እንደምን ዓመፀኛ ነህ ትእዛዛችነን አፍርሰህ ሌሎች ሰዎችንም ለዚህች ስንፍና ታስታቸዋለህ ጥፋቸው ለሚሆንባቸው። ኢግናትዩስም አለ። ቴኦፎሮስን እንዴህ ብለህ አትናገር ክፎች መናፍስት ሁሉ ራቁ ከእግዚአብሔር ባሮች ማሠርያቸውንም ሁሉ እቈርጣለሁ በክርስቶስ በሰማዩ ንጉሥ ረዴት በልቤ። ትራያኑስም አለው። በል ማነው ይህ ቴኦፎሮስ። ኢግናትዩስም መለሰለት ሲል። እርሱ ነው ክርቶስን በልቡ የሚሸከመው። ትራያኑስ ጠየቀው አለውም። አንተ አማልክት በኛ ደግመው ያደሩ ድልንም የሚሰጡነ በጸላቶቻችን ላይ አይመስልህምን። ኢግናትዩስም እንዴህ ብሎ መለሰለት። አናተ ትስታለህ። አንድ አምላክ ብቻ ነውና እርሱም ሰማይንና ምድርን የፈጠረ። አንድ ክርስቶስም መንግሥቱ ርስቴ የምትሆን። እርሱም ኃጢአቴን ካስደረገው ጋራ የሰቀለው የሰይጣንንም ክፋትና ተንኰል በልባቸው እርሱን ለሚሸከሙት ከግራቸው በታች የጣለላቸው። ትራያኑስም መልሶ ጠየቀው። እርሱም በልብህን ይኖራል የተሰቀለ። ኢግናትዩስም መለሰ አለም። አዎን። ተጽፍዋልና። እኔ አድርባቸዋለሁ እመላለስባቸዋለሁም። ከዚያም ወዲያ ትራያኑስ እንዴህ ብሎ ፍረደበት። ኢግናትዩስ የተሰቀለውን በልቡ እንዲሸከም ብልዋልና እኛ እናዛለን ታሥሮ ወደ ሮም ይመጣ ዘንድ ከዚያም ሕዝቡን ለመጫወት ላራዊት እንዲጥሉት ለመብላታቸው። እንዲህም ሆነበት። ኢግናትዩስም ስለጌታው ስም በደስታ ሞተ።

በሃድርያኑስ እመንም ጥቂት የተሻለ ነበረ። ዳሩ አይሁድ ዕምፀዋልና በየሩሳሌም በርሳቸው ምክንያት መከራ መጣ በክርስቲያን ላይ። እርሳቸው ከእግዚአብሔር የተላከውን መሢሕ ያልተቀበሉ ስለ መናቁም ወደ አሕዛብ ሁሉ የተበተኑ ገና ሌላውን መሢሕ ጠበቁ። በዚያ ዘመንም አንድ አስተኛ መሢሕ መጣ በር ኮኽባ የሚሉት ማለቱም የኮከብ ልጅ። እርሱ ብልዋልና። የበዓልም ትንቢት ሲል። ኮከብ ከያዕቆብ ይወጣል። ለመሢሕ የተባለ በኔ ተፈጸመ። እርሱም አይሁድን ላመፃ አስነሣቸው ተስፋም አስደረገላቸው ከሮም ቀምበር ያድናቸው ዘንድ ለምስጋናም ለክብርም ለመንግሥትም ከፍ ያደርጋቸው ዘንድ። አይሁድም ይህነን አስተኛውን መሢሓቸውን ደስታ ተቀበሉት በይሁዳ አገርም በሶርያም የነበሩ ሸፈቱ ክርስቲያንም ከርሳቸው ጋራ አልሸፈጡምና በሰይፍ ገደልዋቸው። ሃድርያኑስ ግን ዘመቻ አደረገ በበርኮኽባ ላይ መታውም ካይሁድም ፶፰፻፻ ገደለ።

በአንቶኒኑስ ጲዩስ ዘመንም ደግሞ መሳደድ ሆነ በክርስቲያን ላይ። በቄሣር ፈቃድም አይደለም ከሮም በራቀ አገር እንጅ በሕዝብና ክርስቲያንን በሚጸሉ መኳንንት። በመናወጽ በሳትም በራብም በውኃም በሕማምም መከራ ጊዜ ባገር ላይ ክርስቲያን የዚህ ሁሉ ምክንያት ሁነው ተቈጠሩ።

በማርቆስ አውሬልዩስ ዘመንም ፪ ጊዜ ታላቅ መሳደድና መከራ ሆነ በክርስቲያን ላይ። ይህ ቄሣርም እጅግ አዋቂ ነበረ እንደ ዕውቀቱም በጎ ነበረ። ዳሩ ጥበቡ የዚህ ዓለም ጥበብ ሁንዋልና የወንጌልን ነገር አላስተዋለም። ስለዚህም ክርስቲያን ጸላ ስለ ሃይማኖትም በደስታ ሙተው ባያቸው ጊዜ እቡዳት መሰሉት። በኃይልም በብርታትም ስንፍና ከመሰለው ሃይማኖት ሊመልሳቸው ፈለገ። መኳንንቱንም ክርስቲያንን ይሹ ዘንድ ስለ ሃይማኖታቸውም ይፈርዱባቸው ዘንድ አዘዛቸው።

በዚህ ዘመን ባመት ፻፷፫ ዩስቲኖስ ሰማዕት የተባለ በሮም ሞተ ስለ ሃይማኖት። እርሱም በሴኬም አረማዊ ሁኖ ተወለደ ጥበብም አይፈልግ ነበረ በብዙ ሰዎች ወገን። ባያሌም ወገን ከፊሎሶፎች ፈለገ ልቡ ግን አልጸገበም አንዱን ሽማግሌን እስኪያገኝ ድረስ ክርስቶስን የሚያስታውቀው። ወደ ክርስቶስም ተመልሶ በወንጌል ዕረፍትን አገኘ ለልቡ። ከዚያ ወዲያም ሁለግዜ ለክርስቶስ መሰከረ። ሁለት መጻሕፍትንም ጻፈ ቤተ ክርስቲያንን ከመከሰስዋ ለማንሳት። መጀመርያውንም ባመት ፻፵፱ ላንቶኒኑስ ጲዩስ ሰጠው። ያም ቄሣር ያነን መጽሐፍ አንብቦት በጎ አደረገ ለክርስቲያናት። ሁለተኛውን መጽሐፉን ለማርቆስ ኣውሬልዩስ ሰጠ። ዳሩ ይህ ቄሣር ልቡን አለወጠም። ዩስቲኑስን አስያዘ እንጅ። የቄሣርም መምህር ሩስቲኩስ የተባለ ፈረደበት። ዩስቲኖስ ብልዋልና። በፊሎሶፎች ሁሉ ዕረፍት እንዳላገኘ ለነፍሱ በክርስቶስ ሃይማኖት እንጅ። ሩስቲኩስ ጠየቀው እንዴህ ሲል። አንተ ሰነፍ ይህችን ሃይማኖት ትከተላለህን። ዩስቲኖስም እንዲህ ሲል መለሰለት። አዎን ክርቲያንን። እከተላለሁ ትምህርታቸው እውነት ነውና። ሩስቲኩስ። ትምርታቸው ምንድር ነው። ዩስቲኖስ። እኛ እናምናለን ባንድ አምላክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ። በየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ልጅ ልባቸውን ለሰጡት መድኃኒታቸው የሰውም ሁሉ ፈራጅ የሚሆን። እኔ አንሳለሁ ስለርሱ እንደሚገባው እናገር ዘንድ። ነቢይታ ግን ስለርሱ ተናገሩ የግዚአብሔር ልጅ መምጣቱን አያሌ መቶ አመት አስቀድሞ የተነበዩት። ሩስቲቡስ። አንተ እውነትን ያለህ ቢመስልህ ከራስህ ጀምሬ እስከ እግርህ ድረስ ብገርፍህ ብሠቅይህም ወደ ሰማይ እንድትገባ ይመስልሃልን። ዩስቲኖስ። የምትቀይምብኝን እንኳ ብቀበል የምእመናን ሁሉ ርስት አይቀብኝም። ይህነን በውነት አውቃለሁ። ሩስቲኩስ። ታዘዙ ላማልክትም ሠው ወይስ ያለ ምህረት ትሠቀያላችሁ። ዩስቲኖስ። ሰው ሁሉ አእምሮው ደህና የሚሆን እውነተኛ ሃይማኖትን በስሕተትና በሽንግልና ፈትና አይለውጥም። እኛም እንወዳለን በየሱስ ክርስቶስ ምክንያት መከራ እንቀበል ዘንድ ለዘላለምም ደህንነት እንገባ ዘንድ። ከዩስቲኖስ ጋራም ባንድ የታሠሩ ፯ ሰዎች ነገሩን አጸኑ። እንዴህ ሲሉ። ተግባርህን ቸኵል እኛ ክርስቲያን ነንና ለጣዖታትም መሥዋት አንችልም። የዚያን ጊዜም መኰንን እንዴህ ብሎ ፈረደ። ላማልክት ከመሥዋት ለቄሣርም ለፈቃዱ ከመታዘዝ እምቢ ያሉት እንደ ሕግ በፊት ይገረፋሉ በኋላም ራሳቸው ይቈረጣል። እለዚያ ግን እግዚአብሔርን አመስግነውት ወደ ግዞታቸው ተመለሱ ጥቂትም በኋላ ራሳቸው ተቈረጠ።

በስሚርናም የክርስቲያን ማሳደድ እጅግ በረታ ባመት ፻፷፯ የስሚርና ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ስሙ ጶሊቃርጶስ የሐዋርያት የዮሐንስ ደቀ መዝሙ የነበረ በዚህ ማሳደድ ሞተ። ሕዝብም ሞቱን እንደ ፈለጉ በሰማ ጊዜ በፊት ተሰወረ በስውርም በቀንና በሌሊት ጸለየ ስለ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ። በኋላ ግን ሎሌው እርሱ የነበረበትን ቦታ ለመኰንን አስታወቀው ያም ሎላልቱን ሊያዙት ሰደደ። ጶሊቃርጶስም ሳይሔድ ከርሳቸው ጋራ ፪ ሰዓት በጸሎት ኖረ። በኋላም ወደ ፍርድ ስፍራ ወሰዱት። በመንገዳቸውም አንዱን ከመኳንንት አገኙት ጶሊቃርጶስን ወደ ሰረገላው ያገባ በሚጻፍጥም ነገር የመከረው እንዴህ ሲል። ቄሣር ጌታችን በማለት በመሥዋዕትም ምን ኃጢአት አለበት። ሌላም ነገር ጨመረበት። ጶሊቃርጶስ ግን አላቸው። የምትመክሩኝን ነገር አላደርግም። ይህነን ሲል ከሰረገላ አውጥተውት ወደ ምድር ጣሉት እግሩ እስኪሰበር ድረስ። ወደ ሹምም በደረሰ ጊዜ ሹም አለ ው። ማል ክርቶስንም ርገም እኔም እፈታሓለሁ። ጶሊቃርጶስም መለሰለት እንዴህ ሲል። አሁን ፹፯ አመት በማገልገሉ ነኝ እርሱም ቸርነት ብቻ አደረገልኝ። እርሱንም ጌታዬን መድኃኒቴንም አሁንን ልርገመው። ሹም ደግሞ ሲመክረው ለሕይወቱ ሊያዝን ብሎ ጶሊቃርጶስ አለው። አንኪያስ ብትወዱ ታውቁኝ ዘንድ እኔ ምንድር ነኝ ብላችሁ ዕወቁት። እኔ ክርስቲያን ነኝ ትምህርቴንም ማወቅ ብትወዱ ጊዜን አድርጉልኝ። ሹሙም ሊያድነው ፈልግዋልና አለው። ሕዝቡን ብቻ እሺ አሰኛቸው እኔም አድንሃለሁ። ጶሊቃርጶስም መለሰለት አለም። አንተን ብቻ ልናገር ነበርሁ መኳንንትን ማክበር ሃይማኖታችን ያዘናልና። እለዚያ ግን እቡዳን ሁነው አይገባቸውም የሃይማኖትን ነገር ይሰሙት ዘንድ። ሹምም ጶሊቃርጶስ በሃይማኖት እንደ ጸና ባየ ጊዜ ባዋጅ ነጋሪ አፍ አስጸራ። ጶሊቃርጶስ ክርስቲያን ሁኖ ነፍሱን አስታወቀ። ሕዝቡም አሁን መለሱ አሉም። ይህ የኃጢአት መምህርት ነው። የክርስቲያንም አባት ያማልክታችንም ጸላት ላማልክት መስገድና መሥዋትም በመከልከል ብዙ ሰዎችን ያስተማራቸው። አሁንም እንጬትን ደርድረው እርሱን ለማንደድ በንጬት ያሥሩት ዘንድ ፈለጉ እርሱ ግን አለ። ተዉኝ ብቻ። በሳት ስለርሱ ልቃጠል ኃይል የሰጠኝ እርሱም ኃይል ይሰጠኛል ሰባት ጸንቼ ልቆም። እሳትንም ሲያነዱ ጸለየ እንዲህ ሲል። አቤቱ ሁሉን የምትችል አምላክ የተወደደ ልጅህ የየሱስ ክርስቶስ አባት በርሱ ዕውቀትህን የተቀበልነ። የመላእክትም የፍጥረትም ሁሉ ጌታ የሰውም ሁሉ በፊትህም የሚኖሩ የሳድቃን ጌታ። እኔ አመሰግንሃለሁ በዚህ ቀን በዚች ሰዓትም አክብረሀኛልና ወደ ምስክሮችህ ቍጥር ልገባ የመሢሕን ጽዋዕ እጠጣ ዘንድ።

በዚህ ዘመንም የነበረች ሁለተኛ መሰደድ በገልያ በፈርንሲስ ምድር ነበረች በልዮንና በልዮንና በዌና በልደት አመት ፻፸፯። ከዚያም የሕዝብ ጸላትነት በክርስቲያን ላይ እጅግ ብርቱ ነበረ። የኃጢአት ሁሉ ምክንያት አመጡባቸው። የቄሣር ሹምም በሥቃይ ብቻ መረምራቸው በግድ ኃጢአታቸውን ሊያስታውቁ ብሎ። አንድ ሰውም ከከበረ ዘመድ ይህነን ሰምቶ መጣ ለክርስቲያን ንጽሕና ሊመሰክር የመክሰስም አሰት ሊገልጽ ብሎ። መኰንን ግን አልሰማውም ጠየቀው እንጅ እርሱ ደግሞ ክርስቲያን እንደ ሆነ ብሎ። ክርስቲያን ነኝ ሲልም እርሱን ደግሞ ወደ ግዛኦት ጨመሩ። አያሌ ባሮችም አረማውያን የተከሰሱበት ኃጢአት እውነት እንደ ሆነ። የክርስቲያን ጸላቶችም ይህነን ሰምተው አሰቡ መበደል ሁሉ ሥቃይም መከራም ሞትም ሁሉ በክርስቲያን ላይ ያደርሱት ዘንድ እንዲገባ። ለማንምም አላዘኑም። ክርስቲያን ግን ይህነን ሁሉ በትእግሥት ተሸከሙ። በትእግሥትም አሸነፉ በመከራቸውም በሃይማኖት ጸኑ ነጹም። በልዮን የነበረች ቤተ ክርስቲያን ኤጲስጶስዋ ጶቲኖስ የተባለ ዕድሜውም ፺ ታመነ። በጠየቁት ጊዜ ማነው የክርስቲያን አምላክ ብለው እርሱ መለሰ እንዴህ ሲል። እላንት ታውቁት ዘንድ ጊዜ አላችሁ ቢገባችሁ። አሁንም ሁላቸው ተቍጥተውት ሠቀዩት ፪ ቀንም በኋላ በግዞት ሞተ። ብዙም ሞቱ በሥቃይ ብዙም በግዞት ሞቱ። እርሳቸው ግን በሞቱ ጊዜ ብዙ ሰዎች በምስክራቸው ለክርስቶስ ተገዙ በሞቱትም ፈንታ ገቡ። አንድ ብላቴናም ዕድሜው ፲፭ አመት የነበረ ስሙም ጶንቲኩስ የሚሉት አንዲት ቆንዳም ብላንዲና የተባለች ስለ ሃይማኖት የሞቱ በሃይማኖታቸውም ብርታት ሰውን ሁሉን አስደነቁ የእግዚአብሔር ኃይል በድካማቸው በርትታለችና። ባንድ አገርም ክርስቲያን ያልበዙበት አንድ ጎብዝ ተያዘ ሰሙም ስምፎርያኑስ የተባለ ኬቤሊ የተባለች ያምላኪቱ በዓል ባደረጉ ጊዜ። የኪቤሌ ካህናትም ጣዖትዋን በሰረገላ ሁና አዞሩት ባገር። የመንገድ አላፎችም ሁሉ የኪቤሌ ሰረገላ ሲያልፍ በጕልበታቸው ሰገዱላት ስምፎርያኑስም ብቻውን ቁምዋል። አሁንም እንደ ማምለካቸው ከልካይ ያዙት ወደ ሹምም ጠየቀው እንዴህ ሲል። አንተ ክርስቲያን ነህን። እርሱም መለሰ አለም። እኔ ክርስቲያን ነኝ። በሰማይም ለሚገዛ ለውነተኛ አምላክ እሰግዳለሁ ለዚህች ጣዖት ግን መስገድ አልችልም ብተዉኝም ሳልፈራ እቀጠቅጣታለሁ። አሁንም ሹሙ ክርስቶስን ያስክደው ዘንድ ፈተነው። ያም ባልጠቀመ ጊዜ ራሱን ሊቈርጡት አዘዘ። ወደ ሞትም ሲወስዱት እናቱ አለቸው። ልጄ ሆይ። ሕያው አምላክ በልብህ ይኑር። ጽኑ ሁን። በውነት ወደ ሕይወት ከሚወስደው ሞት መፍራት ለኛ አይገባነም። ልብህ ልጄ ሆይ በላይ ይሁን በሰማይም ወደ ሚገዛ ተመልከት። ዛሬም ሕይወትን አይወስዱብህም ሕይወትህ ለበጎ ትለወጥልሃለች እንጅ። በብፁዕ መለወጥህ ልጄ ሆይ ዛሬ ወደ ሰማይ ሕይወት ትገባለህ።

ቄሣር ቆሞዴስ ለራሱ ክስቲያንን አልጸላም ዳሩ ከርሱ በታች የተሾሙ መኳንንት አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች በክርስቶስ ስለ ማመናቸው አሳደዱ።

ከርሱም በኋላ የነገሠ ቄሣር ሰጵቲሚዩስ ሴቤሩስ ተከፍሎ ወዳጅ ነበረላቸው። አንድ ክርስቲያን ባርያው ስሙ ጵሮክሉስ ከሕማሙ አድኖታልና በርሱም ምክንያት ክርስቲያንን ከሕዝቡ ቍጣ ጠበቃቸው። ነገር ግን አረማውያንን ከለከለ ማምለካቸውን ከመለወጥ። በዚህም ምክንያት የክርስቲያን ጸላቶች በመኳንንት መኻከል ማሳደዳቸውን አልተውም።

እንዴሁም ነበረ በከረከላ ዘመን እርሱ ስለ ሃይማኖት ሁሉ ያልጠየቀ። በዚህ ዘመን ብዙ ዘመንም ብዙ ሞቱ ሰለ ሃይማኖት በሮማዊት አፍሪቃ። የኑሚዲያ ገዢ ሰቱርኒኑስ ባመት ፪፻ አያሌን ክርስቲያንን ወደርሱ አስመጣ አላቸው። ቄሣሮችን ሰጵተሚዩስና ከረከላ ይምረዋችኋል በፈቃዳችሁ ወደ አማልክታችን ብትመለሱ ብቻ። አንድ ከመኻከላቸው እርሱም ስጴራቱስ መለሰለት። እኛ ማንንም አልበደልነም ማንንም አልሰደብነም ስለ ክፋታችሁም ያደረጋችሁብነ ሁሉ አመሰገናችሁ። ስለ ሁሉም እውነተኛውን ጌታንና ንጉሥን እናከብራለን። ሹሙም አለው። እኛ ደግሞ አምላክን እንፈራለን። በጌታችንም በቄሣር ጋኔን እንምላለን። ስለ ደህንነቱም እንጸልያለን ለላንት ደግሞ ይህ ይገባችኋል ታደርጉም ዘንድ። ስጴራቱስም መለሰ አለም። እኔ የዚህ ዓለም ገዢ ጋኔኑን አላውቅም። ዳሩ በሰማይ ያለውን አምላኬን አመልከዋለሁ ሰው ያላየውን ከቶ የማይታይንም። ከቶ ምንም አልሰረቅሁም ከማንምም። ከመግዛቴም ሁሉ የሚገባውን ግብር እሰጣለሁ ቄሣርንም ጌታዬ እንዲሆን አስታውቀዋለሁ። ማምለክ ግን አንዱን ጌታዬን ብቻ እችላለሁ አመልከው ዘንድ እርሱም የነገሥታት ንጉሥ ያሕዛብም ሁሉ ጌታ የሚሆን። ሹምም ክርስቲያናትን እስከ ነጋ ወደ ግዞት አስመለሳቸው። ሁለተኛም ሲመጡ ደግሞ ምከራቸው የሶስት ቀንም ጊዜ አደረገላቸው ሊያስቡ ብሎ። ስጴራቱስ ግን በቀሩት ስም መለሰለት እንዴህ ሲል። እኔም ክርስቲያን ነኝ ሁላችንም ክርስቲያንት ነነ። ከጌታችንም ከየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አንርቅም። እንደ ፈቃዳችሁም አድርጉ። ራሳቸውም ይቈረጥ ዘንድ ተፈረደባቸው። ሳይሞቱም እግዚአብሔርን አመሰገኑ።

አያሌ አመትም በኋላ በከርታጎ ስቴቦካቱስ ሳቱርኒስም ሴኩርዴሉስም ብላቴኖች ጰርጴትዋና ፌሊኪታስም ሴቶች ሁላቸው ገና ያልተጠመቁ ክርስቲያናት ሁነው ተያዙ። እርሳቸውም ሳይጠመቁ ለተጠመቁ ሁሉ ምሳሌን ሰጡ በሃይማኖታቸው ብርታት። ከሌሎችም ይልቅ ጰርጴትዋ በመንፈስ ቅዱስ ብርቱ እንደ ሆነች ትመስላለች። ዕድሜዋ ፳፪ አመት ነበረ ልጅም ነበረላት ያጠባቸው። የጰርጴትዋ አባትም አረማዊ ነበረ እናትዋ ግን ክርስቲያን ነበረች። አባትዋም ከሞትዋ ፈራ ክርስቲያንም ሁና እንዳይገድልዋት እንደ ታላቅ ነውርም ቈጠረው ለዘመዱ። ወደ ፍርድ ቤትም ባገብዋቸው ጊዜ አሮጌ አባትዋ መጣላት እንድትክድም እጅግ ለመናት። እርሳዋ ግን ከዚያ የነበረውን ዕቃ አሳየቸው እንዴህ ስትል። ለዚህ ዕቃ ሌላውን ስም ልስጠውን ከሚገባው ስም በቀር። እርሱም አላት። አይደለም። እርስዋም አለች። እንዴሁም እኔ ሌላ ነገር ልናገራችሁ አልችልም ክርስቲያኒቱ እንደሆንሁ እንጅ። በግዞትም በነበሩ ጊዜ ተጠመቁ። ጰርጴትዋም አለች። ስጠመቅ ጊዜ መንፈስ ሌላውን ነገር እንዳልለምን አለኝ ከእግዚአብሔር ትዕግሥትን እንጅ። ወደ ሌላ እንጅ ፈራሁ አለች ከቶ እንዴህ ያለውን ጨለማ አላየሁምና እጅግም ተጨነቅሁ ከዚያም ከታሠሩት ብዛት በእትነሣ ሙቀት በወታደርም ክፋት ደግሞም በተካዜዬ ስለ ልጄ። የቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት ግን በግዞት ያቈረብዋቸው ለክርስቲያናት እሥሮች የተሻለውን ቦታ በግዞት ቤት ገዙላቸው ከሌሎች እሥሮች ወደ ተለዩበት። ጰርጴትዋም አሁን ልጅዋን አጠባች ለናትዋም አደራ ሰተቸው ዘመዶችዋንም አጸናች እጅግም ደስ አለች። ሳይፈርዱም አባትዋ ወደርስዋ ቸኵሎ አላት። ልጄ ሆይ እለምንሻለሁ ለሺበቴ እዘኝ አላባትሽ እዘኝ አባትሽ እባል ዘንድ ቢገባኝ። እስከዚህ ዕድሜሽ ድረስ አሳድጌሻለሁና ከወንድማማችሽም ሁሉ አክብሬሻለሁና። አሁን በሰው ሁሉ ፊት እንዴህ አታስነውሪኝ። እናትሽን እይ አክስትሽንም እይ ልጅሽንም እርሱም አይኖርም አንቺ ብትሞቺ። ታላቅ አሳብሽን ትይ ሁላችነን እንዳታጥፊ። ከሁላችንም እንጊዴህ ማንም በግልጥ ይናገር ዘንድ አይደፍርም እንዴህ የሞትሽ እንድትሆኝ። እንዴህም ሲል እጅዋን ነሣ በጅግ እንብም አልቅሶ በግርዋ ወደቀ ልጄም አላላትም እመቤተ እንጅ። እርስዋም ላባትዋ ሺበት አዘነች እርሱ ከዘመድዋ ሁሉ ብቻውን ቀርትዋልና ጣዖታትን ያመለከ ደስም ያላለው ስለ ክርስቶስ በተቀበለች መከርዋአ። አባትዋንም አለች። በፍርድ ስቆም ጊዜ የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር የሚወደው ይሆናል። ይህነንም ዕወቅ እኛ በኃይላችን እንዳንኖር በእግዚአብሔር ኃይል እንጅ። ሲፈርድባቸውም አባትዋ ደግሞ መታ ሊፈትን ብሎ ምናልባት ልብዋን እንዳይለውጥ። ሹምም ጰርጴትዋን አላት። እዘኝ ላባትሽ ሽምግልና እዘኝ ለልጅሽ ሕፃንነቱም። ሠዊ ለቄሣሮች ደህንነት። እርስዋም መለሰች። ይህነን አላደርግም። እርሱ። ክርስቲያኒቱን ነሽ። እርስዋ። አዎን። ክርስቲያኒቱ ነኝ። አሁንም ፍርድዋ የሁላቸውም ፍርድ ተቈረጠ። በቀረበም በቄሣር በዓል ሁላቸው ለሕዝብና ለወታደሮች ሁሉ ለጫወታ ካራዊት ጋራ ሊታገሉ ነበሩ። በደስታም ወደ ግዞታቸው ተመለሱ። ጰርጴትዋም አንድ ጊዜ ደግሞ ካባታዋ ልጅዋን ለመነች ልታጠባው ብላ እርሱ ግን ነሣላት። ፈሊኪታስም በግዞት ሁና ስትወልድ የሥሮች ጠባቂ አላት። አሁን አንቺ ምፅሽ እንዴህ ብርቱ ቢሆንብሽ ምንድር ይሆናል ብልሽ ላራዊት ቢጣሉሽ። እርስዋ እንዴህ ስትል መለሰች። አሁንስ መከራዬን እኔ እቀበለዋለሁ። በዚያ ጊዜ ግን ሌላ ይሆናል ስለኔ የሚቀበለው እኔም ስለርሱ መከራ እቀበላለሁና። እንዴሁም በትዕግሥትና በሃይማኖት በምስጋናም ለሞታቸው ደረሱ። አራዊትም ከነከስዋቸው በኋላ ለሞትም ሲቀርቡ በክርስቲያን ፍቅር አቅፈው የወንድሞችን ሳም እርሱ በርሳቸው ተሳሳሙ ተሰናበቱም ለዘላለም ሕይወት።

እስክንድር ሴቤሮስም የክርስቲያንን መንገድ ወደደ እንደ ዕውቀቱ። እርሱም ክርስቶስ አምላክ እንደ ሆነ ከብዙ ከሌሎች አማልክት ጋራ አሰበ። ለክርስቶስም ዐምድን አደረገ። የክርስቶስንም ቃል እንዴህ ሲል። ሰው ሊያድርግላችሁ እንድትወዱ እላንትም እንዴህ አድርጉላቸው። ይህነን ቃል ባምባው ቅጥር በሃውልትም በደንጊያ ወቅሮት አስጻፈው።

ከርሱ በኋላ ግን የነገሠ ቄሣር መክሲሚኑስ ትራክስ ክርስቲያንን ጸላ አሳደዳቸውም።

በፊልጶስ ዓረብ ዘመንም ለክርስቲያን ዕረፍት ሆነ። እርሱም ክርስቲያንን ወደደ ወንደ እስክንድር ሴቤሩስ። አያሌም የሚሉ አሉ። ይህ ቄሣር ክርስቲያን እንደ ሆነ። ዳሩ ይህ እውነት ሁኖ አይመስልም።

በዴኪዩስ ዘመንም ታላቅ መሳደድ ሆነ በክርስቲያን ላይ ከልደት አመት ከ፪፵፱ ጀምሮ እስከ ፪፶፩ ድረስ። እግዚአብሔርም ይህነን መከራ አስመጣ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተኙትን ያነቃቸው ዘንድ ባለ ሁለት ልብንም ወይስ ሊመልስ ወይስ ከመንጋ ሊቈርጣቸው። የተመረጹም ጸኑ በዚህ መከራ ደግሞ። ከቀሩም ብዙ ካዴ ያነን ስም በርሱ ብቻ የዘላለም ደህንነታችን የተገኘ።

የቄሣርም የዴኪዩስ ፈቃድ ይህ ነበር የክርስቲያንን ወገን በጣም ያጠፋ ዘንድ። ስለዚህም ታላቅ መመርመን አዘዘ የተገኘውንም ክርስቲያን ህሉ የጣዖታትን ማምለክ አዘዛቸው። እምቢ ብለው እንደሆኑ መኳንንት እርሳቸውን በቅያሜ በሥቃይም ሊያገዱ ነበሩ። ይህም ምናልባት የማይጠቅም እንደሆን ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትም ዲያቆናትም ከታላቆችም በክርስቶስ ያመኑ ሊሞቱ ነበሩ። ሲሸሹም ገንዘባቸው ለመንግስት ሊወስዱባቸው አዘዘ። የዚያን ጊዜም ክርስቲያን ከተባሉ ከዙ ካዴ። ብዙ መኳንንትም ነበሩ መግደልን ያልወደዱ ከብትን እንጅ። ወረቀትንም ጻፉ ለክርስቲያን የቄሣርን ትእዛዝ እንደ ፈጸሙ የሚል ብዙ ባለ ሁለት ልቦች ነበሩ አሰት ኃጢአትን ያልቈጠሩት ያሰቡም ባለቤታቸው ብቻ ባይሠው እንደ ታዘዙም ባያድርጉ በደህንነታቸውም ቢኖሩ ሌላ ነገር ግድ የለም። የክርስቶስንም ነገር አላሰቡትም እንዴህ ሲል። ያለውን ነገር ሁሉን የማይክድ እኔንም የማይከተል ደቀ መዝሙረ አይሆንም። ብዙም ወደ ግዞት ተጨመረ ስለ ሃይማኖት ሳይሞቱ ግን ክርስቶስ ካዱ። በነፍሳቸው ግን ኃይል ያጡ በውነትም ልባቸውን ለክርስቶስ ይሰጡት የነበሩ የእግዚአብሔር ኃይል በድካማቸው በረታች። እንዴሁም አንድ አሽከር ስሙ ዲዮስቆሮስ ዕድሜው ፲፭ አመት የነበረ ሹምን በምላሹ እንዲህ ብሎ ያስደነቀው እስኪፈታው ድረስ።

ቄሣርም ከሌሎች ይልቅ ኤጴስቆጶሳትን መግደል ፈለገ። በዚህም ስደት በመጀመርያ የሮም ኤጲስቆጶስ ፋቢያኑስ የሰማዕትን ሞት ሞተ። ብዙ ኤጲስቆጶሳትም ካብያተ ክርስቲያናቸው ተሰወሩ ስለ ፍርሃት አይደለም ሕይወታቸውን ለቤተ ክርስቲያን ደህንነት ሊጠብቁ ብለው እንጅ። እድኔህም አደረገ ኬኪ ልዩስ ቂጵርያኒስ የከርታጎ ኤጲስቆጶስ። ከተሰወረበት ስፍራ ግን ለቤተ ክርስቲያኑ ወትሮ ጻፈ ለነፍሳቸውም ደህንነት ጠየቀ መከራቸውም ገሠጻቸውም አጸናቸውም። ይህም ስደት ኖረ ከልደት አመት ፪፵፱ ጀምሮ እስከ ፪፶፩ ድረስ ሶት አመት። ዴኪዩስም ጾር አደረገ ጎቶች ከሚሉት ሕዝብ ጋራ በኢዝህ ጾርም ሞተ። በዚህ ምክንያት ክርስቲያን ጥቂት ዕረፍት አገኙ ከጋሉስና ዎሉስያኑስ መንግሥት በታች እስከ ፪፶፪ ድረስ። በዚህ አመት ቸናፈር በሮም መንግሥት ሁሉ ዘረጋ በርሱም በራብም እጅግ ሰዎች ሞቱ። የዚህንም ምክንያት አሕዛብ እንደ ወትሮ ክርስቲያንን ቈጠሩ። ቄሣርም አዘዘ ሰው ሁሉ ለጣዖታት መሥዋዕትና ጸሎት ሊያድርግ አማልክታቸውን እሺ ያሰኙ ዘንድ መቅሠፍታቸውን ለማሳለፍ። አሁን ደግሞ አሕዛብ ክርስቲያንን ተቈጡ ጣዖታቸውን እንዲያመልኩ ባዩ ጊዜ ቂጵርያኑስም የዚያን ጊዜ ከሮማዊት አፍሪቃ የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት መከራቸው በዚህ ስደት ሊጸኑ መታመናቸውንም በጣም በክርስቶስ ሊይድርጉ በስደታቸውም የወንድሞችን አንድነት እንዳይረሱ። በሮም ከተማ የነበረ ኤጲስቆጶስ ቆርኔልዩስ ስለ ሃይማኖቱ ሞተ። በርሱም ፈንታ የተሾመ ኤጲስቆጶስ ሉኪዩስ ደግሞ አያሌ ቀን ኑሮ ተገደለ። ጋሉስ ግን እጅግ ደክሞ በጾር በሽፍጥም የክርስቲያንን ማሳደድ ተወ ባመት ፪፶፫ ተገደለ። ለክርስቲያንም ጥቂት ዕረፍት ሆነ።

ቄሣር ዋሌርያኑስም ከ፪፶፫ ጀምሮ እስከ ፪፶፱ ድረስ የነገሠ በመንግሥቱ መጀመርያ ለክርስቲያን በጎ አደረገ። ባመት ፪፶፰ ግን ያሳዳቸው ዘንድ ጀመረ። በዚያም ዘመን ቂጵርያኑስን የከርታጎስ ኤጲስቆጶስ ስለ ሃይማኖቱ ገደሉት። በመጀመርያው ሹሙ ከቤተ ክስቲያኑ ብቻ ሰደደው ኩሩቢስ ወደ ሚሉት አገር የክርስቲያንን ጉባኤም መሰብሰብ ከለከለ። ዳሩ ምንድር ይችላል ከመሬት የተፈጠር ሰው ከፈጣርዩ ላይ ያደርግ ዘንድ። ቂጵርያኑስም በሥጋ ከቤተ ክርስቲያኑ የተለየ ነበረ በመንፈስ ግን ባንድነታቸው ኖረ። ብዙ ሰዎችን ሰደዱ ስለ ሃይማኖታችው በተራራ ወርቅና ብር ብረትም ደንጊያውንም ይቈፍሩ ዘንድ እጅግ ሊያስደክምዋቸው ሊያስጨንቋቸውም ብለው። ቂጵርያኑስ ግን ስለ መሻታቸው ምግብና ልብስ አከማቸው የተከማቸውንም ሰደደላቸው። ለሥጋቸውም ሲያስብ ለነፍሳቸው የሚፈለገውን ነገር መጠበቅ አልተወም። ቄሣርም ወደ ተራርቾ ለሰዳቸው ክርስቲያናት ከዚያ ይሰሩ ይደክሙም ዘንድ ቂጵርያኑስ እንዴህ ጻፈላቸው። በተራሮች ጕድጓድ ሥጋ በምንጻፍና በሞኻዳ አያርፍም በክርስቶስ ማጽናትና በደስታው እንጅ። በስራም የደከሙ ብልቶች በመሬት ይተኛሉ። ዳሩ ከክርስቶስ ጋራ ከዚያ መኝታ መከራ አይቈጠርም። የሜዳ ሰውነታችሁ በድፍ ቢከዳን የውሥጥ ሰውነታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ይነጻ። እንጅራስ አጣችሁ ሰው ግን በንጅራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል እንጅ። ስትበርዱም ልብስ የላችሁም። ክርስቶስን ግን የሚለብስ ሰው ልብስና ሽልም አያልቅበትም። ቈርባንንም መቀበል አሁን ባይቻላችሁ ለሃይማኖታችሁ አይጐዳም። ከሁሉ የተሻለውን ቈርባንን ትቀበላላችሁና ለእግዚአብሔርም የከበረውን መሥዋት ትሠዋላችሁ ልባችሁን ብታቀርቡለት። መጽሐፍ ቅዱስ ይላልና። የተሰበረው የተደቈሰም ልብ መሥዋዕት ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ። ለቀሳውስትም ቂጵርያኑስ እንዴህ ይጽፋል። የቤተ ክርስቲያን ታላቅ ክፍል ምሳልያችሁን ተከተሉ። ከላንት ጋራ ሃይማኖታቸውን አስታውቀዋልና ከላንት ጋራም ተቀጽዋልና። እርሳቸውም በብርቱ ፍቅር ማሠርያ ከላንት ጋራ አንድ ናቸው። የፍቅርም ማሠርያ ግዛቶና ተራራ አይፈቱባቸውም መንጎችም ከጠባቆቻቸው ዘንድ አይለዩም። የሚያሸንፍ ልቡና ኃይል ሆይ ያላችሁ። በልባችሁም ያለ ድል ሆይ በተራሮች ጕድጓዶች ትመላለሱ ዘንድ ሥጋ ታሥሮ ልብ ግን የሚሠለጥን አውቃችሁ ክርስቶስ ከላንት ዘንድ እንዲሆን በባሮች ትዕግሥትም ደስ እንዲል። በፍላጎቹ በመንገዶችም ሒዳችሁ ወደ ዘላለም መንግሥቱ የምትገቡ።

ቄሳርም ቤተ ክርስቲያንን በማሳደድ እንዳልጐዳት አየ። ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንም መንጋቸውንም በለየ ጊዜ ሁላቸው በየስፍራቸው የወንጌልን ትምርት ዘረጉ ባካሔዳቸውም ብዙ ሰዎችን ለሃይማኖታ አስገዙ። ይህነን አይቶ ባመት ፪፶፰ አዘዘ ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንም ዲያቆናትንም እንዲያው በሰይፍ ይገድሉ ዘንድ ሊቃውንትና ታላቆችንም ክብራቸውን ሹመታቸውን ገንዘባቸውንም ከርሳቸው ይወስዱ ዘንድ ከዚያ ወዲያም እርሳቸው ደግሞ ክርስቲያን ኑረው እንደሆኑ እርሳቸውንም በሰይፍ ይገድሉት ዘንድ። የከበሩም ሴቶች ገንዘባቸው ተይዞ ካገራቸው ይፈልሱ ዘንድ። ቄሣርንም ባምባው የሚያገለግሉት ክርስቲያናት የቄሣር ገንዘብ ሁነው ታሥረው ለብርቱ ተግባር ሊሔዱ ነበሩ። የዚያን ጊዜም የሮምን ኤጲስቆጶስ ሲክስቱስ አራትንም ከዲያቆናቱ ገደሉ። አያሌ ቀንም በኋላ በቂጵርያኑስ በከርታጎ ሲሆን ጊዜ ፈረዱበት የሮም አማልክትም ጸላት ሁንዋልና ገደሉት። መጨረሻው ቃሉ ይህ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን።

ባሌርያኑስም ከፋርስ ጋር ጾር ባደረገ ጊዜ ፋርሳውያን መቱት ማረኩትም ገደሉትም ባመት ፪፶፱። ልጁም ገሌኑስ በመንግሥቱ ተከተለው። ያም ስለ ሃይማኖትና ስለ መንግሥቱ መግዛት አላሰበምና ለቤተ ክርስቲያን ጠመቀ። ትእዛዝን ሰጠ የታሠሩ ክርስቲያናት ሁሉ ሊፈቱ ያፈለስዋቸውም ሊመለሱ ካብያተ ክርስቲያናትም የወሰዱ ገንዘብ ሁሉ ሊመልሱላቸው። በዚህም ትእዛዝ ለክርስቲያናት ሥልጣንን ሰጠ እንደ ሃይማኖታቸው ይኖር ዘንድ እግዚአብሔርንም ያመልኩ ዘንድ። አሁንም አብያተ ክርስቲያናት ከስደታቸው ዕረፍት አገኙ እስከ ዲዮቅትያኖስ መንግሥት ድረስ።

ዲዮቅሌትያኖስም ካመት ፪፹፬ እስከ ፪፭ ድረስ ነገሠ። በመንግሥቱም መጀመርያ እርሱ ብቻውን ነገሠ ፪ አመት። ፪፹፮ ጀምሮ መክሲማኖስ ከርሱ ጋራ ነገሠ። ከ፪፺ ጀምሮም ከጋሌርዮስና ከቆንስታንቲዮስ ኽሎሮስ ጋራ ነገሠ ፬ ቄሣሮች ከርሳቸውም ሁለት ታላቆች ዲዮቅሌቲያኖስ መክሲማያኖስ እለዚህ ፪ም አውጉስቶስ ተባሉ። ፪ ታናሾችም ቄሣሮች ብቻ የተባሉ አሌርዮስና ቆንስታንቲዮስ ክሎሮስ። ቆንስታንቲዮስ ክሎሮስም የታላቅ ቆንስታንቲኖስ አባት ሆነ። ዲዮቅሌትያኖስም ከመክሲምያኖስ ጋራ በኢጣልያና ባፍሪቃ በስያም ላይ ገዙ የጋሌርዮስም ግዛት ኢሊርያ የቆንስታንትዮስ ክሎሮስ ግዛትም ጋልያ ስጳንያም እንግልጣርም ሆነ። ከሁላቸውም ዲዮቅሌትያኖስ በለጠ ባልንጅሮቹ በርሱ ፈቃድ ብቻ ተሹመዋልና።

ዲዮቅሊትያኖስም በመጀመርያው ክርስቲያንን አላሳዳቸውም እስከ ፫ ፫ ድረስ። ጋሌርዮስ የክርስቲያን ጸላት ነበረና የዲዮቅሌትያኖስም አማች። እርሱም ብዙ ጊዜ አስቀድሞ ዲዮቅሌትያኖስን ለመነ የክርስቲያንን ሃይማኖት እንዲከለክል። እርሱ ግን እምቢ አለው ክርስቲያን እጅግ በዝትዋልና በማሳደድም ሁሉ አይጠፋም ብሎት። ዳሩ ጋሌርዮስ ልመናውን ወትሮ ሲደግም እርሱ በመጨርሻ እሺ አለው ባመት ፫ ፫ ዲዮቅሌትያኖስ ከጋሌርዮስ ጋራ በኒቆሜዲያ በቢቲንያ በተገናኘ ጊዜ። ለክርስቲያናት በዚያች ከተማ እጅግ የተዋበች መቅደስ ነበረችላቸው። አረማውያንም አንድ ቀን ማልደው በግድ በዚህ መቅደስ ገቡ ያገኙበትንም የእግዚአብሔርን መጻሕፍት ሁሉ አቃጠሉ መቅደስንም ቀምተው አፈረሱት። ነጋም ይህነን ትእዛዝ ተጽፎ ባዳባባይ በገቢያ ሁሉ አወጡት። የቤተ ክርስቲያንን መሰብሰብ ሁሉ ሊከለክሉ ቤተ መቅደሳቸውንም ሊያፈርሱ የመጽሐፍ ቅዱስ እርሱም የብሉይና ያዲስ ኪዳን መጻፍሕትን ሁሉ ሊያነዱ ታላቆች ክርስቲያናትም ባይክዱ ሹመታቸው ክብራቸውም ሊሻር ክርስቲያንም ሁሉ በፍርድ ሊሠቀዩ ታናሾች ከርስቲያናትም አርነታቸው ጠፍቶ ባሮች ሊሆኑ። ባሮች ክርስቲያናትም ባይክዱ ከቶ አርነት እንዳይወጡ።

ይህነን ትእዛዝ ሰይጣን በጅግ ተንኰል አስደረገ። መጽሐፍ ቅዱስ ከጠፋ ቤተ ክርስቲያንም ሁሉ ብጠፋ ነበረች። ዳሩ እግዚአብሔር ጉባኤውን ጠበቀ። ይህ መከራ ሳይመጣ መጽሐፍ ቅዱስ እጅግ ተዘርግትዋልና በሮም መንግሥትም በንግዳ አገርም በልዩ ልዩ ቋንቋም። የሮምም ሹማምት ሁሉ ያንድ ልብ አልነበሩም። ለክርስቲያን እጅግ ክፉ ያላሰበ ሹም ሁሉ እጅግ አልመረምረም ስለ መጻሕፍታቸው። ዝቡም ከክርስቲያናት ለሚመረምር ሹም በመጸሐፍ ቅዱስ ፈንታ የመናፍቃንን መጻሕፍት ሰጡት። አያሌ ግን ሰውን ፈርተው መስሐፍ ቅዱስ ለሚመረምሩ አረማውያን አሳልፈው ሰጡት። ሌሎች ግን እንዲያው እምቢ አሉ ከመስጠት። ሕይወታቸውንም መስጠት ስለ ክርስቶስ መረሱ መጻሕፍትን ከመስጠት ፈንታ።

ባንዲት አገርም በኑሚዲያ አንዲት ጉባኤ ክርስቲያን የነበሩ ተያዘች። በዲያቆን ቤት ተሰብስበው ነበሩ ቄስ ወደ አስተማራቸውበት ቍርባንንም ወደ ተቀበሉትም። ተይዘውም ወደ ከርታጎ ወደ ፍርድ ሔዱ በመንገዳቸው ቅኔ ሲዘምሩ ለእግዚአብሔር ምስጋና። ከርሳቸውም ብዙን ሠቀዩ የተሰወረውን ነገር የተሸሸገውንም መጽሐፍ ሊያውቁበት። አንድም ተሠቅዮ ጸራ እንዴህ ሲል። እላንት ትበድላላችሁ እላንት ክፎች። ንጹሓንን ትቀዳላችሁና። እኛ ወንበዶች አይደለነምና። ማንንም አልሸነግልነም። አምላኬ ሆይ ማረኝ። አመሰግንሃለሁ አቤቱ። ኃይል ስጠኝ ይህነን መከራ ስለ ስምህ እታገሥ ዘንድ። ባሮችህን ከዚህ ዓለም ግዞት አርነት አውጣቸው። አመሰግንሃለሁ ማመስገንም አልችልም። የመንግሥትን አምላክ አመሰግናለሁ። የዘላለም መንግሥት ትገለጻለች የማትጠፋም መንግሥት። ጌታችን ክርስቶስ ሆይ እኛ ክርስቲያናት ነነ። ላንተም እንገዛለን አንተም ተስፋችን ነህ። ሹሙም ባለው ጊዜ። ምነው የቄሣርን ትእዛዝ አልጠበቅህም። እርሱ መለሰለት እንዲህ ሲል። እኔ የእግዚአብሔርን ሕግ የተማርሁበትን እርሱን ብቻ እጠብቃለሁ። ስለዚህ ሕግም እሞታለሁ በዚህ ሕግም እፈጸማለሁ ሌላ የለም። ሌላ ሰውም በተሠቀየ ጊዜ እንዴህ ብሎ ጸለየ። እርዳኝ ክርስቶስ ሆይ እለምንሃለሁ ማረኝም። ነፍሴንም ጠብቅ መንፈሴንም አጽና እንዳላፈር። ለመታገሥም ኃይል ስጠኝ። ዲያቆንንም ጉባኤ በቤቱ ተሰብስበው ወደ ነበሩ ሹሞች አለው። አነው ተቀበልሃቸው። እርሱም ተሠቅዮ እንዲህ ሲል መለሰለት። ወንድሞቼን መቀበል እንጅ ሌላ አይቻለኝም። ሹሙ የቄሣርን ትእዛዝ ግን ልትጠብቅ ነበርህ። ዲያቆን። እግዚአብሔርን ግን ከቄሣር ይበልጣል። ሹሙ። መጻሕፍት ቅዱሳት አሉን በቤትህ። ዲያቆን። አሉኝ በልቤ በታሠሩት መኻከልም አድኒት ክርስቲያን ሴት ነበረች ቢክቶርያ የተባለች አባትዋ ወንድምዋም አረማውያን የነበሩ። ወንድምዋም ፎርቱናትያኑስ ይመጣ ለመካድ እሹ ሊያሰኛት ሊያስፈታትም። እርስዋ ግን ስትጸና ወንድምዋ አለ። እርስዋ ልብ የላትም። እርስዋ ግን አለች። ይህ ልቤ ነው። እርሱንም ከቶ እንዲህ ሲል። ከወንድምሽ ጋራ ትሔጃለሽን። እርስዋም እንዴህ ስትል መለሰች። እንኳን። እኔ ክርስቲያን ነኝና። የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ የሚያደርጉ እርሳቸው ወንድሞቼ ናቸው። አንድ ታናሽ አሽከርም ከርሳቸው ጋራ ነበረ ስሙ ሂላርያኖስ። ሹሙም በቅያሜው ቶሎ ሊያስፈራው ብሎ ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ሕፃንም ብርቱ ሁኖ ተገለጸ። ሹምን ብልዋልና። እንደ ፈቃዳቸው አድርጉ። እኔ ክርስቲያን ነኝና።

የግዞት ቤቶችም ሁሉ በክርስቲያን እሥሮች መሉ አዲስ ትእዛዝ ሲወጣ የሚል። ከሥሮች የሚሠው ሁሉ ሊፈቱ። የቀሩትም ሁሉ በግድ ላማልክት ሊሠው። በዚህም ትእዛዝ ላይ አራተኛ ተጨመረ ባመት ፫ ፬ ክርስቲያን ሁሉ ሊሠው ያዘዘ። አሁንም አሳዳጆች የክርስቲያንን ሃይማኖት ፈጸመን ሻርነ አሉ። ዳሩ በዚያ ዘመን የሃይማኖት ድል መንሣት ቀረበ።

ቆንስታንቲዩስ ኽሎሮስ እርሱ ከ፬ ቄሣሮች አንድ የነበረ ክርስቲያንን ወደደ። ስለ ሃይማኖትም መከራ ይቀበሉ የነበሩትን አከበራቸው ከሌሎች ይልቅም ታመነባቸው። ላምላኩ የታመነ ያልሆነ ሰው። ሁሉ ለንጉሥም ከቶ የታመነ አይሆንም አለ። በመንግሥቱም በጋልያ በስጳንያም በእንግልጣርም ቤተ ክርስቲያን እጅግ መከራ አልተቀበለችም።

ዲዮቅሌትያኖስና መክሲሚያኖስ ባመት ፫ ፭ መንግሣቸውን አስቀመጡ ጋሌርዮስና ቆንስታንቲዮስ ኽሎሮስም በስፍራቸው ቄሣሮች አውጉስቶች ሆኑ። ሴቤሩስም መክሲሚኑስም ቄሣሮች ሆኑ። ሴቤሩስም በኢጣልያ መክሲሚኑስም በእስያ። መክሲሚኑስም እንደ ጋሌርዮስ ነበረ የክርስቲያን ጸላት። እርሱም አዲስ ስደት አደረገ በክርስቲያን ላይ። ወደ ገብያ የመጣ ምግብና መጠጥ ሁሉ ለጣዖታ ወደ ተሠዋ ውኃ ወይስ ፃጅ ያግቡበት ዘንድ አዘዘ። በዚህም ትእዛዝ አያሌ ደም ፈሰሰ።

ቆንስታንቲዮስ ኽሎሮስም ሞተ። ባመት ፫ ፯። ልጄም እርሱ በኋላ ታላቅ የተባለ ቆንስታንቲኖስ በመንግሥቱ ተከተለው። መክስንቲዩስም ኢጣልያንና አፍሪቃን ወሰደ ከሴቤሩስ። ባመትም ፫ ፮ ሊቂኒዩስ ቄሣር ሆነ በኢሊርያ ላይ።

ጋሌርዮስም እርሱ ይህነን ስደት አስቀድሞ ያሰንሣው በጅግ ብርቱ ሕማም ወደቀ ሲታመም ጊዜ ከክርስቲያን አምላክ ፈራ እጅግ በድሎታልና የክርስቲያንም ሃይማኖት በስደቱ ሁሉ እንዳልተጐዳ አይትዋልና ስለዚህም ባመት ፫፲፩ ትእዛዝን አወጣ ክርስቲያን በቄሣሮች ምህረት እግዚአብሔርን እንደ ሃይማኖታቸው ሊያመልኩት የርሳቸውንም የክርስቲያንን አምላክ ሊለምኑ ለቄሣሮች ለመንግሥትም ለራሳቸውም ደህንነት መንግሥት ሁሉ በደህንነት ትኖር ዘንድ።

\*\*\*

አሁንም አየነ አሕዛብ በግድ ያደረጉትን ነገር በክርስቲያን ላይ ክርስቶስም ጉባኤውን እንደ ጠበቃት እንዳትጐዳበት። ዳሩ ሰይጣን በግድ ብቻ አልሰራም በክርስቲያን ላይ በውቀትም እንጅ። ባሮችን አስነሥትዋቸዋል ፊሎሶፎችን ቅኔ አድራጎችንም ተናጋሮችንም ሌሎች ጻፎችንም መጻሕፍት ይጽፉ ዘንድ ሰውን ከሃይማኖት ሊከለክሉባቸው ሃይማኖትንም ሊያፈርሱባቸው።

ከለዚህ ጽላቶችም በጽፈት መጕዳት የፈለገ አንድ ቅኔ አድራጊ ሉቂያኖስ የተባለ ነበረ። እርሱም በመጽሐፉ በክርስቲያን ሃይማኖት በሃይማኖትም ሁሉ ተላገጸ።

ሌላ ጸላትም በክርስቲያን ላይ የጻፈ ኬልሱስ ነበረ እርሱም ፊሎሶፎስ። የሃይማኖት ትምርት ለርሱ ስፍንና መሰለው። የሃይማኖትም ኃይለኛ ነገር ከሁሉ የከበረ እርሱም ክርስቶስ ለኃጢአተኞች እንደ መጣ ለጻድቃን አይደለም ለዚህ ሰው ዕንቅፋት ሆነ።

ሶስተኛም ሰው በሃይማኖት ላይ የጻፈ ደግሞ ከፊሎሶፎች ወገን ነበረ ስሙም ጶርፊርዮስ።

አራተኛም ሰው በሃይማኖት ላይ የጻፈ የቄሣር እንደኔ ነበረ በፊት በቢታኒያ በኋላ በስክንድርያ ላይ ተሹሞ። ስሙም ሄሮቅሌስ። እርሱም ክርስቶስን ካንድ አስማተኛ አጶሊናሪስ ከሚሉት ጋራ አስተካከለው ከጢያና አገር።

ከለዚህ ጸላቶች ጻፎችም በቀር ማርቆስ አውሬልዩስ ቄሣር ባለቤቱ በክርስቲያን ላይ ጻፈ።

ነገር ግን እለዚህ ጸላቶች ሁሉ ቤተ ክርስቲያንን በመጕዳት ፈንታ እጅግ ጠቀሙላት። የእግዚአብሔርን ቃል አጽንተውታልና እንዴህ ሲል። የመስቀል ቃል ለሚጠፉ ስንፍና ነው። ለኛ ግን ለምንድንበት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔርም ጥበብ ነው።

ሁለተኛ ምዕራፍ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በዚህ ዘመን።

ስለ ተግሣጽም። ስለ መለየትም።

፩ ስለ ሥርዓት

የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ባንድ ግዜ ፍጽምት አልሆነችም። ክርስቶስና ሐዋርያት ስለርስዋ በቍርጥ ነገር የተገለጸውን ትእዛዝ አልስጠምና። ክርስቶስ ግን በወንጌልና በሐዋርያት ቃሉን ሰጠ። በቃሉም መንፈስ ቅዱስን ለሚለምኑት ሁሉ ይሰጠው ዘንድ በመንፈሱም ምእመናንን ሁሉ በጊዜም ሁሉ ወደ እውነት ሁሉ ይምራቸው ዘንድ ተስፋ አስደረገላቸው። ይህ ነገርም ታላቅ ነው የመንፈስ ቅዱስ መቀበል የመንፈስ ቅዱስም መምራት። ሥርዓት በዘመን ሁሉ በሰውም ባገርም ሁሉ አንዲት ትሆን ዘንድ አትችልም ትለወጣለች አንጅ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን አንድ ነው ለዘላለም አይለወጥም።

፩። በሐዋርያት ዘመን በቤተ ክርስቲያን እንዴህ ያለች አንድነት ነበረችባት ሁላቸው አንድ ሥጋም ነፍስም እስኪሆን ድረስ። ክርስቲያናት ደም ልጆች እንደ ነበሩ በሥጋ ሁላቸውም ለራሳቸውም ያለ ክርስቶስ የጠፉ ኃጥኣን እንደ ነበሩ። እንዲሁም በሃይማኖት ሁላቸው ባንድ ክርስቶስ ዳኑ። ሁላቸውም ባንድ መጽራት ተጸሩ። ባንድ ደምም ጸደቁ መንፈስም ነጹ ተቀደሱ። ጴጥሮስም ለሚያምን ሁሉ አለ። እላንት የመንግሥትና የክህነት ወገን ናችሁ የተምረጠችም ትውልድ። ትገልጡ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን የጸራችሁን ስራ በመደነቅ። ፩ ጴጥሮስ ፩ ፱። ስለዚህች አንድነትም ይናገራል የዮሐንስ ወንጌል ፲፯ ፳ ፳፩ ፳፪ ፳፫። የሐዋርያት ስራ ፬ ፴፪። ሮሜ ፲፪ ፭። ፩ ቆሮንቶስ ፲ ፲፯። ኤፌሶን ፬ ፫ ፬ ፭ ፯። በዚህችም አንድነት ክርስቶስ ብቻ ሊገዛ ነበረ ከክርስቶስና ከሚያምን ሁሉ መኻከል ከቶ ማንም እንዳይገባ የሚለያቸው። ክርስቶስ ሁሉ በሁሉም ይሆን ዘንድ። ገላትያን ፫ ፳፯ ፳፯። ቆሎሳይስ ፫ ፲ ፲፩።

፪። ሁላቸውም አንድ ሥጋ ሁነው በክርስቶስ ለዚህ ሥጋ ግን ልዩ ልዩ ብልቶች ነበሩ ባንድ መንፈስ የተስማሙ። ይህም መንፈስ ልዩ ስጥወታ እንደ ፈቃዱ ሰጠ ለየብልት ሁሉ። ፩ ቆሮንቶስ ፲፪ ፯። ኤፌሶን ፬ ፮።

፫። መንፈስ ቅዱስም በሐዋርያት ዘመን መስጠቱን እንደ ሰጠው ቤተ ክርስቲያን ልትሰራበት እንዴህም የቤተ ክርስቲያን መልእክት ሆነች። ፩ ቆሮንቶስ ፲፪ ፳፰። ኤፌሶን ፬ ፲፩። እንዴሁም።

፩፩ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ላይ የተሾሙ የጌታችን ሐዋርያት ነበሩ። እርሳቸውም ከጌታ የተላኩ ነበሩ መንፈስ ቅዱስም በመስበካቸው በማስተማራቸውም የቤተ ክርስቲያንን ሁሉ የሚመራቸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። የቤተ ክርስቲያንም መዝረጋት የርሳቸው ልዩ መልእክት ነበረ።

፪፪ ከሐዋርያትም በቀር ነቢያት ነበሩ። በቤተ ክርስቲያን በመጀመርያ ዘመን። ዳሩ የትንቢት መስጠት ነው የሚመጣውን ነገር በፊት የሚያውቅበት ብቻ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ኃይልም እንጅ ለብርቱ መንፈሳዊ መናገር። መንፈስ ቅዱስ የሰውን መንፈሳዊ ዓይን ሲከፍት የእግዚአብሔርን ነገር በሕይወት ያይ ዘንድ በልቡም የመንፈስ እሳት ሲሰጥ በእግዚአብሔር ይቃጠል ዘንድ። አፉንም ሲከፍት የሚገባውን ነገር ሰው ሳያስብ በሕይወትና በኃይል ይናገር ዘንድ። ፩ ቆሮንቶስ ፲፬ ፩ እስከ ፭ ፳፬ ፳፬ ፳፰።

፫፫ ደግሞም ወንጌላውያን ነበሩ ካገር ወዳገር የዞሩ በወንጌል ያስተምሩ ዘንድ በክርስቲያን ጉባእዮች። እንዲሁም ፊልጶስ በርናባስም ሲላስም ጢሞቴዎስም ቲቶስም ነበሩ እለዚያም የጌታችነን ታሪክና ትምርት ከልደቱ ጀምሮ እስከ ዕርገቱ ድረስ የጻፉት ማቴዎስ ማርቆስም ሉቃስም ዮሐንስም ወንጌላውያን ተባሉ።

፬፬ በየቤተ ክርስቲያንም ሁሉ የተሾሙ ጠባቆች አንዳንድ ጊዜ ሽማግሎች ወይስ ቀሳውስት አንዳንድ ጊዜም ኤጲስቆጶሳት ተባሉ። ቄስም በዮናኒ ቋንቋ ጵሬስቢትሮስ ማለት ሽማግሌ ይባላል። ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ ብላቴኖችን አልወሰዱምና ሽማግሎችን እንጅ የሰውን ማድረግ ያለምንም ነገር ያውቁትን በክርስቶስም ተፈትነው የሰኑ የጥበብና የመምራትንም ስጥወታ የተቀበሉ ከመንፈስ ቅዱስ። ተግባራቸው እጅግ ታላቅ ነበረና ቤተ ክርስቲያንን ሊጠብቁ ነበሩና በጃቸው የታመኑባቸው የምእመናን ነፍስ ሁሉ ለክርስቶስ እንዲሆን እንዲኖርም በሰይታን እጅም እንዳይወድቅ። ክርስቲያንም የተባለ ሰው ሁሉ በኃጢአት በጨለማም እንዳይኖር ወደ ብርሃን እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርንም ልጅ የሱስ ክርስቶስን ወደ ማዋእቅ እንዲደርስ። በዚህም ብርሃን እንዲመላለስ። ክርስቲያንም ሁሉ በአካሔዱ የወንጌልን ትምርት እንዲያከብር። በቤተ ክርስቲያንም ያሰት ትምርት የሰውም ትእዛዝ እንዳይነሣ ምእመናንን ለማሳት። የክርስቶስ ጉባኤ ታድግ ዘንድ እንጅ ትፈጽምም ዘንድ በርሱ ራስዋ በሚሆን ክርስቶስ። ስለዚህ ቄስ ጶይሜን የመንጋ ጠባቂ ኤጲስቆጶስም ጠባቂ ይባላል። እርሳቸውም በሐዋርያት ዘመን አንድ ነበሩና። ቄስም አንዳንድ ጊዜ ጵሬስቢትሮስ ተባለ ስለ ሽምግልናው ስለ ጥበቡም አንዳንድ ጊዜም ኤጲስቆጶስ ስለ ተግባሩ። ሁላቸውንም ጴጥሮስ የክርስቶስ ሐዋርያ በሽምግልናው እንዴህ ይላል። በላንት ዘንድ ያሉትን ጵሬስቢትሮች እለምናቸዋለሁ እኔ ጵሬስቢትሮስ እንደርሳቸው። ለክርስቶስ ሕማም የምመሰክር አንድነትም ያለኝ ለሚገለጠው ክብር። እላንት የታመናችሁባትን የክርስቶስን መንጋ ትጠብቁ ዘንድ እጅግም ትጐብኝዋቸው ዘንድ በግድም አይደለም በልብ ፈቃድ እንጅ። ረብ ለማግኘት አይደለም በርኅራኄ እንጅ። እንደ ጌቶች በርስት ላይ ያሉ አይደለም። ለመንጎች ምሳሌ እንደምትሆኑ እንጅ። የጠባቆች አለቃ ሲገለጥ ጊዜ የማይጠፋውን የክብርን አክሊል ትቀበሉ ዘንድ። ፩ ጴጥሮስ ፭ ፩ እስከ ፬።

ሌላ ነገርም ስለ ቀሳውስትና ስለ ኤጲስቆጶሳት ስለ አንድነታቸውም ስለ ተግባራቸውም ይገኛል በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ፳ ፲፯ ፳፰። ፩ ጢሞቴዎስ ፫ ፩ እስከ ፮። ቲቶስ ፩ ፭ ፮ ፰ ፱።

፭፭ በመጀመርያው ቤተ ክርስቲያንም ሰዎች ተገኙ ቀሳውስት ሳይሆኑ የማስተማርን ስጥወታ የተቀበሉ ከመንፈስ ቅዱስ ስለዚህም ለማስተማር ተጸሩ። ጳውሎስ ይላልና ስለ ክርስቶስ ሲናገር። እርሱ ሰጠ ዮኑ ዘንድ አያሌ ሐዋርያት አያሌም ነቢያት ሌሎችም ወንጌላውያን። ሌሎችም ጠባቆች አስተማሮችም። ቅዱሳን ይፈጸሙ ዘንድ ማገልገልን ለማድረግ የክርስቶስንም ስራ ለመስራት። ሁላችን እስክንደርስ ድረስ ወደ ሃይማኖት አንድነት የእግዚአብሔርንም ልጅ ወደ ማወቅ። እስከ ፍጹምም ተስፋ ድረስ እስከ ክርስቶስ አካል ፍጻሜ የሚያህል። ኤፌሶን ፬ ፲፩ ፲፪ ፲፫።

፮፮ ከለዚያም በቀር ዲያቆናት ተገኙ በሐዋርያት ዘመን። ዲያቆንም ማለት አገልጋይ ነው። እርሳቸውም በመጀመርያ በድኆች ምክንያት ብቻ በየሩሳሌም ተሾሙ የቤተ ክርስቲያንን የሥጋዋን መሻት ያበጁ ዘንድ ሐዋርያም ለመንፈስዋ ብቻ ያስቡ ዘንድ። በጥቂት በጥቂት ግን ጥቅማቸው ለቤተ ክርስቲያን በዝቶ ተግባራቸውም በዛ። ለሥጋም ብቻ አልሆኑም ለነፍስም እንጅ በትምህርት እንደ እስጢፋኖስ እንደ ፊልጶስም። ደግሞም ዲያቆኒሶች ማለት ሴቶች ዲያቆኖች ነበሩ የሚያምኑትን ሴቶች መሻት ሊጠብቁ። ከክርስቶስ ጉባኤ አንዳች እንዳይጐድል ክርስቲያንም ሁሉ ወንድና ሴት ወንጌልን እንዲያውቅ የክርስቶስንም ፈቃድ እንዲፈስም በርሱም እንዲድን። ስለርሳቸውም ጳውሎስ ይናገራል ስለ ኤጲስቆጶሳት ከተናገረ በኋላ። ፩ ጢሞቴዎስ ፫ ፰ እስከ ፲፫። ፭ ፱ ፲።

ለሁላቸውም የጳውሎስ ነገር ደረሰ ሲል። ስጥወታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ አንድ ሲሆን። ለማገልገልም ልዩነት አለው እግዚአብሔር እርሱ አንድ ሲሆን። ኃይልም ልዩ ነው ነገር ግን ሁሉን የሚያደርግ እግዚአብሔር በሁሉ ላይ አንድ ነው። ለኢያንዳንዱም ይሰጠዋል ከመንፈስ የሚገባውን ያህል። ፩ ቆሮንቶስ ፲፪ ፬ ፭ ፮ ፯። ለቤተ ክርስቲያንም ማገልገል የተሾሙ ሁሉ ባንድ ምክር በፊት ተመረጹ ሕዝብና ቀሳውስት ባንድ ሲማከሩ። ከተመረጹም በኋላ በጸሎት እጃቸውን በራሳቸው ላይ ጫኑ። የእግዚአብሔርንም መንፈስና በረከት በላያቸው ለመኑ። እንዲሁም ቀደስዋቸው። የቤተ ክርስቲያንም አለቆች ምንም አላደረጉም ከሕዝብ ጋራ እንጅ።

ይህችም ሥርዓት ከሐዋርያት ዘመን በኋላ በጥቂት በጥቂት ተለወጠች። ቀሳውስት በተሰበሰቡ ጊዜ በጉባእያቸው ‹ሲኖድስ› በሚሉት አንዱን ከመኻከላቸው ለጊዜ መርያቸው ሁኖ መረጹ። በየጉባኤም ልዩ ልዩ መሪን አደረጉ። በኋላም አንድ ጊዜ በቀሳውስት ጉባኤ ከሕዝብና ከቀሳውስት የተመረጸ መሪ ለወትሮ መሪ ሁኖ ኖረ። እርሱም ብቻውን ኤጲስቆጶስ ተባለ የወንድሞቹ የቀሳውስት ጠባቂ። እንዴሁም በዚህ ዘመን ኤጲስቆጶስ በጥቂት በጥቂት ቀሳውስት ተለየ ቀሳውስትም ከሕዝብ ተለዩ በሐዋርያት ዘመን አንድ የነበሩ። እንዴሁም ባዲስ ሥርዓት የክርስቲያን ጉባኤ ሁሉ የእግዚአብሔር ዕስጻ ሁነው የቀሳውስትና የነገሥታት ወገን ነበሩ በብሉይ ግን የሌዊ ወገን ብቻ የእግዚአብሔር ዕፃ ሁኖ ተቈጠረ በእሥራኤል በኵርነት ፈንታ እግዚአብሔር መርጾታልና። ከዚህ ወገንም የሐሮንን ልጆች ቀሳውስትን አደረጋቸው እርሳቸውም ከሕዝባቸው ተለዩ። እንዴሁም በቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያት ዘመን በኋላ። ቀሳውስት በቤተ ክርስቲያን ሆኑ ካህናት እንደ ነበሩ ባይሁድ ወገን። ኤጲስቆጶስም እንደ ካህናት አለቃ። ዲያቆናትም እንደ ሌዋውያን።

ደግሞም አንዳንድ አዲስ ማገልገል ገባ በቤተ ክርስቲያን። በርሱም ሥርዓት በዛ። የዲያቆናትም ተግባር በበዛ ጊዜ ሁለተኞች ዲያቆናት የተባሉ አደረጉ ዲያቆናትን የረዱ። አንባቦችንም በቤተ ክርስቲያን የሚያነቡ የቤተ ክርስቲያንንንም መሳሕፍት የሚጠብቁ። አኮሉቶችንም ተካታዮች ማለታቸው። ኤጲስቆጶስን የሚከተሉ የሚረዱትም። ኤክሶርኪስታንንም ማለት ክፎችን መናፍስት በጸሎት ከሰው የሚያወጡ። በረኞችንም የቤተ ክርስቲያንን ቤት የሚከፍቱ የሚዘጉም የሚያነጹትም የሚጠብቁትም።

አሁንም እንናገራለን ስለ አብያተ ክርስቲያናት መስማማት እርሱ በርሳቸው በዚያ ዘመን። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንኑን አንዲት ሁና አደረጋት መለየትም አላደረገባትም ለክርስቲያንም ጉባኤ ሁሉ አንዲት ተስፋ አንዲትም ጸጋ ነበረችላት። የክርስቶስ ተስፋ «፪ ወይስ ፫ በስሜ ባንድ ወደ ተሰበሰቡበት ስፍራ ሁሉ እኔ በመኻከላቸው ነኝ» በዚህም ልዩነት አልነበረም። ነገር ግን ወንጌል በፊትው እደ ከተሞች ደስዋልና ከከተሞችም ወደ ሌላ አገር ወደ መንደርም። እንዴሁም በያገር በየመንደሩም የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ቀሳውስትን አደረጉላቸው እሌህም በከተማ ከኖረ ከኤጲስቆጶስ በታች ሆኑ። የታናሾችም ከተሞች ኤጲስቆጶሳት ሁሉ ከሚትሮጶሊስ ከታላቆች ከተሞች ኤጲስቆጶሳት ሁሉ ከሜትሮጶሊታኖች ወይስ ማጥራኖች የሜትሮጶሊሶች ኤጲስቆጶሳት ከተባሉ በታች ነበሩ። ከለዚህም ሜጥሮጶሊሶች ፭ ነበሩ ከቀሩት የበለቱ እርሳቸውም ሮም አንጾኪያም እስክንድርያም ኤፌሶንም ቆሮንቶስም። ክርክርም በተነሣ ጊዜ አስጠየቁ በለዚያ ከተሞች እንዴት ያስተምራሉ ከዚያም ሐዋርያት እጅግ ወደ ተቀመጡባቸው ከተሞች ብለው። ከሁሉም የከበረች ቤተ ክርስቲያን የሮም ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ሮም የሮም መንግሥት ሁሉ ከተማ ነበረችና። እክዚያም እለዚያ ፪ ታላቆች ሐዋርያት ጴጥሮስና ጳውሎስ ለወንጌል መስክረው ሞቱ። የምዕራብም ታላቅ ክፍል ወንጌልን ከሮምያ ወጥቶ ተቀብሉ። ስለዚህም ይህች ቤተ ክርስቲያን ከሌላ ይልቅ ታመነች።

አብያተ ክርስቲያናትም በዚያ ዘመን በሮም መንግሥት ሁሉ አንድነት ነበረላቸው። በመልእክትም በሚዞሩ ክርስቲያኖች ወንድሞች ተገናኙ። ማንም ክርስቲያን ወደ ሩቅ አገር መሔድ በወደደ ጊዜ አደራ መልእክትን ፈለገ ከኤጲስቆጶስ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ። ይህችም መልእክት መሰክረችለት እርሱ ወንድም እንዲሆን ለርክስቲያን ሁሉ የክርስቲያንም ልብ ሁሉ ቤቱም ተከፈተለት።

በሮምም መንግሥት በየክፍልዋ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ክርክር ወይስ ሌላ ጕዳይ ቢሆንላቸው ባንድ ተሰበሰቡ ባንድ ይማከሩ ዘንድ። እንዴህ ያለችም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የተሰበሰቡባት ጉባኤ በዮናኒ ቋንቋ ሲኖዶስ ተባለች። ማለቱ መሰብሰብ። እሌህ ሲኖዶች ጥቂት ዘመን ከሐዋርያት በኋላ ጀመሩ። በየላዶስ ምድርም ሲኖዶች ቶሎ ለሥርዓት ሆኑ። በየጊዜም ተሰበሰቡ ኤጲስቆጶሳት ከቀሳውስትና ከሕዝቡ ጋራ የመንፈስ ቅዱስንም መስጠት ለመኑ ስለ ቤተ ክርስቲያንም ጕዳይ ሁሉ ተማከሩ። በግራ አፍርቂአም በቀጰዶቂያም ፪፶ አመት የሚያህል ከልደት በኋላ እለዚያ ሲኖዶች በያመት በያመት ተሰበሰቡ። አሁንም በክርስቶስ መንፈስ በፍቅርም በትሕትናም ቢሰበሰቡ መልካም በሆነ ይህም የክርስቶስ ማለት ነው ‹በስሜ› ሲል እንዴህ ሲል። ሁለት ወይስ ሶስት በስሜ በተሰበሰቡ ጊዜ እኔ በመኻከላቸው ነኝ። ዳሩ ብዙ ጊዜ እንዲህ አልሆነም። ባንድ በተሰበሰቡ ጊዜ በሐሜት በቅናትም በጸላትነትም በትዕቢትም ተሰበሰቡ የክርስቶስንም መንፈስ አልገዛም ያለም የሰይጣን መንፈስ እንጅ።

ዲኖዶችም የተማከሩትን የቈረጡትንም ነገር ወደ ሌላ ስፍራ ሰደዱት። በሩቅ አገርም የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት አስታወቁበት።

እንዴህም የክርስቶስ ጉባኤ በታላቅ በሮም መንግሥት ሁሉ በምድርም ሁሉ ተዘረጋች። ልዩ ልዩ አሕዛብ ልዩ ልዩ ሰዎችም በልዩ ልዩ ስፍራም አስቀድሞ ልዩ ልዩ ልማድ የነበረላቸው አሁንም ገና በልዩ ልዩ ቋንቋ ባንድ የተናገሩ አንድ ክርስቶስ አንድ አምላክም አንድ ሃይማኖትም ሆናላቸው። ስለዚህም ክርስቲያን ሁሉ እንዴህ አለ። እኔ አምናለሁ ባንዲት ቅድስትና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳንም አንድነት። ይህችን አንድነት ግን በመንፈስ ብቻ ከፈለጓት ካደረጓትም መልካም በሆነ። በሥጋ ግን በመልክም ሲፈልጓት ጸላትነትና ሞት ሆነበት። እንዴህ ይላልና ክርስቶስ። በሜዳ በሥጋ መልክም በማድረግ የእግዚአብሔር መንግሥት እርስዋም አይነተኛ ቤተ ክርስቲያን አትመጣም። የሚልም የለም። እነሆ እርስዋ በዚህ ናት ወይስ እነሆ ከዚያ። እነሆ የእግዚአብሔር መንግሥት በውሥጣችሁ በሰው መንፈስ ናት። ሉቃስ ፲፯ ፳። በውነትም ደቀ መዛሙርቴ የሚሆኑትን በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። የሚለኝ ሁሉ። አቤቱ አቤቱ በስሜም የተጠመቀ ባፉም በሥጋውም ክርስቲያን ያለው ወደ መንግሥት ሰማያት የሚገባ አይደለም። ነገር ግን የሚያደርግ በሰማይ ያለውን ያባቴን ፈቃድ። ማቴዎስ ፯ ፳ ፳፩። በዚህ ነገርም ክርስትሶ ይለያል በቤተ ክርስቲያን በውነት ደቀ መዛሙርቱ ክርስቲያንም ያሉትን በስም ብቻ ካሉት። በውነት ክርስቲያን ያሉ እርሳቸው ብቻ የክርስቶስ ጓቤ ናቸው። ቅድስትና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን። እርሳቸው የሰማዩ አባት ፈቃዱን ያደርጋሉና ወደ መንግሥተ እግዚአብሔርም ወደ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ይገባሉ። እርሳቸውም ብቻቸው። ክርስቲያን ግን የተባሉ ሁሉ በስምና ባፍ ክርስቲያን የሚሆኑ ሁሉ ይምትታይ ቤተ ክርስቲያን ናቸው ክርስቶስ መርበብን የመሰላት በጎና ክፉ ዓሣ የመላበት ማቴዎስ ፲፫ ፵፯ እስከ ፶። በምትታይ ቤተ ክስቲያን የማታይ ቤት ክርስቲያን አለች። እርስዋን ብልቶችዋንም እግዚአብሔር ብቻ ፈጽሞ ያውቃል በክፍልም እርሳቸው ይታወቃሉ በፍርያቸው በሃይማኖታችወና ባካሔዳቸው እርሳቸውም ሁሉ አንድ ናቸው በክርስቶስ። ያለለዚህም ያለማታይ ያለ ቅድስትና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደህንነት የለም በሰማይና በምድር።

ከዚያ ዘመን ጀምሮ ግን በምትታይ በማታይም ቤተ ክርስቲያን መኻከል መልካም አላዩምና ታላቅ ስሕተት ተነሣ በቤተ ክርስቲያን እጅግ ክፉ ነገር የመጣበት እስካሁን ድረስ። ይህነንም ስሕተት በመጀመርያ ጊዜ ፈጽመን እናገኛለን በቁም ነገር በቅዱስ ጲጵርያኖስ መጻሕፍት ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት በጻፈው መጽሐፉ። በዚህም መጽሐፍ ቂጵርያኖስ የምትታይን የማታይንም ቤተ ክርስቲያን ባንድ ደብልቆ እንዲህ ይላል። ክርስቶስ ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱሱን ሰጠ። ሐዋርያትም ኤጲስቆጶሳትን ሰቱት እጅ በመጫን ኤጲስቆጶስም ለሚከተለው ኤጲስቆጶስ አሳልፎ ይሰጠዋል። ኤጲስቆጶስም ከተገኘባት ቤተ ክርስቲያን በቀር መንፈስ ቅዱስ አይገኝም።

በዚህም ከቅዱስ ቂጵርያኖስ ነገር መንፈስ ቅዱስ በኤጲስቆጶስ እጅ ታሥሮ ይመስላል። ዳሩ እንዴት ይላል መንፈስ ቅዱስ ለራሱ በዮኤል በነቢይ በሐዋርያትም በጴጥሮስም በጳውሎስም አፍ። እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔርን ስም የሚጸራ ሁሉ ይድናል። ዮኤል ፫ ፭። የሐዋርያት ስራ ፪ ፳፩። ሮሜ ፲ ፲፫። በዚህም የቂጵርያኖስ ስሕተት ይገለጣል። ኤጲስቆጶስ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ባይኖርበት ለራሱ ይጠፋል። ወንጌልንም ቢሰብክ እግዚአብሔር በቃሉ መንፈሱን መስጠት ይቻላል። በጎ ኤጲስቆጶስም በጸሎትና በሃይማኖት በሚያምን ሰው ላይ እጁን ቢጭን ያ በሃይማኖቱ መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል በኤጲስቆጶስ እጅ። እንዲህም ኤጲስቆፖስ እንደ ሌላ ክርስቲያን ሁሉ በእግዚአብሔር ሥርዓት ታሠረ እግዚአብሔር ግን በኤጲስቆጶስ ፈቃድ አልታሠረም።

በዚያም አንድ ስሕተት ብቻ አልኖረም በዚያ ዘመነ። አንዲት የምትታይ ቤተ ክርስቲያን አንዱን ኤጲስቆጶስን ፈለገች ደግሞ ከቀሩት በሰማይ የሚኖር ያ ታላቅ የካህናት አለቃ እርሱ በደሙ ወደ መጋረጃ ውሥጥ አንድ ጊዜ የገባ የዘላለምን መድኃኒት ያደረገ በደሙ ለሁላችን እርሱም በማዳኑ የቤተ ክስቲያን መኻከለኛ አለቃውም ራስም እርሱ ለብቻው የሆነ ተስፋም ያስደረገ ከውነተኛ ቤተ ክስቲያን ጋራ ይኖር ዘንድ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። ምነው እርሱ ላባቶቻችን አልበቃም።

ወዴትስ ተገኘ ያ ኤጲስቆጶስ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ይሾም ዘንድ ጊዜ የነበረለት። ምላሽ በሮም። እንዴህ ብልዋልና ቂጵርያኖስ። ጴጥሮስ በሐዋርያት መኻከል የበለጠ ነበረ። የሱስም አለው። አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚህም ደንጊያ ላይ ቤተ ክርስቲያን እሰራለሁ የገሃነምም ደጆች አይጸኑባትም። እኛም ስለዚህ ነገር አስቀድመን ተናገርነ። ክርስቶስም ጴጥሮስን የቤተ ክርስቲያን መሠረት እንዳላደረገ አየነ። ዳሩ ቂጵርያኑስ እኔህ አለ። ክርስቶስ በዚህ ነገር ጴጥሮስን በቀሩት ሐዋርያ ላይ ሾመ። ይህም ስሕተት ሆነ። እንዴሁም ጨመረ ቂጵርያኑስ ከሌሎች ጋራ ሲል። በሮም ያለች ቤተ ክርስቲያን የጴጥሮስ መቀመጫ ነበረች። ጴጥሮስም የርስዋ መጀመርያ ኤጲስቆጶስ ነበረች። ጴጥሮስም እንደ በለጠ በሐዋርያት መኻከል ክርስቶስም በላያቸው እንዳደረገው እንዲሁም የጴጥሮስ ተከታዮች የሮም ኤጲስቆጶሳት ይበልጣሉ ከቀሩት ኤጲስቆጶሳት በላያቸውም ተሾሙ።

የሮምም ኤጲስቆጶሳት ይህነን ነገር አስበው እጅግ ትዕቢተኞች ሆኑ። ክርስቶስ ግን አለ። በመኻከላችሁ ታላቅ ይሆን ዘንድ የሚወድ የሁላችሁ ባርያ ይሁን። ማለቱ እንዲህ ነው። እርሱ በርሳችሁ መበላለት አትሹ። በፍቅርና በትሕትና ተቀዳደሙ እንጅ።

የሮም ኤጲስቆጶስ ቢክቶ የእስያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉን ገዝተ በልደት አመት ፻፺ ስለ ታናሽ ነገር ፋሲካውን አላደረጉምና ከሮም ጋራ ባንድ ጊዜ። ተርቱልያኑስም ይላል። የሮም ኤጲስቆጶሳት ራሳቸውን የኤጲስቆጶሳት ኤጲስቆጶሳት ያደርጋሉ። እስጢፋኑስም የሮም ኤጲስቆጶስ እንደ ቢክቶር አደረገ። በታናሽ እስያና በግራ አፍሪቃ የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት ስለ ታናሽ ነገር ገዘታቸው።

በዚያ ዘመን ግን ኤጲስቆጶሳት ሁሉ ለሮም መንገስ ገና አልተገዙም። ኢሬኒዎስ የልዮን ኤጲስቆጶስ ቢክቶር ገሠጸ ስለ አለመውደዴ ስለ ትዕቢቱም። ቂጵርያኑስም ባለቤቱ ለእስጢፋኖስ ለሮም ኤጲስቆጶስ በሲኖዶስ ስም ጻፈ ወንድም ለወንድሙ እንዲጽፍ እስጢፋኖስንም በፍቅርና በኃይል ገሠጸው። እንዴህም ፈርሚልያኖስ የቄሣርያ በቀጳዶቂያ ያለች ኤጲስቆጶስ።

\*\*\*

፪ ስለ ቤተ ክርስቲያን ተግሣጽ።

ከመጀመርያ ጀምሮ ወደምትታይ ቤተ ክርስቲያን በጎችና ክፎች ሰዎች ገቡ አስቀድመን እንዳልነ። የቤተ ክርስቲያንም ጠባቆች አልቻላቸውም የሰውን ልብ ይመረምሩ ዘንድ ክፎችንም ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመግባት ይከለክልዋችወ ዘንድ። ሐዋርያትም ይህነን ካልቻላቸው እርሳቸውም መንፈስ ቅዱስ የመላባቸው ከሌላ ሰው ሁሉ ይልቅ እንዴት ሆነ ለሌሎች መንፈስ ቅዱስ የሌላቸው እንደ ሮም ኤጲስቆጶሳት ቢክቶርና እስጢፋኖስ። እሌህ እውነተኞችን ክርስቲያን ያወጡ ዘንድ ፈለጉ ስለ ታናሽ ክርክር። እርሳቸው ግን ለራሳቸው ሳይወጡ ተቀመጡ። ዳሩ ይህ ክፋት ሥርዓት አልሆነም ለቤተ ክርስቲያን ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባ ሰው ሁሉ ተስፋና ስለት ሊያደርግ ነበረ በግልጽ በቤተ ክርስቲያን ስለት ሊያደርግ ነበረ በግልጽ በቤተ ክርስቲያን ፊት። የሰይጣንን መንግሥት ከሰይታን ስራ ሁሉ ጋራ ሊክድ እግዚአብሔርም በሚወደው ሕይወትና አካሔድ ሊኖር። ይህነንም ስለት ያፈረሰ በታላቅ ኃጢአትም የኖረ ክርስቲያን ሁኖ አልተቈጠረምና ገዝተው ከጉባእያቸው አወጡት ንስሓ እስኪገባ ድረስ በንስሓም እስኪመለስ ድረስ። ሥርዓትም አደረጉ ለንስሓ። በተገዘቱ ጊዜ ቀን ተሰራላቸው ስንት ወራት ሊቀመጡ የሆኑ መመለስ ቢወዱ። በልብሳቸውም በጾማቸውም ንስሓቸውም ሊገለጽ ነበር። እንደ ካቴዅሜኖችም ሁለተኛ ጊዜ ሊማሩ ሊፈተኑም ነበሩ። ከተፈተኑም በኋላ አንድ ቀን ተቈረጠላቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡበት በግልጽም ኃጢአታቸውን አስታወቁ ወደ እግዚአብሔርም ጸለዩ ስለ ስርየታቸው የጉባኤንም የቀሳውስትንም ልመና ፈለጉ። ንስሓቸውም በጎ ሁኖ ከተቀበለ ኤጲስቆጶስና ቀሳውስት እጃቸውን ጫኑባቸው የወንጌልንም ተስፋ ነገርዋቸው እንዴሁም እንደ ተፈቱ ተቀበልዋቸው በምእመናን ጉባኤ። ከዚህም ጋራ ትምህርት አልቀረም። ዳሩ ብዙ ሰዎች በነፍሳቸው ተጐዱበት ወደምትታይ ጉባኤ ወደ ቄስም ወደ ኤጲስቆጶስም ሲመለሱ ወደ እግዚአብሔር ግን አልተመልሱም። ብዙ ሰዎችም በሥጋ ብቻ ንስሓ አደረጉ ሲጾሙ ባፋቸውም በልብሳቸውም ሲያዝኑ በልባቸው ግን በኃጢአት ኖሩ ጸኑም። ለጴጥሮስም ለቀሩትም ሐዋርያት ስለ ተሰጠ ስለ መንግሥተ ሰማያትም ከመግባት ከመመለስም ማንም አልተከለከለም። እርሱ ለብቻው በውነት መከልከልና መቀበል የሚችል ሰውንም ሁሉን ወደርሱ ይመጣ ዘንድ የጸራው ያዘዘውም የሱስ ክርስቶስ ያለም መድኃኒትና ፈራጅ ሁልግዜ ይገኛልና ለሰውም ሁሉ እርሱ ይቀርባል ከኤጲስቆጶስ ከቄስም ከጉባኤም ይልቅ።

በዚያ ዘመንም ክርክር ሆነ ስርየት ሰለሚገኝበት ኃጢአት ለሞትም ስለማያድርስ ስርየትም ስለማይገኝበት ለሞትም ስለሚያደርስ ኃጢአት። ስርየት የማይገኝለት ኃጢአት ይህ ተቈጠረ። የሃይማኖት ክደት ሽንግልናም መስረቅም ዝሙትም ምንዝንም ይህነንም የሚመስል። አሁንም አያሌ ነበሩ የሚሉ። ለቤተ ክርስቲያን ይገባል ለኃጢአተኛ ሰው ሁሉ ተስፋ ታስደርግ ዘንድ ንስሓ ቢገባ ቢመለስም ኃጢአቱ ሁሉ እንዲቀር። ሌሎች ግን አሉ። ወደ ሞት የሚያደርሰውን ኃጢአት ያደረገውን ኃጥእ ሁሉ ለእግዚአብሔር ፍርድ ይቀር ለቤተ ክርስቲያን አይገባምና የምህረት ተስፋ ታስደርግለት ዘንድ።

\*\*\*

፫ ስለ መለየት።

በዚህ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ፪ መለየት ነበሩ አንዲት የፌሊኪሲሙስ በከርታጎ በሮማዊት አፍሪቃ አንዲትም የኖዋትያኑስ መለየት በሮም።

የፌሊኪሲሙስም መለየት እንዴህ ነበረች። ቂጵርያኑስ በከርታጎ ቄስ ሲሆን ከከርታጎ ጉባጌ ከቀሳውስትም ተመረጸ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ በዚያች ከተማ። ለቂጵርያኑስም ጸላቶች ነበሩ እይተቀኑት እርሱ ኤጲስቆጶስ ስለ ሆነ። ከጸላቶቹም ፭ ቀሳውስት ነበሩ ከወዳጆቻቸው ጋራ ቂጵርያኑስን እጅግ የተጻሉ ሊሽሩትም የፈለጉ። ከርሳቸውም አንድ ኖዋቱስ የተባለ ነበረ እጅግ ቅናተኛ ቄስ ለከርታጎ በምትቀርብ ቤተ ክርስቲያን ከቂጵርያኑስ በታች የነበረ። ያም ኖዋቱስ አንዱን ፈሊኪሲሙስ የሚሉትን ለዲያቆን ቀደሰው ብርቱን ሰውን የቂጵርያኑስ ጸላት። ቂጵርያኑስም በዚህ ማድረጉ ኖዋቱስን አጣለ ፌሊኪሲሙስን ግን አልሻረም። የዚያን ጊዜም የዴኪዩስ ማሳደድ ጀመረ በፊት እንዳልነ። ቂጵርያኑስም ለጊዜ ከቤተ ክርስቲያኑ ተሸሽጎ ቤተ ክርስቲያኑን በስውር ጠበቀ። ጸላቶቹም አሰትን ተናግረው በፍርሃት ምክንያት አጣሉት። የዚያን ጊዜም ብዙ ሰዎች በጉባኤው መጡ በመሳደድ መጀመርያ የካዱ ለጣዖትም የሠዉ ወይስ እንዲሠዉ ሊመሰክሩ ወረቀትን የተቀበሉ ከሹማቸው። እርሳቸውም አዝነው ተመለሱ ፍትሐትንም ከቂጵርያኑስ ፈለጉ። ቂጵርያኑስ ግን የወንጌል ተስፋ ይናገራቸው ዘንድ አልተቸኰለም። ይጸኑ ዘንድ እንጅ ንስሓቸውንም እውነት ሁኖ ይገልጹ ዘንድ እርሱም ከኤጲስቆጶሳቱና እክቀሳውስቱ ከጉባኤውም ጋራ ነገራቸውን እስኪመረምር ድረስ። እስከዚያ ድረስም ከቍርባን ከለከላቸው። እለዚያ ሰዎችም በጸላቶቹ ጸኑ በቂጵርያኑስ ላይ። አያሌም ሰማዕቶች ስለ ሃይማኖት ለሞት ይቀርቡ የነበሩ መከራም የተቀበሉ ቅዱሳንም ሁነው የተቈጠሩ ይህችን ጾላትነት በቂጵርያን ላይ አበዙ። አንድ ጊዜም ክርስቶስን ካስታወቁ በኋላ ለሰይታን አገለገሉ ባለመወደድ በትዕቢትም ጥልንም በማብዛት። የዲኪዩስም ማሳደድ ሳይጨርስ ቂጵርያኑስ አያሌን ኤጲስቆጶሳትና ቀሳውስት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሰደደ የድኆችን መሻት ይመረምሩ ዘንድ በመሻታቸውም መጠን ይሰጥዋቸው ዘንድ። እሌህም ወደ ጉባኤ ሲደርሱ ፌሊኪሲሙስ እጅግ ጥል አደረገባቸው ሰዎችንም በቂጵርያኑስ ላይ ያመጹ ዘንድ አወካቸው። ስለዚህም ቂጵርያኑስ ባመት ፪፶፩ ወደ ከርታጎ ከተመለሰ በኋላ የዚያን ምድር ኤጲስቆጶሳት ሁሉ ሰበሰበ ለሲኖዶስ። በዚህችም ሲኖዶስ የካዱትን ስዎች ስለ መቀበል ተማከሩ የፌሊኪሲመንስም ወገን ገዘቱ። ጥቂት ወራትም ከዚያ ወዲያ ይህች መለየት ጠፋች።

ሁለተኛ መለየትም የኖዋትያኑስ መለየት በሮም ነበረች። ኖዋትያኑስም አረማዊ ሁኖ በታመመ ጊዜ በሃይማኖት ዳነ ከሕማሙ። የሮምም ኤጲስቆጶስ ፋቢያኑስ አጠመቀው በኋላም ዐረፈ በብሕትና የትምህርትንም መጽሐፍ ጻፈ። ነገር ግን ባየ ጊዜ በስም ብቻ ክርስቲያን የነበሩ በቤተ ክርስቲያን እንደ በዙ ብሕትናውን ትቶ በቤተ ክርስቲያን ሰበከ ጉባኤንም የረኰሱትን ብልቶችዋ ከመኻከልዋ ታውጣቸው ዘንድ በመከራውም ጊዜ የካዱትን እንዳትቀበላቸው መከራት። የዚያን ጊዜም ፋቢያኑስ በሮም ኤጲስቆጶስ ሞተ። ያም ኖዋቱስ የከርታጎ ቄስ የቂጵርያኑስ ጸላት መጥቶ ከኖዋትያኑስ ጋራ አንድነት አደረገ። ኖዋትያኑስንም ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ እሺ አሰኘው። ሌሎች ቀሳውስት ግን ከኤጲስቆጶሳትና ከጉባኤ ጋራ ቆርኔልዩስን መረጹ ለኤጲስቆጵሳቸው እለዚያም ፪ ባንድ ተጻሉ። ሁለታቸውም ወደ ሌሎች ጉባእዮች ሰደዱ ወደ ከርታጎ ወደ እስክንድርያም ወደ አንጾኪያም የሌሎችንም ምክር ይሰሙ ዘንድ። የከርታጎ ኤጲስቆጶስም ቂጵርያኑስ ብርቱ ነገር ጻፈ በኖዋትያኑስ ላይ። ዲዮናስዮስ ግን የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ ባይነተኛ ፍቅር ኖዋትያኑስን መከረ ዳሩ እርሱ አልሰማም። በዚህ ክርክር ግን የሁላቸው ስሕጠት ይገለጻል። ሁላቸው የጳውሎስን ነገር ሃይማኖት ጽድቅ አላስተዋሉም የክርስቶስንም ነገር ስለምትታይም ቤተ ክርስቲያኑ። ኖዋትያኑስም አለ። ለሞት የሚያደርሰውን ኃጢአት ላደረገው ሰው የስርየትን ተስፋ ያስደርጉለት ዘንድ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ይቀበሉት ዘንድ አይገባም። እግዚአብሔር ብቻ ያውቃልና ኃጢአትቸው ያስቀርላቸው እንደ ሆነ ወይስ አይደለም። ጸላቶቹ ግን ከኦርቶዶክሳውያን አሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመግባት ሰውን ብትከለክለው ከዘላለም ደህንነት ትከለክለዋለህ። ኖዋትያኑስም ስለ ቤተ ክርሲያን ተናግሮ እንዴህ አለ። እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ንጽሕትና ቅድስት ናት። ብልቶችዋም ንጹሓንና ቅዱሳን ናቸው። ቤተ ክስቲያንም ሁሉ ኃጢአተኞችን ከመኻከልዋ ባታውጣ ባለቤትዋ ርክስት ትሆናለች። ስለዚህም የኖዋትያኑስ ወገን ካታሮች ማለት ንጹሓን ተባሉ። ኦርቶዶክሳውያን ግን እንዴህ አሉ። እንክርዳድ ስንዴ በዚህ ሕይወት ባንድ ናቸው ክርስቶስም በፍርድ ቀን ብቻ ይለያቸዋል። ዳሩ ጳውሎስ የውነተኞች ክርስቲያንን ጉባኤ ንጽሕትና ቅድስት በክርስቶስ ይላታል በመንፈስ መጋደል ሳይቀር ከኃጢአት ጋራ እስከ ሞት ድረስ። በስምም ብቻ ክርስቲያን ያሉ እንክርዳድም ክርስቶስ በወንጌል ይጽራቸዋል በሃይማኖት ወደ መንግሥቱ ይገቡ ዘንድ። ክርስቶስ ይላልና። ብዙ ተጸሩ። ጥቂት ግን ተመረጹ የተጸሩም የምትታይ ቤተ ክርስቲያን ናቸው። የተመረጹ ግን የማትታያ ቤተ ክርስቲያን ናቸው።

ሁላቸውም ኢየመንገዳቸው ሲስቱ ኦርቶዶክሳውያን በሲኖዶስ በሮም ሲሰበሰቡ ባመት ፪፶፩ የኖዋትያኑስን ወገን ገዘቱ። ነገር ግን ይህ ወገን በዚህ አልጠፉም ለብቻቸው ግን ኖሩ። ኤጲስቆጶስም ነበሩላቸው ለስድስት መቶ አመት ከክርስቶስ በኋላ እስኪቀርቡ ድረስ።

\*\*\*

ሶስተኛ ምዕራፍ።

የክርስቲያን ሕይወትና አካሔድ

የክርስቲያንም ማምለክ

በዚህ ዘመን።

፩ ስለ ክርስቲያን ሕይወትና አካሔድ።

በዚህ ዘመን ሃይማኖትን የተቀበሉ በርሱ ተለወጡ አዲሶችም ሰዎች ሆኑበት። ይህም እጅግ ተገለጸ። አስቀድመው ጣዖታትን ባመለኩ ጊዜ በርኵሰት ሁሉ ይኖሩ ነበሩ። በክርስቶስ ግን ካመኑ በኋላ ከኃጢአት ማገልገል ከሰይታንም መንግሥት ተሰናበቱ ፡ አብያተ ክርስቲያናትም ባረማውያን እምኻከል ብርሃናትን መሰሉ በጨለማ መኻከል የሚያበሩ። በዚያ ዘመንም ለግብዝነት እጅግ ምጅንያት አልነበረም በሌላ ዘመን እንደ ተገኘ። የብዙም ልብ በታላቅ መከራ ተፈተነ። ዳሩ የሁሉ ልብ አልተፈተነም ግብዝነትም ሁሉ አልተከለከችም። ብዙ ሰዎች ሃይማኖትን ይተቀበሉ የቀደመውን ተግባራቸውን ሊተው ነበሩ። በተግባራቸው ግን ምግባችወም ቀረ። የክርስቲያን ጉባኤ መሻታቸውን ጠብቃ እንደ ችሎታዋ መገበቻቸው። ይህም ለብዙ ተግባራቸውን ላልወደዱ ሰዎች ምክንያት ሆነ ክርስቲያን ይሆኑ ዘንድ። በክርስቲያንና በአረማውያን መኻከልም ታላቅ መለየት ሁንዋልና ብዙ ሰዎች አሰቡ ካረማውያን መኻከል ከወጡ በኋላ ካለምም ከኃጢአትም እንደ ወጡ በልባቸውም የነበረውን ዓለም አልጠበቁም ከኃጢአትም ጋራ አልተጋደሉም ያሸነፉ ይመስላቸው ነበሩና። ብዙ ሰዎችም ልባቸው ሳይለወጥ ተጠመቁ ኃጢአት ሁሉ በጥምቀት ውኃ የጠፋባቸው መሰላቸው እንጅ። ከጥምቀትም ወዲያ ከኃጢአት ሁሉ አይጐዳነም አሉ። ብዙ ሰዎችም ሃይማኖትን ወደዱ ዳሩ ከጥምቀት ፈሩ ወደ ሞትም ሳይቀርቡ አልተጠመቁም የወደዱትን ኃጢአት ከጥምቅት ወዲያ ሊተዉ እንዳይሆኑ ፈርተዋልና። ደህኖች መምህራንም እጅግ ጠበቁ ከዚህ ስሕጠት። በስብከታቸውም በጽፈታቸውም ሰዎችን መከሩ የሃይማኖትን ነገርና ትምርት ብቻ እንዳይዙ የሃይማኖትንም ኃይልና ሕይወቱን እንጅ። ዳሩ ባለቤታቸው ብዙ ጊዜ ሳቱ የምትታይንና የማትታይን ቤተ ክርስቲያን ሳይለዩ። የክርስቲያን ዕውቀት የክርስቲያንም ኃይል ከዘመን ለዘመን ሊበዛ ነበረ እንደ ቀን ብርሃን ጨለማውንም ሁሉን ሊያሸንፍ ነበር። አይነተኛ ሃይማኖትም ብዙ ጊዜ ከጅግ ድካም ጋራ ተገኘ ክፉ ልማድም በጥቂት ብቻ ተሸነፈ።

የክርስቲያን አንድነትም እጅግ ጽኑ ሁኖ ተመሰከረ በፍቅራቸው እርሱ በርሳቸው። ላረማውያን አዲስ ነገር ነበረ ክርስቲያን እርስ በርሳቸው እንደ ዘመዶች እንደ ወንድሞችና እኅቶች እንደ ነበሩ። ለዚህችም አንድነት ምልክት ሆነ ክርስቲያን ሁሉ ከተጠመቀ በኋላ በሳም እንደ ተገናኘ ከክርስቲያን ጋራ። የወንድሞችም ፍቅር በዚያ ዘመን እጅግ ተቃጠለ። በየጉባኤ ሁሉ ክርስቲያናት እንደ ችሎታቸው ወርቅና ብር ሰበሰቡ ለድኆቻቸው ለንግዶችም ለሽማግሎችም ለባልቴቶችም ለድውያንም በወንጌልም ምክንያት ለታሠሩ። ለሰሎትና ለምስጋናም የእግዚአብሔርንም ቃል ለመስማት ወደ ጉባኤ የመጣ ሁሉ እንደ ችሎቱ የፍቅርን መስጠት ሰጠ በየእሑድ። ይህም ከሌላ ይልቅ የሴቶች ተግባር ነበረ ለሚሹትን ክርስቲያናት በሥጋ መሻታቸው ሁሉ በፍቅርና በትሕትና ያገለግሉ ዘንድ። እርሳቸውም በግልጽ አያስተምሩም ነበሩ። ዳሩ በስውር ያደረጉት የፍቅር ማገልገላቸው ያለ ድምፅ አስተማረ በሰውም መኻከል እንደ መብራት አበራ። ስለ እንግዶችም መሻት ለቀሙ። የመቄዶንያ ያኻያም አብያተ ክርሲያናት አስቀድሞ እንደ ለቀሙ ለየሩሳሌም ቤተ ክስቲያን እንዴሁም በዚህ ዘመን። የለዚያም ጕዳይ እጅግ ታላቅ በሆነ ጊዜ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ጾሙ በጾምም ያልበሉትን የምግባቸውን ፈንታ ለድኆች ወንድሞቻቸው ሰጡት። እንዴህም አደረጉ በከርታጎ ብዙ ክርስቲያን በኑሚዲያ ስለ ሃይማኖት በታሠሩ ጊዜ። የከርታቶ ወንድሞቻቸው ለርሳቸው የፍቅራቸውን መስጠት ለቀሙ ከጾምም ከጕዳያቸውም ከትርፋቸውም ባገኙት ወርቃቸው የታሠሩትን ወንድሞች አስፈትዋቸው። ቸነፈርም ወይስ ሌላ ብርቱ ሕማምና ሞት ላገር በደረሰ ጊዜ አረማውያን እጅግ ፈሩ ክርስቲያን ግን ድውያንን ጠበቁ የርሳችውንም ድውያን ብቻ አይደለም ያረማውያንንም እንጅ። ሙታንንም ቀበሩ አረማውያን እንዲያው ባደባባዮች ላራዊት የተዉዋቸው። ብዙ ክርስቲያንም ሞቱ ድውያንንና ሙታንን ካገለገለ በኋላ ጥዋፍንም መሰሉ ለሌላ የሚያበራ ለራሱ ግን የሚፈጅ።

የክርስቶስም ባሮች በርሱ ከሰይጣን ባርነት ወጥተው የመንፈስ አርነት የእግዚአብሔርንም ልጅነት ያገኙ እርሳቸው በመንፈሱ ተማሩ ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔርም ለተሰራ ለሰው ሥርዓት ሁሉ ይገዙ ዘንድ ለእግዚአብሔር ታዘው ለሰውም አይደለም። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ለሚወጣ ግን እምቢ ይሉ ዘንድ። በዚህ መጠንም ክፉ ጫወታ ጠፋ የኃጢአት ተግባርም የሰውን ነፍስ የሚጐዳው ተው። በብዙ ነገርም ተጠራጠሩ ከኃጢትና ከበጎ ነገር በመኻከል ሁኖ የመሰላቸው ለክርስቲያን ቢገባ ወይስ አይገባም ብለው። ያገርን ሹመት ይቀበሉ ዘንድ ወይስ ጾርን ያድርጉ ዘንድ ወይስ እጅግ ከብት ወይስ ያለም ክብር ይሆንላቸው ዘንድ እንዲገባቸው ወይስ አይደለም ተጠራጠሩ።

የክርስቲያን ሃይማኖት ያለምን ፍትወትና መርዓት ጸልትዋልና በመብላትና በመጠጥ በመቀበልና በመስጠትም በድካምና በረፍትም በመንገርና ዝም በማለትም በኃዘንና በደስታም በሕይወትና በሞትም እግዚአብሔርን ያከብሩ ዘንድ በዚህ ተጋደሉ። ከሰውም መኻከል አልሸሹም ባለም ኖሩ እንጅ በዚች ክፋትና ጠማሞች ትውልድ ያበሩ ዘንድ እንደ መብራቶች ባለም። ለጊዜ ብቻ ተሰወሩ ልባቸውን ይሰበስቡ ዘንድ በእግዚአብሔር በጸሎትና በጾም ልባቸውንም ለእግዚአብሔር ያሰናዱ ዘንድ።

ነገር ግን በዚያ ዘመን የሃይማኖትን ጽድቅ መልካም አላስተዋሉምና ድንግልናውን እጅግ አከበሩ ለእግዚአብሔር ደስ እንዲያሰኘው ከመጋባት ይልቅ ብልዋልና። በዚህና በሌላ ነገር ሰይታን ገባ በመልአክ መልክ። ብዙ ሰዎች የስድቅን ትርፍ ያውጡ ዘንድ ብለዋል ያልታዘዙትንም ነገር ቢያድርጉ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ወጡ። ይህም ከሌላ ስንፍና ሁሉ ይበልጣል። ስለዚህም ክርስቶስ ይላል። እንደ ሕፃናት ባትሆኑ ወደ መንግሥተ ሰማያት አትገቡም።

አንዳንድ ጊዜ ግን ያርነት መንፈስ ተገለጸ የሰውን ቀምበር በመንፈሳቸው ይሸከሙ ዘንድ እምቢ ያለ። የሞንታኑስ ወገን ቤተ ክስቲያንን ባዘዙ ጊዜ የጾም ሥርዓትን ያድርጉ ዘንድ አብያተ ክርስቲያናት እምቢ አሉ እንዴህ ሲሉ። እንዴህ በሚሆን በጾምና በሌላ ነገር ለክርስቲያን ባዲስ ሥርዓት ትእዛዝ አይገባም። ሰው ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያደርገው መንፈስ ቅዱስም እንዲያስተምረው ያድርግ እንጅ። እግዚአብሔር ጾምን አላዘዘም ካንድ ጾም በቀር እርሱም ይህ ነው። ኃጢአትን እንተው ዘንድ።

እንዲሁም መምህራን በጣም አላለቀም የክርስቲያንን መጋባት ያመሰገኑት። የስክንድርያ ክሌሜንቶስ ይላልና ድንልግናውን አክብረው መጋባት የሚንቁትን ስዎች። በውነት ክርስቲያን ለሚሆን ሰው ሐዋርያት ምሳሎቹ ናቸው። ሰውም በውነት ብርቱ ሰው ሁኖ አይገለጽም በብሕትነት። ነገር ግን ያ ከሌሎች ሰዎች ላይ ያሸንፋል ባለ ምሽት ሆኖ አባትም ሁኖ በመፈተን ሁሉ ምሽቱንና ልጆቹን ቤተስ እቦቹንም ከብቱንም ከመጠበቅ የሚደርስለት እግዚአብሔርን ከመውደድ ሳይርቅ የሚጸና። ያላገባ ግን ከብዙ መፈተን ይሸሻል። ራሱን ብቻ ጠብቆት ከርሱ ይዋርዳል የራሱን ደህንነትስ አንዳንድ ጊኤ ከተከለከለ ባካሔዱ ግን ከርሱ ይልቅ ከሚጠቅም በውነትም ታናሽ ምሳሌ ከሚሆን ሁሉን የሚጠብቅ የእግዚአብሔር። ስለ ክርስቲያንም እመቤት ይላል። እናት የልጆች ምስጋና ናት። የወንድ ምስጋናም ምሽቱ ናት። ወንድና ልጆችም የሴት ምሳና ናቸው። እግዚአብሔር ግን የሁላቸው ምስጋና ነው።

ተርቱልያኑስም እንዲህ ይላል። አንድነት ሆይ በሁለት ምእመናን መኻከል እይምትሆኝ አንዲት ተስፋም አንዲት መናፈቅም አንዲት ሥርዓትም ለሕይወታቸው አንድም ለእግዚአብሔር ማገልገል ላላቸው። ሁለታቸው እንደ ወንድምና እንደ እህት እርስ በርሳቸው። በመንፈስና ሥጋ አልተለየባእችውም ሁለቱ ባንድ ሥጋ ናቸውና። ባንድ ጕልበታቸው ተንበርክከው ይጸልያሉ ይጾማሉም ባንድ። እርስ በርሳቸውም ያስተምራሉ ይመካከራሉም ይታገሣሉም። ባንድም ናቸው በቤተ ክስቲያን በጌታውም እራት። ጭንቀትንም ስደትንም ደስታውንም ሁሉ እርሱ በርሳቸው ይከፋፈላሉ። አንድም ከባልጅራው አንዳችን አይሸሽገም አንድም ከባልጅራው አይሸሽም ድውያንንም በግልጽ ይጐበኛሉ ድኆችንም በግልጽ ይረዳሉ። መዝሙርንም ቅኔንም ይዘምራሉ። እርስ በርሳቸውም ይቀዳደማሉ በእግዚአብሔር ምስጋና። ክርስቶስም እንዲህ ያለውን ነገር አይቶ ሰምቶም ደስ ይለዋል። እንዴሁም ላሉት ሰላሙን ይሰድላቸዋል። ሁለታቸውም ወዳሉበት እርሱም ከዚያ ነው፡ እርሱም ወዳለበት ከዚያ ሰይጣን የለም ፡

ለሴትም ሸልም አዩ ለክርስቲያን እንዲገባ ይሆን ዘንድ ሥጋም እንዴህ ይለብስ ዘንድ ለኃጢአት እንዳያስጐመጅ ለንጽሕናም እንዲረባ። በልብሳቸውም ተጠነቀቁ የማይገባ ሽልም ሁሉ እንዲርቅ ከዚህም የተረፈውን ገንዘባቸውን ለድኆች ሰጡ።

በክርስቲያንና ባረማውያን መኻከል መጋባት አልወደዱም። ከክርስቲያን መዋደድ ከግም ክርስቲያን ስራ እንዳይከለክላቸው። ሁለታቸው ግን አረማውያን ሁነው በተጋቡ ጊዜ በኋላም አንድ ካመነ ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ መጋባትን አልፈቱም አረማዊ ባይፈታው።

መጋባትም እንዴህ ሆነ። የመጋባትን ሥርዓት በመኰንን ፊት ካደረጉ በኋላ ሙሽራና ሙሽራዪቱ ባንድ ወደ ቤቱ ክርስቲያን ሒደው የጌታውን እራት ባንድ ተቀበሉ መስጠትም ለቤተ ክርስቲያን ሰጡ ቄስም የእግዚአብሔርን በረከት በላያቸው ለመነላቸው እንዴህም የተቀደሰች መጋባት ጸንታ ሆነች።

የክርስቲያንም የሕይወቱ ነፍስ ሁኖ የተቈጠረ እርሱ ጸሎት ነበረ። በጸሎት ነው የክርስቲያን ሁሉ ክህነት የተገለጸበት ኃይሉም ያልተናገረ። በልብ ጸሎት ነው ያለምና የመንፈስ ነገር ሁሉ በርሱ የተቀደሰላቸው። መጋደላቸውም ይህ ነበረ ሕይወታቸው ሁሉ አንድ ያልተቈረጠ ጸሎት ይሆንላቸው ዘንድ። እንዲህ ይላልና ኦሪጌኒስ አደማንቲኖስ ስለ ጳውሎስ ነገር ፩ ተሰሎንቄ ፭ ፲፰። ጸልዩ ሳተዉት። ጸሎትንና ስራውን መልካም የሚያገጥመው ሳይተው ይጸልያል። እንዴህ ብቻ የጳውሎስን ነገር ፈጽመናልና ሕይወታችን ሁሉ አንድ ጸሎት ብቻ ቢሆን። ጸሎትም የተባለ የውነተኛ የታላቅም ጸሎታችን ክፍል ብቻ ቢሆን። አይምሰልን ቃላት እንደ ተማርነ እንናገረው ዘንድ በተሰራ በጸሎት ጊዜ። የጳውሎስን ነገር ‹ሳተው ጸልዩ› ሲል መልካም ብናስተውል ሕይወታችን ሁሉ ሳተወው ‹አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር› ትላለች። እንዴህም ያለች ሕይወት በምድር አይደለችም በሰማይ እንጅ አካሔድዋ ይሆን ዘንድ ይገባናል። እኛም የእግዚአብሔር ዙፋን ልንሆን። መንግሥተ እግዚአብሔር በለዚያ ሁሉ ትኖራለችና የሰማዩ ሰው የክርስቶስ ሥእል በልባቸው ያለ በርሱም ሰማማያውያን የሚሆኑ። የእስክንድርያም ክሌሚንቶስ ይላል። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋራ መመላለስ ነው። ድምጻችን እንኳ በግድ ብቻ ቢሰማ ከንፈራችነንም ሳንከፍት ዝምም ብለን እግዚአብሔርን ስንናገር በውሥጣችን እንጮሃለን። ውሥጣችነን ሁሉ ወደርሱ ማቅናት እግዚአብሔር ወትሮ ይሰማናል። መልካምም የሚጸሊ በስፍራ ሁሉ ይጸልያል ጸሎቱ ሳይገለስ ለሕዝብ ዓይን። እርሱም ሲመላለስ ከሰዎችም ጋራ ተግባሩን ሲያድርግ በሰታም ሲያነብ የሚገባውንም ስራ ሲያደርግ በሰጥታም ሲያነብ የሚገባውንም ስራ ሁሉ ሲሰራ ወትሮ ይጸልያል። በነፍሱም ማጅድ እንኳ እግዚአብሔርን ቢያስብ ብቻ። ባልተሰማም መናፈቅ ወደ አብ ቢሰራ አብ ቅርብ ነው ከርሱ ጋራም ነው በተናገረው ጊዜ።

ዳሩ ይህ የወትሮ ጸሎት በልብ ሲኖር ያፍ ጸሎት በየጊዜው አልቀረም። ያይሁድ ሥርዓት አስቀድሞ እንደ ነበረ እንዴህ ተከተልዋቸው ክርስቲያን ደግሞ ዕለእት ዕለት በሶስተኛ በስድስተኛም በዘጠነኛም ሰዓት። ይህም ሥርዓት ሰውን ለጊዜው ልያሥሩ አልነበረም ጸሎትን ለማስነሣት እንጅ በምድራዊ ተግባራቸው ጸሎትን ለመርሳት ስለ ተፈተኑ ክርሲያናት። የቀረም ታላቅ ተግባራቸው ሁሉ የቀን ሁሉ መጀመርያና መጨረሻ ምሳቸውም ዕራታቸውም ጉባእያቸውም ሌላም ሌላም ነገር በጸሎት ተጀመረና ተጨረሰ። ሰውም ለራሱ ብቻ አልጸለየም ለቤተ ክርስቲያንም ሁሉ ለምእመናንም ሁሉ እንጅ ክርስቶስ እንዳስተማረን እንል ዘንድ። አባቴ ሆይ አይደለም አባታችን ሆይ እንጅ በሰማይ የምትኖር። ከሌላም ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ጸለዩ መንፈስ ቅዱስንም ለመኑ ያለርሱ ያ ቃል ወደ ልባቸው አልገባምና።

፪ እግዚአብሔርን በግልጽ ስለ ማምለክ

በክርስቲያን ጉባኤ።

ያዲስ ሥርዓት ማገልገል ከሁሉ ይልቅ መንፈሳዊ ሁኖ ለቦታ ለጌታም ለሥጋዊ መልክና ማድረግም አልታሠረም። ስለዚህም አረማውያን አደነቁ በክርስቲያን ዘንድ ሁሉ ታጥትዋልና መቅደስ መሠውያም ሥእልም ጣዖትም። ኦሪጌኔስም መለሰላቸው እንዴህ ሲል። የእግዚአብሔር መቅደስና መልክ የክርስቶስ ሰውነት ናት የክርስቶስም መንፈስ ያለባቸው ምእመናን ሁሉ።

ክርስቲያንም በሃይማኖት በፍቅርም በተስፋም የነበረላቸውን አንድነት በጸሎትና የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ያጸኑ ዘንድ ባንድ ተሰበሰቡ። ለመሰብሰብም ቦታውን ሁሉን የተቀደሰ ሁኖ ቈጠሩት። ክሌሜንቶስም ይላል። የተመረጹት ጉባኤ እርሳቸው ቤተ ክርስቲያን የተባሉ ናቸው ቦታም አይደለም። ዩስቲኑስ ሰማዕትም በማርቆስ አውረልዩስ ፍርድ ሲሆን የሮም ሹም ሩስቲኩስ በጠየቀው ጊዜ እንዲህ ሲል። ወዴት ትሰበሰባላችሁ። መለሰለት። ሰው ሁሉ ወደሚወድ ወደሚችልበትም ስፍራ። እላንትም ታስባላችሁን እኛ ሁላችን ባንድ ስፍራ እንድንሰበሰብ። አይደለም። የክርስቲያን አምላክ ባንድ ስፍራ አልተወሰነምና እርሱ ያልታየ አምላክ ሰማይንና ምድርን ይመላል እንጅ ምእመናንም በስፍራ ሁሉ ያመልኩታል። ዩስቲኑስም አለው እርሱ በሮም ሲሆን አያሌ ክርስቲያን ወትሮ ወደ ማደርያው እርሱ ወደሚያድርበት እንዲሰበስቡ ስብከቱና ትምርቱን ይሰሙ ዘንድ። ወደ ሌሎች ወደ ጉባኤ ቦታዎች አልሔድሁምና አለ።

በጥቂት በጥቂትም ቦቶችን አሰናዱ ለቤተ ክርስቲያን መሰብሰብ። የፊተኛውም ስራ ያደረጉበት ከፍ ያለው መቀመጫ ወይስ መቆምያ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ለስብከትም። ደግሞም ለጌታው እራት ለቈርባን ሳድቃውን ሰሩ። ይህ ሳድቃም በተርቱልያኑስ ዘመን ኣራ ወይስ አልታሬ ማለት መሠውያ ተባለ። አብያተ ክርስቲያናትም በረፍታቸው ጊዜ የተለዩትን ቤቶች ሠሩ ለእግዚአብሔር ማገልገል።

በዚያ ዘመንም ክርስቲያን ሥእልን አላደረጉም በመቅደሳቸው። እግዚአብሔርን ፈርተውታልና ተጠነቀቁ የርሱን ማምለክ እንዳይደባልቁ ጣዖታትን ከማምለክ ጋራ። ያምላክን ሥእል አላደረጉም እርሱ አላደረጉም እርሱ መንፈስ ነውና እርሱም ማምለኩን በመንፈስና በውነት ይፈልጋል። የክርስቶስንም ሥእል ከማድረግ ፈሩ ደግሞ ክርስቶስን እንዲያስቈጡ ብለው። አረማውያን ነበሩ እንጅ ክርስቲያንም አይደሉም የክርስቶስን ሥእል ያደርጉ ዘንድ የጀመሩ እርሳቸው ክርስቶስን የወደዱ አረማውያን ከታላላቆቻቸውም ጋራ ያስተካከሉት። እንዴህም አደረገ ቄሣር እስክንድር ሴቤሩስ። ክርስቶስን እንደ ዕውቀቱ ወዶታልና ምስሉንም አስደረገ ካጶሎንና ከሶክራቴስ ከጵላቶንም ካርሲቶቴሌስም አምሳል አጠገብ አኖረው። ሌሎች አረማውያንም ሥእልን ሰሩ ለክርስቶስና ለጴጥሮስ ለጳውሎስም እለዚያ ደህና ሰዎች ነበሩ ብልዋልና።

ክርስቲያንም የሥእሎቻቸውን መጀመርያ በቤተ ክርስቲያን አላደረጉም በቤታቸው እንጅ በጣዖታት ፈንታ። በማኅተማቸው በቃቸውም በመንደቃቸው አምሳል አደረጉ የመንፈስ ቅዱስ ነገር። ከዚያ ወዲያም በቤተ ክርስቲያንም መንደቅ አምሳልን አደረጉ። ነገር ግን በኤልዊራ የተሰበሰበች ሲኖዶስ ይህነን ባመት ፫ ፭ ከለከለች እንዴህ ስትል። የምታመልኩት የምትሰግዱለትም ነገር አትሣሉት በመንደቃችሁ።

የመስቀልን ምልክት ያድርጉ ዘንድ ቶሎ ጀመሩ በዚህ ዘመን። በተርቱልያኑስ መጻሕፍት ስለዚህ ነገር ይገኛል ይታወቅማል። የዚያ ዘመን ክርስቲያን በዚህች ምልክት ሃይማኖታቸውን በተሰቀለው በየሱስ ክርስቶስ እንደ አስታወቁት። ነገር ግን ሰዎች ደግሞ ተገኙ ይህችን ምልክት በሃይማኖት ፈንታ የቈጠሩት ልባቸውን ያለወጡ ኃጢአታችወንም ያልተዉ። ይህች ምልክት ያድነናል ሌላ ነገርም አይፈልግም ብለዋልና።

ስለ ማምለክ ጊዜያትና ስለ በዓላት።

በዚህ ዘመን በመጀመርያ ጊዜያቸው ሁሉ አንድ ነበሩላቸው። ዕለት ዕለትም ለጸሎትና ለስብከት ተሰበሰቡ ከዚያም በኋላ ወደ ስራቸው ሔዱ ጊዜያቸውም ሁሉ ለእግዚአብሔር ተቀድስዋልና። ሕይወታቸውንም ሁሉን ሲሰሩ ሳይሰሩም አንድ ሰንበት ሁኖ ቈጠሩት። ባይሁድ የነበረ ሕግ ሁሉ በክርስቶስ ከተፈጸመ በኋላ አሮጌ ነገር ሁሉ አለፈ ሁሉም አዲስ ሆነ። ፪ ቆሮንቶስ ፭ ፲፯። ቆላሳይስ ፪ ፲፯ ፲፯። ልባቸውንም በዚህ ነገር ለማጽናት ብለው አንዳንድ ቀን ከሌላ ይልቅ እርስ በርሳቸው አሳሰቡ የጌታን ነገር። ይህም ሁሉ በመጀመርያ ስለ ክርስቶስ ሆነ በየሳምንት በመጀመርያ ቀን እይደስታውን በዓል አደረጉ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ። በርሱም አልጾሙም ተንበርክከውም አልጸለዩም ቈምው እንጅ። ክርስቶስ በኃጢአቱ የወደቀውን ሰው በትንሣኤው መልሶ አስነሥቶታልና ብለው። በየርቡዕም በያርብም የክርስቶስን ሕማማት ታሰቡ በለዚያም ቀን ጾሙ ለጸሎትም ተሰበሰቡ የክርስቶስን ሕማማት ለመታሰብ። የዚያን ጊዜም ስለ ሰንበት ክርክር ሆነ በምሥራቅና በርብ አብያተ ክርስቲያናት መኻከል። የምሥራቅም አብያተ ክርስቲያናት የብሉይን ነገር ካዲስ ነገር ጋራ ባንድ ደብልቀውት ቅዳሜን እንደ ሰንበት አከበሩት ፪ ሰንበቶችም ነበሩላቸው ያብር አብያተ ክርስቲያናት ግን አንዱን ብቻ አከበሩት እርሱም እሁድ።

ካመት በዓላት መጀመርያ ያከበሩት ፋሲካ ነበረ። ካይሁድም ወጥተው የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት በምሥራቅ ካሕዛብ ወጥተው ከነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ባርብ ተለዩ። የምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት ፋሲካቸውን ካይሁድ ጋራ ባንድ ጊዜ አከበሩ በሌሊት በ፲፬ና በ፲፭ ቀን መኻከል ኒዘን በተባለ ወር። ከዚያም በተከተለው ቀን የክርስቶስን ሕማማትና ሞት አሰቡ። በሶስተኛውም ቀን የክርስቶስን ትንሣኤ። የምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት ግን ካረውማውያን ወጥተው የነበሩ እንዴህ አላደረጉም ካይሁድ ጋራ ፋሲካቸውን እንዲያደርጉት። ያመት ባልም ስለ ትንሣኤ ባደረጉ ጊዜ አንድ እሁድ አደረጉለት እንደ ዓርብም ለንስሓ ለጾምም እይክርስቶስም ሞት ለመታሰብ። ዳሩ ታላቅ ነገር አላደረጉበትም በየሳምንት በየሳምንት ለክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ታስብዋልና። በልደት አመትም ፻፷፪ የስሚርና ኤጲስቆጶስ ጶሊቃርጶስ ከሮም ኤጴስቆጶስ ካኒኬቱስ ግራ በተገናኘ ጊዜ ክርክር ተነሣ ስለ ፋሲካ በዓል። ጶሊቃርጶስም የቅዱስ ዮሐንስ የሐዋርያ ደቀ መዝሙር የነበረ አኒኬቱስን አለው። ባይሁድ ፋሲካ ጊዜ ዮሐንስ ደግሞ ፋሲካውን አደረገ። አኒኬቱስ ግን ጶሊቃርጶስን አለው። በሮም የቀደሙት ሐዋርያት ምንም እንዴህ ያለውን ነገር አላደረጉ ም። ነገር ግን እሌህ ፪ በዚህ ታናሽ ክርክር መለየትን አላደረጉም። ሁለታቸው ኢየልማዳቸው በዓልን አደረጉ አንድነታቸው ሳይፈርስ። በኋላ ግን ባመት ፻፺ ታላቅ ክርክር ስለ ፋሲካ ጊዜ ተነሣ። በዚህ ክርክር አብያተ ክርስቲያናት በ፪ ወገን ተከፈሉ። ባንድ ወገን እለዚያ አይሁድን የተከተሉ እርሳቸውም የታናሽ እስያ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ በራሳቸውም ጶሊክራቴ የኤፌሶን ኤጲስቆጶስ ነበረ። በሁለተኛውም ወገን የሮም አብያተ ክርስቲያናት ከቄሣር ከየሩሳሌምም ከጢሮስም ከስክንድርያም አብያተ ክርስቲያናት ጋራ ነበሩ። የስያም አብያተ ክርስቲያናት እንዴህ አሉ። ፋሲካውን ካይሁድ ተቀብለናልና አይሁድንም በጊዜያቸው እንከተል ዘንድ ይገባናል። ከሮምም ጋራ የነበሩ እንዴህ አሉ። ያይሁድን ፋሲካ እኛ አልተቀበልነም። ጌታችን በ፲፫ ኒዛን እራቱን ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ በላ በሚመጣውም ቀን እርሱ ራሱን ስለ ሰው ሁሉ ለወጠ እርሱ ባለቤቱ ፋሲካ ሁኖ። በዚህም ያይሁድን ፋሲካ ሻረ። የስያም አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ከ፲፬ ኒዛን በኋላ የሚከተል ቀን የሕማማት በዓል ይሁን። የሮምም ሰዎች አሉ። ሁለግዜ በዓርብ ይሆን ዘንድ ይገባል። እለዚያም ሲሉ። ከሕማማት በኋላ በሶስተኛ ቀን የክርስቶስ የትንሣኤው በዓል ይሆን ዘንድ ይገባል ብለው። እለዚህ አሉ። ይህ በሁድ ብቻ ይሆን ዘንድ ይገባል።

የሮምም ኤጲስቆጶስ ቢክቶር ስለዚህ ታናሽ ነገር የስያውን አብያተ ክርስቲያናት ገዘታቸው። ዳሩ ግን ኢሬውኔዎስ በዚህ ማድረጉ እጅግ ገሠጸው።

ከትንሣኤው በዓልም በፊት ጾም አደረጉ። ይህም ጾም ብቻ ነው ሥርዓት የሚያደርጉለት። እንገር ግን ስለ ርዝመቱ ሰውን ሁሉን እንደ ፈቃዱ ተውት። ባንዳንድ አገርም ይህነን ጾም እንደ ክርስቶስ ጾም ሊያደርጉት ብለው ፻፵ ቍጥርንም ሊጠብቁ ብለው ፵ ሰዓት አደረጉ። ከለዚህ ፵ ሰዓትም ፵ ቀን ሆኑ።

የፋሲካ በዓልም ከተደረገ በኋላ የ፶ በዓል ደግሞ አደረጉ። እርሱም የበዓል ፶ ቀን ከትንሣኤ በኋላ የሆነውን የመንፈስ ቅዱስን መምጣት ያስታሰበ። እለዚህም ፶ ቀን ፩ በዓል ሁኖ ቈጠሩት። በርሳቸውም አልጾሙም ቁመውም ብቻ ጸለዩ። በብዙ አገርም ዕለት ዕለት ቍርባንን አደረጉ። በኋላም ከሌህ ፶ ቀን ፪ መረጹ በዓላት ይሆኑ ዘንድ እርሳቸውም የርገትና የጰራልቄጦስ በዓል ሆኑ።

ሌሎች በዓላትም በዚህ ዘመን ባብያተ ክርስቲያናት ሁሉ አለተቀደሱም ባንዳንድ ስፍራ ብቻ የኤጲፋኒያስ በዓል ተቀደሰ። ባንዳንድ ስፍራም ምናልባት የልደትን በዓል ይቀድሱ ዘንድ ጀመሩ።

ስለ ክርስቲያን ማምለክ በቤተ ክርስቲያን።

የማምለክ ታላቅ ነገር ጸሎትና ምስጋና ትምርትም በእግዚአብሔር ቃል ነበረ። ለትምህርትም መሠረት የብሉይና ያዲስ መጻሕፍት አደረጉ። ይህነንም አነበቡ ሰው ሁሉ በሚያውቅበት ቋንቋ። ስለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዘመን በልዩ ቋንቋ ተተረጐመ። ከማንበብም በኋላ ስብከት ተከተለ የእግዚአብሔርን ቃል ማለት የሚያወጡበት ሰውንም ሁሉን በዚህ ቃል የተናገረውን ነገር በልቡ ይቀበለው ዘንድ የሚመክሩበት።

ዝማሬንም አደረጉ ለእግዚአብሔር ምስጋና። ስለርሱም የዳዊትን መዝሙርት ወሰዱ አዲስ ቅኔንም አደረጉ።

ስለ ምሥጢራት።

ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ፪ ምሥጢራት ሰጠ አንድነት የሚጸናባቸው በርሱና በርሳቸው መኻከል እርስ ርሳቸውም በመኻከላቸው። ጥምቀትን አደረገ ወደዚች አንድነት ለመግባት ምልክት ይሆን ዘንድ። የጌታውንም እራት ቍርባን የሚሉት ይህችን አንድነት ለማጽናት ምልክት ይሆን ዘንድ፡

ወደ ጥምቀትም የመጡ ሰዎች ሳይጠመቁ አያሌ ወራት ሊቈዩ ነበሩ ለመፈተን ትምህርትንም ለመቀበል። እርሳቸውም ከቴኹሜኖች ተባሉ ማለት የሚሰሙ ሰዎች። እርሳቸውም የእግዚብሔርን ነገር የሃይማኖትም ትምርት ለመስማት ብቻ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ ወደ ቍርናብ አልተዋቸውም።

በስክንድርያም ሰዎችን አሳደጉ ከቴኹሜኖችን ለማስተማር። እርሳቸውም ከቴኼቶች ተባሉ።

በዚያ ዘመንም ስምቦሎን የሚሉትን ነገር አደረጉ የሃይማኖት ማስታወቅ ማለት የሚሆን። እሱም ከቴኹሜኖችን ለመፍተን ነበረ ሳይጠመቁ እሱን ሊረዱ በግልጽም ሊያስታውቁት ነበሩ በርሱ ይገለጽ ዘንድ እርሳቸው የኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ትምርት እንደ ተከተሉ ከመናፍቃንም ሊለዩበት። አንድ ስምቦሎን የሐዋርያት ስምቦሎን ተባለ እንዴህ የሚል።

«እኔ አምናለሁ ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር

«አብ የሰማይና እይምድር ፈጣሪ።

«ባንድ ልጁም በየሱስ ክርስቶስ በጌታችን። የተ

«ረገዘ በመንፈስ ቅዱስ። የተወለደም ከማርያም ድ

«ንግል። መከራም የተቀበለ በጲላጦስ በጴንጤናዊ

«ዘመን። የተሰቀለም። የሞተም። ወደ ሢኦልም የ

«ወረደ። በሶስተኛም ቀን ከሙታን የተነሣ። ወደ

«ሰማይም የወጣ። ሁሉንም ወደ ሚችል ወደ እግ

«ዚአብሔር አብ ወደ ቀኙ የተቀመጠ። ከዚያም የ

«ሚመለስ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ።

«አምናለሁም በመንፈስ ቅዱስ። ባንዲት ቅድስትና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን። በቅዱሳንም አንድነት። በኃጢአትም ስርየት። በሥጋም ትንሣኤ።

«በዘላለምም ሕይወት።»

ይህነን ስምቦሎን ከቴኹሜኖች ተቀበሉ። እርሱንም በልባቸው ሊይዙት በጥምቀታቸውም ጊዜ በግልጽ ሊያስታውቁት ነበሩ። በግልጽም የሰይጣንን ያለምንም የሥጋውንም ስራ ሁሉን ሊክዱ እግዚአብሔርንም ለማገልገል ተስፋ ሊያስደርጉ ነበሩ።

በመጀመርያም ሰው ሁሉ እንዴህ ተጠመቀ የገላው ሁላንትና እንደ ወረደ በውኃ ታች ድውያን ግን በመርጫት ተጠመቁ። በጥምቀትም ጊዜ የተባለ ነገር በስፍራ ሁሉ አንድ አልነበረም። ባንድ ስፍራም ቀሳውስት እንዲያው በየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ አጠመቁ። በሌላ ስፍራም በአብና በልጅ በመንፈስ ቅዱስም ስም። ዳሩ ቃሉ ልዩ ሲሆን መንፈስ አንድ ነበረ።

በዚህ ዘመንም ክርክር ሆነ ስለ ሕፃናት ጥምቀት። ኢሬኔዎስም ይላል። ክርስቶስ መጣ ሰውን ሁሉን በሰውነቱ ያድን ዘንድ። ሁሉም በርሱ ሁለተኛ ይወለዱ ዘንድ ለእግዚአብሔር። ሕፃናትንም ዐሽከሮችንም ብላቴኖችንም ጕልማሶችንም ሽማግሎችንም። ስለዚህም በዕድሜ ሁሉ አለፈ። እርሱም ለሕፃናት ሕፃን ሆነ ሕፃናትን ይቀድስ ዘንድ። ላሽከሮችም ዐሽከር ሆነ ዐሽከሮችን ይቀድስ ዘንድ። ለሁሉም ምሳሌ ሆነ ሁላቸውንም ለእግዚአብሔር ቀደሳቸው። ስለዚህም ይገባል ሕፃናትን ወደ ክርስቶስ አንድነት እናቀርባቸው ዘንድ። ተርቱልያኑስ ግን የሕፃናትን ጥምቀት ሊከለክል ፈለገ። ክርስቶስ አላዘዘውምና ሕፃናትም ካልተማሩ አያምኑም ስያምኑም ጥምቀታቸው አይገባቸውም ብልዋል።

ዳሩ ግን የሕፃናት ጥምቀት አሸነፈች። በከርታጎ በተሰበሰበች ሲኖዶስ ባመት ፪፶፪ ፷፯። ኤጲስቆጶሳት ባንድ ሁነው የሕፃናት ጥምቀት ከሁሉ የተቀበለች ሆነች። አንድ ኤጲስቆጶስ ፈዴስ የሚሉት ጠየቃቸው። ምንድር ይገባል ሕፃናት ቶሎ ማጥመቅ በመወለዳቸው ጊዜ ወይስ ፰ ቀን መቈየት በብሉይ ሥርዓት እንደ ነበረ። ሲኖዶስም መለሱለት በቂጵርያኑስ አፍ እንዴህ ሲሉ። ሕፃናት በኃጢአት ተወልደዋልና ወደ ክርስቶስ ቶሎ አምትዋቸው በጥምቀት አትቍዩም እርሱ ቶሎ ያድናቸው ዘንድ።

ለሚጠመቁም ሕፃናት ዋሶችን አደረጉ ተስፋ ያስደረጉ ሕፃናት ይጠብቁ ዘንድ ባደጉም ጊዜ በትምርትና በማሳደግ ወደ ክርስቶስ ይወስድዋቸው ዘንድ።

ሕፃናትም በተጠመቁ ጊዜ ለመንፈሳዊት ክህነታቸው በሜሮም ተቀቡ። ቄስም እጁን ጫነባቸው ሲጸልይ እግዚአብሔር መንፈሱን ለሕፃን እንዲሰድ እንዴህም ጥምቀት ጸንታ ተቈጠረች። እንዲህ በመጀመርያ ሆነ። በኋላ ግን ኤጲስቆጶሳት ብቻቸው እጅ በመጫን መንፈስ ቅዱስን መስጠት እንዲችሉ ባስተማሩ ጊዜ ቄስ አጠመቀ ብቻ ለኤጲስቆጶስ ግን የጅ መጫን ቀረ።

ሕፃንም ከተጠመቀ በኋላ ወተትና ማር ተቀበለ ለምሳሌ እርሱ ሲያምን የሰማያዊ ከናዐን ወራሽ እንደ ሆነ ወተትና ማር የሚፈስበት ማለት የወንጌል ደህንነት ሁሉ ወደ ሚገኝበት። በኋላም የሰላምን ሳም ተቀበለ።

ሌላ ክርክርም ተነሣ በዚህ ዘመን ስለ መናፍቃን ጥምቀት የሚጠቅም እንደሆን ወይስ አይደለም። በታናሽ እስያም እጅግ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ እንዲህ ያሉ አይጠቅምም ለመናፍቃን አንድነት የላቸውምና ከኦርቶዶክሳውያን ጋራ ከርሳቸውም የተጠመቀ ሁለተኛ ጊዜ ይጠመቅ ዘንድ ይፈለጋል። የሮም አብያተ ክርስቲያናት ግን አሉ። በክርስቶስ በሥላሴም ስም የተጠመቁ ሁሉ ጥምቀታቸው ደህና ነው። የእግዚአብሔር ስም ነውና ጥምቀትን የሚቀድስ የመናፍቃንም ክፋት አይጐዳውም። ይህ ነገር በ፪ ሲኖዶሶች በኢቆኒዩምና በሲነዳ ጸና።

ተርቱልያኑስ ግን ስለዚህ ነገር ጻፈ የሮምያም ሥርዓት አልተቀበለም የመናፍቃንን ጥምቀት ጥምቀት ሁኖ ሳይቈጥር። በአፍሪቃም በከርታጎ ሲኖዶስ ተሰበሰበች ፸ ኤጲስቆጶሳትም በራሳቸው አግሪጲኑስ ኤጲስቆጶስ የመናፍቃንን ጥምቀት አልተቀበሉም። በዚህም የሮም ኤጲስቆጶስ እስጢፋኖስ ባመት ፪፶፫ ተቈጥቶ የታናሽ እስያ የቀጳዶቂያም። የገላትያም የቂልቂያም ኤጲስቆጶሳት ሁሉ ገዘታቸው። በከርታገም ባመት ፪፶፭ ፪ ሲኖዶስ ሆኑ ባንድም ፲፰ ባንድም ፸፩ ኤጲስቆጶሳት ተሰበሰቡ በቂጵርያኑስ በታች እርሳቸውም ሁሉ የተርቱልያኑስ ነገር አጸኑ የመናፍቃን ጥምቀት አይጠቅምም ብለው መድገምም ይፈልጋል። ቂጵርያኑስም እስጢፋኖስን እጅግ ገሠጸ። እስጢፋኖስም በትዕቢቱ አንድነት ፈንታ ከከርታጎ ጋራ የነበረች። ቂጵርያኑስ ግን ደግሞ ሲኖዶስን ፹፯ ኤጲስቆጶሳትም የነበሩበት ሰብሠበ በርሳቸውም የመጀመርያውን ነገሩን አጸና። ወደ ፊርሚልያኖስም ጻፈ እርሱም ከርሱ ጋራ አንድ ሆነ። ዲዮናስዮስ ግን የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ እለዚህን ፪ ወገን ሊያስታርቅ ወደደ ስለዚህም እስጢፋኖስን ለመነ ፍቅርና አንድነት ያድርግ ዘንድ ካብያተ ክርስቲያናት ጋራ። ዳሩ መከራና ስደት ተመለሱላቸው እንዴህም ክርክር ቀረ።

ስለ ጌታ እራት ስለ ቍርባን። ስለ ፍቅር

እራትም።

በዚህ ዘመን እሌህ ፪ እራቶች ባንድ ነበሩ። የጌታ እራት ቍርባንም የተባለ እርሱም የክርስቶስ ሥጋና ደም አንድነት ምሳሌ ነበረ የክርስቶስም ብልቶች እርስ በርሳቸው። ይህነን ባንድ ከተቀበሉ በኋላ እርሳቸው ባንድ ኑረው የፍቅርን እራት ‹አጋጴ› የሚሉትን በሉ የወንድማችን ፍቅር እርስ በርሳቸው ሊያጸኑ። ያጋጴ ሥርዓት ግን ቶሎ ጠፋ ብዙ ሰዎች ከንቱ አድርገውታልና። ስለ ፍቅርም የተሰራ እርሳቸው ለመብላትና ለመጠጥ ብቻ ቈጠሩት።

የጌታችን እራት በዚህ ዘመን የምስጋና እራት ነበረ ጳውሎስም ኤውኻሪስቲያ እንዳለው። ቄስ እንጅራና የወይን ጸጅ በሳድቃ ዘንድ ሲያንሣ እግዚአብሔርን በጉባኤ ስም አመሰገነ ስለ ፍጥረቱ ሁሉ። እርሱም የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ ሁኖ ልጁን ስለ ሰው ደህንነት እንደ ለወጠ። ምእመናንም ሁሉ ኢያንዳንዱ ባለቤት እንጅራና ጸጅ አመጡ እንደ መስጠታቸው ለእግዚአብሔር ጉባኤ። ስለዚህም ቍርባን ተባለ ማለቱ መስጠት። ይህነንም ለእግዚአብሔር እንደ አቀረቡ ከስምጋና ጋራ እንዴህ የሚያምን ሁሉ ሁለንተናውን ለእግዚአብሔር አቀረበ እንደ ተቀደሰች መሥዋዕት የእጊዛብሄር ካህን ሁኖ ስለዚህም ቍርባን ተባለ። በኋላ ግን ከዚህ ስም ስሕተት ተወለደ የሮም ቀሳውስት እንዴህ ሲሉ። እኛ በቍርባን ጊዜ ወትሮ የተሰቀለውን የሞተውን ክርስቶስ እናቀርባለን።

በቍርባን ጊዜ የወሰዱት እንጅራ የወትሮ እንጅራ ነበረ እርሱንም ቀደሱት። ካይሁድ ወገን ግን የወጡ ክርስቲያናት ያይሁድንም ሥርዓት በቍርባን የጠበቁ ከፋሲካም ጋራ ብቻ የቈረቡ ሌላ እንጅራ አልወሰዱም ያልመጸጸውን እንጅ።

በመጀመርያም ዕለት ዕለት አቈረቡ በኋላም በየእሁድ በየእሁድ እግዚአብሔርን በግልጥ ባመለኩ ጊዜ። ዲያቆናትም አገልግለው ለተሰበሰቡ ሁሉ እንጅራና ጸጅ አቅረቡ። በኋላም ከተረፈ ከተቀደሰ እንጅራና ጸጅ ለንግዶችና ለድውያን ለሥሮችም ወሰዱት ወደ ጉባኤ መምጣት ያልቻላቸው። ባያሌ አብያተ ክርስቲያናት ግን እንዴህ አደረጉ ዕለት ዕለት ቍርባንን ይበሉ ዘንድ ዕለት ዕለት ጉባኤ ባልሆነ ጊዜ። በየእሁድ ጉባኤ ከተፈታ በኋላ ሰው ሁሉ ከተቀደሰው እንጅራ ክፍሉን ወደ ቤቱ ወሰደ ከርሱ ጋራ ከርሱም ዕለት ዕለት ከጸሎትና ከምስጋና ጋራ በላ። እንዴሁም አሉ ተርቱልያኑስና ቂጵርያኑስ። እንጅራችነን የሚበቃነን ስጠነ ዛሬ ስንጸልይ ይህ ማለቱ ነው ስለ ቍርባን እንድንጸልይ። ከዚህም በሮም ቤተ ክርስቲያን ከዚያ ወዲያ ያ ስሕተት ሆነ ቍርባንን እንዲቈርጡ ቄስም ላይደል ሰው ሁሉ እንጅራ ብቻ እንዲሰጡ እስከ ዛሬ ድረስ።

በሙታንም ምክንያት ስለ ሆነ ልቅሶ።

በሞት የክርቲያን ሃይማኖት በዚህ ዘመን ተገለጸ ካረማውያንም አለመስተስፋት ተለየ። እንዲህም ይላል ቂፕርያኑስ። እግዚአብሔር ካለ ጸርቶ ከኛ ዘንድ ስለ ወሰዳቸው ሐዘን አይገባነ። እኛ አውቀናልና እርሳቸው እንዳልጠፉ ቀደሙነ እንጅ። ከኛም ተሰናበቱ እኛ እንከተላቸው ዘንድ። ከእኛ ተለይተው እንደ ሰረሩ ወደርሳቸው መናፈቅ ይገባናል ማልቀስ ግን አይገባነም። አልቅሰንም ጥቁር ልብስ ስለ ሞታቸው እንድንለብስ አይገባነም። እርሻቸው አሁን በእግዚአብሔር ዘንድ የምስጋናውን ልብሱነ ስለርሳቸው በእግዚአብሔር ዘንድ በሕይወት እንዳሉ የሚላቸው እንድናለቅስ ስለ ጠፉ ሰዎች እንዲያለቅሱ። በቃልም ለምናስታውቀው ሃይማኖት በልባችን መመስከር እናጸናው ዘንድ ይገባናል። እኛ በተስፋ የምንኖር ክርስቶስም ስለኛ መከራ እንደ ተቀበለ እንደ ተነሣም የማንምን በክርስቶስም የምኖር በርሱም ምክንያት በርሱም ሁነን የምነሣ ምነው እኛ እምቢን እንላለን ከዚህ ዓለም ከመሰናበት ወይስ ስለ ወገኖቻችን የተሰናበቱ እንደ ጠፉ እናለቅሳለን ክርስቶስ እርሱም ጌታችን ና አምላካችን ሲያዝነ ሲልንም። እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ። በኔ የሚያምን ቢሞት ይሐይዋል። የሚሐይውም የሚያምንብኝም ከቶ አይሞትም። ምነው እኛ አንቸኰልም የሰማዩን አገራችነን ልናይ ካባቶቻችንም ጋራ ልንገናኝ። ከዚያ ከተወደዱ ሰዎች ታላቅ ቍጥር ይጠብቁናል። የርሳቸው እይዘላለም ደህንነታቸውን ያገኙ ስለኛ ደህንነትም ብቻ ገና የሚያስቡ። ታላቅ ደስታ ሆይ ለርሳችው የዘላለም ደህንነታቸውን ያገኙ ስለኛ ደህነንትም ብቻ ገና የሚያስቡ። ታልቅ ደስታ ሆይ ለርሳቸውና ለኛ እርሳቸውን ለማየት ከርሳቸው ጋራ ለመገናኘት ስንደርስ።

ልባቸውም እንዲህ ሁኖ በየቤተ ክርስቲያን በመት አንድ ቀን አደረጉ በሃይምኖት ስለ ሞቱ ሁሉ በሞቱ ቀን። በዚያ ቀንም የሞተው ዘመዶችና ወዳጆች ቍርባን አደረጉ ከርሱ ጋራ የነበረችላቸውን አንድነት ያጸኑ ዘንድ የሞተውንም ገና እንደሚኖር የጉባኤም ብልት እንደሚሆን ቍጥረውት የርሱን ፈንታ ወደ ቍርባን አመጡ። ቄስም ለሞተው ዕረፍት ለመነ። በዚህም ሥርዓት በጎና ክፉ ነገር ባንድ በደለቁ እግዚአብሔር ስላልገለሰ ነገር ሲቈርቡ ሲጸልዩም።

ይህም ከሌሎች ይልቅ ለሰማዕቶች ደረሰ ደማቸው ስለ ሃይማኖት የፈሰሰ። እርሳቸውም ከሌሎች ይልቅ ተመሰገኑ። የርሳቸውም የሞቱበት ቀን እንደ ልደታቸው ቀን ተቈጠረ ለዘላለም ድህንነት ተወልደዋልና ብለው። በዚያ ቀንም ያ ሰማዕት ከርስዋ ዘንድ የነበረ ቤተ ክርስቲያን ተሰበሰበች ቄስም የሰማዕትን ታሪክ አወጣ ሃይማኖቱን እንደ አስታወቀ መከራውንም እንደ ተቀበለ እንደ ሞተም። ከዚያ ወዲያም ቍርባንን አደረጉ የርሱን አንድነት ያጸኑት ዘንድ።

አራተኛ ምዕራፍ።

የክርስቲያን ትምርት ታሪክ

የክርክርም ታሪክ

በዚህ ዘመን ፡

፩ ስለ መናፈቃን።

ስለ ኤብዮናውያንና ስለ ናዝራውያን በፊት ተናገርነ። አሁንም

1. ስለ ግኖስቲኮች

እንናገራለን።

ግኖስቲኮችም የውቀት ሰዎች ማለት ነው። እርሳቸውም እንዴህ ተባሉ በሃይማኖት ብቻ ስልጸገቡምና ሃይማኖትንም ናቁ ዕውቀትንም ፈለጉ። ዕውቀትንም እግዚአብሔር ያልገለጸውን። እርሳቸውም በሐዋርያ ዘመን ፈጽመው ተነሡ ሐዋርያትም በመጻሕፍታቸው ከርሳቸው ጋራ ተጋደሉ። ጳውሎስም ብዙ ጊዜ ስለርሳቸው ይናገራል ደግሞም በመልእክቱ ወደ ቆሎሳይስ ም ፪ ቍ ፰ ፲፰። እርሳቸውም ያረማውያንና ያይሁድን ያሰተኛ ፍልስፍና ከክርስቲያን ትምርት ጋራ ደበለቁ እንዴህም የውነት መንገድ ጠፋባቸው።

እርሳቸውም እንዴህ ሲሉ ጠየቁ። እንዴት ይስማማል የሚጨርስና የማይጨርስ ነገር። እንዴትም ሆነ የፍጥረት መጀመርያ። እንዴትም ይችላል እግዚአብሔር እርሱ መንፈስ የሚሆን ፈጣሪ ይሆን ዘንድ ከርሱ ጋራ አንድነት ለሌለው ለሥጋዊ ዓለም። እግዚአብሔርም ፍጹም ቢሆን ከወዴት ይመጣል በዚህ ዓለም ያለ ጕድል ሁሉ። ቅዱስ አምላክም የሰው ፈጣሪ ቢሆን ከወዴት ይመጣል ክፉ። እንዴትም ተለዩ የሰዎች ጠባያት። ለዚህ መጠየቅም ምላሽን ፈለጉ። ከዚህም በጥቂት ነገር ስለ ግናስቲኮች ወገኖች እንናገራለን።

1. ስለ ኬሪንቶስ ወገን።

ኬሪንቶስ በኤፌሳን ተቀመጠ ዮሐንስ ሐዋርያ ከዚያ ደግሞ ሲቀመጥ። የርሱም ትምርት እንዴህ ነበረ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ብዙ መላእክት በብዙ ወገንም ወጡ ታላቆችና ታናሾች። በታናሾች መላእክትም በራሳቸው አንድ አለእቃ ሆነ በርሳቸውም ዓለም ተፈጠረ የሙሴ ሕግም ተሰጠ። ከሪንቶስም በየሱስ በሰው በክርስቶስም መኻከል ለየ። የሱስም ሰው ሁኖ እንደ ሰው ሁሉ ከዮሴፍና ከማርያም ተወለደ። ስለ ጽድቁ ግን ስለ ጥበቡም ክርስቶስ ያለም ማደን ይሆን ዘንድ ተመረጸ። በተጠመቀም ጊዜ ከዮሐንስ መጥመቅ ሰማይ ተከፈተ የእግዚአብሔር ቃልም በርግብ ምሳሌ ወረደ አደረበትም። የእግዚአብሔር ቃልም ከመናፍስት ሁሉ የሚበልጥ መንፈስ ሁኖ የሱስ በርሱ በሁላቸው ላይ ተሾመ ብሎ። የመስቀል ትምርት ለኬሪንቶስ ስንፍና ነበረ እንዴህ ሲል። የሱስ በታላቅነቱ ዓለምን አዳነ በመዋረዱም አይደለም። የሱስም ሳይሰቃል የእግዚአብሔር ቃል ከርሱ ተለየ ብልዋልና። እርሱም አስተማረ ክርስቶስ ሊመጣ ጊዜ እንዳለው ፲፻ አመት በምድር ላይ ይገዛ ዘንድ። ይህም በሰባተኛ ሽህ አመት ካለም ፍትረት በኋላ ይሆናል አለ። እርሱ አስተምርዋልና እንዴህ ሲል። ያለም ፍጥረት ምሳሌ ነው ላለም ታሪክ። ዓለም በ፯ ቀን ተፈጥርዋልና በሰባተኛውም ቀን የሰንበት የረፍትም ቀን ነበረ እንዴህም ዓለም ፯ ሽህ አመት ሊኖር ነው ሰባተኛውም ሽህ አመት የሰንበትና የረፍት ዘመን ይሆናል ብልዋል።

2. ስለ ባሲሊዴስ ወገን።

ባሲሊዴስ ፻፶ አመት የሚያህል ከልደት በኋላ በምስርና በሶርያ ተቀመጠ ከልጁ ከኢሲዶሮስ ጋራ። ትምህርቱም እንዲህ ነበረ። እንዴህ አለ።

እግዚአብሔር ሳይገለጽ በኃይሎቹ ተዘረጋ እርሳቸውም ብዙ ናቸው በ፻፯ የተከፈሉ። በሁሉ ላይ እለዚህ ፯ ናቸው። መንፈስ። ቃልም። ማሰብም። ጥበብም። ኃይልም። ጽድቅም። ሰላምም። እሌህ ፯ እርሳቸውም ከወጡ ከምንጫቸው ጋራ መጀመርያ ኦግዶዋስ (ማለት ስምንት) ናቸው። ይህችም ኦግዶዋስ የባሕሪ ሁሉ ሥር ናት ሁሉ ከርስዋ ወጥትዋልና። ከዚችም ከመጀመርያዪቱ ከታላቂቱም ኦግዶዋስ እጅግ ታናሾች ኦግዶዋሶች ወጡ ሁላቸውም አንድ መሳሌል ናቸው ፫፷፭ ማዕረጋት ያለበት የእግዚአብሔር ወደ ዓለም እስኪደርስ ድረስ። ማዕርግም ሁሉ ኢያንዳንዱ ፩ ኦግዶዋስ ነው። ሁሉም ባንድ አብረክሰስ ተባለ በዮናኒ ፊደላት ቢቈጠር ፫፷፭ የሚሆን። ይህም የብርሃን መንግሥት ተባለ። በርስዋም ፊት ለፊት የጨለማ መንግሥት ነበረች ሂሌ የተባለች ማለት ሕይወት የሌለበት ባሕሪ። ከብርሃን መንግሥትም አያሌ ከኦግዶዋሶች ወድቀው ከሂሌ ጋራ ተደበለቁ። እብዚህም መደባለቅ ያለም ፍጥረት ሆነ በወደቁም መላእክት ያለም ፈጣሪ ሆነ። እርሱ ካምላክ በታች ሁኖ አምላክም በርሱ ላይ ግዝቶ እርሱ ዓለምን ፈጠረ በእግዚአብሔርም ጥበብ ሕይወት ሁሉ በሂሌ ታሥሮ ስለ ኃጢአቱ መከራ ይቀበል ዘንድ ጊዜ አለው በጥቂት እስኪነሣ ድረስ። የደንጊያ ሕይወት የተቈጥረጠለት ዘመን በደንጊያ ትኖራለች አርነት ወጥታ ወደ ተክል እስክትገባ ድረስ። በተክልም ዘመንዋን ከተቀመጠች በኋላ ወደ እንስሳ ትፈልሳለች ከታንሽ እንስሳም ወደ ታላቁ ወደ ሰው እስክትደርስ ድረስ። ያም የወደቁት መላእክት አለቃ አርኾን ተባለ ማለቱ አለቃ። እርሱም የእግዚአብሔርን እንገር አያውቅም ሳያውቀው ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይፈስማል። ያይሁድ ሕዝብም ይህነን አርኾን እግዚአብሔር ሁኖ አሰቡት። በመኻከላቸው የነበሩ መንፈሳውያን ግን እርሱን አወቁት።

የባሲሊዴስም ትምርት ስለ መድኃኒት እንዴህ ብሎ ነበረ። እግዚአብሔር ልዑል መንፈሳውያንን ሰዎች ሊያድናቸው በፈቃደ ጊዜ በመጀመርያው ኦግዶዋስ በራሱ ያለውን መንፈሱን ላከ ይህም ከሰው ከየሱስ ጋራ ተዋሀደ የሱስ በዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ። አሁንም አርኾን የሱስን አይቶ መንፈስ እንዳደረበት ወደ ዕውቀት ደረሰ ለእዚአብሔር ልዑልም ተገዛ። ባለምም ያሉትን ፪ ወገን የሂሌ ወገንና የመንፈስ ወግን ለየ። የመንፈስንም ወገኖች ወደ ብርሃን ይመጡ ዘንድ አልከለከላቸውም። ለባሲለዴስም ለርሱ ደግሞ የመስቀል ቃል ስንፍና ነበረ እንዴህ ብልዋልና። በየሱስ ያድር የነበረ መንፈስ መከራ በቀረበ ጊዜ ራቀ የሱስንም ሰው ብቻ ሁኖት ለመከራ አሰናበተው።

ባሲሊዴስም የጳውሎስን ትምርት ሰው በሃይማኖት ብቻ ያለ መግበር ይጸድቃል ሲል ካደ። የሰው ኃጢአት ሁሉ የኃጢአት ደመወዜ በሚሆን በመከራ ይከፈላል ይሻራልም አለ። ሃይማኖትም የእግዚአብሔርን ነገር መመለከትና መቀበል ነው ብልዋል።

ምግባሩ ትምርት ብርቱ ነበረ። መንፈሳዊ ሰው ይጋደል ዘንድ ነበረ ባሕርዩን ሁሉን ሊያነሳ ከኃጢአት ከሂሌ ነገርም ሁሉ። መጋባትንም እንደ ሌሎች ግኖስቲኮች አልናቀም።

3. የዋለንቲኖስ ወገን።

ዋለንቲኖስም በምስር ተወለደ ወደ ሮምም ሔዶ ትምህርቱን ከዚያ አስተማረ። የርሱም ትምህርት የባሲሊዴስን መሰለ አንዳንድ ነገር ብቻ ልዩ ነበረ።

የባሕሪ ሁሉ ምንጭ ዋለንቲኖስ ቢቶስ ብሎ ጸራው ማለቱ ጭርስ የሌለው ጕድጓድ። ከርሱም የወጡትን ኃይሎች አዮኖችን ብሎ ጸራቸው። አዮንም ማለት ዓለም ነው። እርሳቸውም በ፻፪ ተጸመዴ ተባትና እንስት። ሁላቸውም ተወሰኑ። በወሰናቸውም በሥርዓታቸውም ከኖሩ ደህንነት በሰናች። የብርሃንም መንግሥት በዋለንቲኖስ ጵሌሮማ ተባለች ማለቱ ምላት። ከጵሌሮማ አያሌ አዮኖች ወደታች ወደ ሂሌ ወደ ጨለማ መንግሥት ወደቁ ሂሌንም እንዲያው የሞተች ሕይወትና መንቀሳቀስ የሌለበት አሳንቀሱ። ከለዚህም ከወደቁ አዮኖች አንዲት እንስት አዮን ነበረች ሶፊያ ማለት ጥበብ የተባለች። እርስዋም ከሂሌ ጋራ ከመገናኘትዋ ባለም ያለ ሕይወት ሁሉ መጣች። እንዴህም ፫ የጠባያት ወገን ሆኑ። ፩ መንፈሳውያን የጵሌሮማ ወገን። ፪ ነፍሳውያንም የፍጥረት ወገን እንደ ፈቃዳቸው ወደ ላይ ወደ ጵሌሮማ ወይስ ወደ ታች ወደ ሂሌ መሔድ የቻላቸው። ፫ ሥጋውያንም የሂሌ የሰይጣንም ወገን። በዚህ ፍጥረት ላይም አንድ አዮን ተሾመ ያምላክ ያልተፈጸመ ምስሌ እርሱም ዴሚውርጎስ ተባለ ማለት ፈጣሪ በርሱ ዓለም ተፈጥርዋልና። በሂሌ ላይም አንድ ባሕሪ ይገዛል እርሱም ሰይጣን ነው። ይህ ዓለምም የላየኛ ዓለም የጵሌሮማ ምሳሌ ሊሆን ነበረ ነገር ግን ፍጹም አልሆነም። ዴሚውርጎስ ግን ሰውን ሲፈጥር እንደርሱ የሆነውን ነፍስ ሰጠው። ዳሩ ያች ሶፊያ ከሶቴር እርሱም የሚያድን አዮን ከሚሆን የተቀበለችውን መንፈስ ለሰው ሰጠች እንዴህም ሰው በ፫ ጠባያት ሆነ ሥጋዊ በሥጋ ነፍሳዊም በነፍስ መንፈሳዊም በመንፈስ። የሰው ልጆችም ሁሉ የለዚህ ፫ ወገን ናቸው። ሶቴርም መንፈሳውያንና ነፍሳውያን ሰዎች ልያድን ፈቀደ ስለዚህም ሁለግዜ ከዴሚውርጎስ ጋራ ሰራ ዴሚውርጎስ ሳያውቀው። የብሉይ መጻሕፍትንም ሰጠ አያሌ ተርጕም ያለው ስለዚህ ፫ ወገኖች። ዴሚውርጎስም አንድ ክርስቶስን አደረገ ከሰማያዊ ኤተር ባሕሪ ሥጋውን ያደረገለት ምድራዊ እንዳይሆን። ነፍስም ሰጠው ከፍጥረቱ። ዳሩ እርሱ ያልቻለው ሶቴር አደረገ። ክርስቶስ በዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ ሶቴር በርግብ ምሳሌ መጥቶ ከርሱ ጋራ ተዋሀደ። ይህም መዋደድ ነው ሰው የሚድንበት የክርስቶስ ሞትም አይደለም። ለዋለንቲኖስም እንደ ባሲሊዴስ እንደ ኬርንቶስም እንደ ግኖስቲኮችም ሁሉ የመስቀል ትምርት ዕንቅፋት ነበረና። እንዴህ ይላልና ዋለንቲኖስ። ክርስቶስ መከራውን ሳይቀበል ሶቴር ከርሱ ተለይቶ ወደ ጵሌሮማ ተመለሰ። ክርስቶስም ሲሞት ነፍሱ ወደ ዴሚውርጎስ ሔደ ከርሱም ሥልጣንና ሹመትን በስሙ ተቀበለ በዚህ ዓለም ላይ። መንፈሱ ግን ወደ ሶቴር ወጣ በርሱም የሚድኑ መንፈሳውያን ሁሉ ወደዚያ ይከተሉታል።

የዋለንቲኖስ ወገንም ታላቆች መምህራን እለዚህ ናቸው። ሄርክሌዎስ ከስክንድርያ ጵቶልሜዎስም ማርቆስም በርዴሳኔስም።

4. ስለ ኦፊታውያን ማለት የባብ ወገን።

የርሳቸው ትምርት ባንዳንድ ነገር የዋለንቲኖስን ትምርት ይመስላል ዳሩ ከርሱ ይልቅ ከወንጌል ይርቃል። እርሳቸውም ደግሞ በትምህርታችው አሉ ከሕይወት ክፍል እንደ ወደቀ ከጵሌሮማ ወደ ሂሌ። የጵሌሮማም ሶፊያ የገናኘች ከታችኞች አዮኖች ጋራ። ኦፊታውያን ግን ፈጣሪዩን ያልዳባኦት አሉ። እርሱም የጵሌሮማ ጸላት ነው በጸላትነቱም ይኖራል ሶፊያ እስክትሽረው ድረስ። ያልዳባኦት ግን ሳይወድ በግድም ለሶፊያና ለጵሌሮማ ይገዛል። እርሱም ወደ ታች ወደ ሂሌ ባየ ጊዜ ምሳሌው በሂሌ ሆነ እርሱም የባብ መንፈስ። ከያልዳባኦትም ፯ መላእክት ተወለዱ የ፯ ከዋክብት መናፍስት የሚሆኑ። እለዚህም እንደ እንስሳ የሆነውን ሰውን ፈጠሩ ያልደባኦት መንፈሱን እስኪሰጠው ድረስ። ሰውም የያልዳባኦትን መንፈስ ሲቀበል ይህ መንፈስ ከያልዳባኦት ራቀ። በዚህም ሰው ከርሱ በላይ እንደ ሆነ ተቍጥቶ ከለከለው መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ እንዳይበላ። ሶፊያ ግን በባብ መንፈስ ሰውን ላለመታዘዝ አታለለችው የሰውን ዓይንም ከፈተች። እንዴህም በለዚህ ሰዎች ትምህርት የሰው መጀመርያ ኃጢአት ኃጢአት አልሆነም በጎ ስራ እንጅ። መውደቅም አይደለም መነሣት እንጅ። ስለዚህም እሌህ ሰዎች እባባውያን ተባሉ የባብን መንፈስ ስላከበሩ። እንዴህም ትምህርታቸው በመስደብ በክፋትም ባመፃም መላ ወደ ርኵሰትም ሁሉ ወሰዳቸው እለዚያን የባብን ልጆች

5. ስለ በሲሊዴስ አሰተኛ ወገን። በባሲሊዴስ ስም

ከርሱ ጋራ የሚጸላ ትምርት ያስተማሩ።

እርሳቸውም ዴሚውርጎስ የልዑል አምላክ ጸላት እንደ ሆነ ብለው አስተማሩ። መንፈስ ግን የሥጋውን ምሳሌ ብቻ ለበሰ ሰውን ያድን ዘንድ። አይሁድም ይሰቅሉት ዘንድ በወደዱ ጊዜ ሲሞንን ከኪሬኔ በርሱ ፈንታ አሰቀለ እርሱ ግን ወደ ብርሃን መንግሥት ተመለሰ።

እሌህ ሰዎችም ዶቄቶች ተባሉ። ማለት በምሳሌ የሚያምኑ ግብዞች።

6. የሴት ያደም ልጅ ወገን።

እርሳችወም አስተማሩ ሴት የመንፈሳውያን ሁሉ አባት እንደ ሆነ ሶፊያም አስወለዳቸው ባቤል ፈንታ። ሴትም በኋለኛ ዘመን በየሱስ አካል ተወለደ።

7. የቃይል ወገን።

እርሳቸውም የደፈሩ ዘንጎች ነበሩ። በብሉይ መጻሕፍት የእግዚአብሔር ጸላቶች የተባሉ ሁሉ ወዳጆቻቸውን አደረጉ ስለዚህም ቃይልን ላለቃቸው መረጹ። ይሁዳንም አስቆሮታዊን።

8. የሳቱርኒኑስ ወገን።

ሳቱርኒኑስ እንዴህ ብሎ አስተማረ። በብርሃንና በጨለማ መንግሥቶች መኻከል ፯ ታችኞች መላእክት የከዋክብት መናፍስት ናቸው። እርሳቸውም ከጨለማ መንግሥት ጋራ ተጸልተው። ክክልዋን ወሰዱ በርሱም ይህ ዓለም ሆነ እለዚህ ፯ የተከፋፈሉበት። አለቃቸውም ያይሁድ አምላክ ነበረ። ሁለግዜም ከሰይጣንና ከመንግሥት ጋራ ተጻሉ እርሳቸውም የሚሰሩ ሰይጣን ያፈርሳል። ጥቂት ብርሃንም ይወድቅባቸዋል መልክ ያለው በርሱም የብርሃን ምሳሌ አደረጉ። ለርሱም መንፈስ የለውም እግዚአብሔር ከመንፈሱ እስኪሰጠው ድረስ። ይህም የእግዚአብሄር መንፈስ ክፍል ከሂሌ ጋራ ሊጋደል ከርኵሰትም ሁሉ ሊነጻ ነው ዘመኑ እስኪደርስ ድረስ ወደ ብርሃን መንግሥት ይመለስ ዘንድ። የሳቱርኒኑስ መድኃኒን ደግሞ የሥጋ ምሳሌ ብቻ ለበሰ። እርሱና ወገኑም መጋባትን ከለከሉ ብህትናውንም አዘዙ።

9. ስለ ታትያኑስና ስለ እንክራቲቶች ወገን።

ታትያኑስ በአሲርያ የተወለደ በሮም ኖረ ተናጋሪ ሁኖ። ከዚያም ዩስቲኖስ ሰማዕት አስተምሮት ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት ገባ። በዩስቲኖስ ዘመንም ኦርቶዶክሳዊ ሁኖ ተቀመጠ። ዩስቲኖስ ግን ከሞተ በኋላ ግኖስቲኮስ ሆነ። እንዲህ ብሎም አስተማረ።

የሰው ነፍስ ከሂሌ ተፈጠረች ስለዚህ ልትሞት ኖት መንፈስ በክርስቶስ ባይገባት። ታትያኑስም መጋባትን ጸላ እንደ ሰይጣን ስራ። ሰውም የሥጋውን መሻት ይከለክል ዘንድ አዘዘ ስለዚህም እንክራቲቴስ ተባለ ማለቱ የሥጋውን መሻት የሚከለክል በሥጋውም ላይ የሚገዛ።

እንዴህ ዩልዩስ ከስያኑስና ሴቤሩስ ነበረ።

10. ሌሎች ግኖስቲኮች ሕግን የጸሉ። እርሳቸውም

ቃርጶክራቴስ ኤጲፋኒስም የጵሮዲኮስም የኒቆላዎስም

የሲሞንም ያንቲተክቶችም ወገኖች።

እሌህም ሁሉ ሕግንና ሥርዓትን ጸሉ። የክርስቲያንም አርነት ለኃጢአት ለማገልገል ሊሰሩ ነበሩ።

11. ስለ መርቀዮንና ስለ ወገኑ።

መርቂዮን ከቀሩ ግኖስቲኮች ሁሉ ተሻለ። እርሱም በውቀቱ የሳተ ከልቡ ይልቅ ይመስላል። አባቱም ኤጲስቆጶስ ነበረ በሲኖጴ በጶንጦስ በ፻፶ አመት የሚያህል ከልደት በኋላ። መርቂዮንም በመጀመሪያ ኦርቶዶክሳዊ ነበረ። ግን አንዳንድ ነገር በቤተ ክርስቲያን ትምርት አገኘ ያልተገጠመላት። እርሱም ሌላ ትምርት አወጣ ከቤተ ክርስቲያንም ተገዘተ። የትምርቱ ታላቅ ነገር ይህ ነበረ።

፪ ነገር አለ ከዘላለም ለዘላለም በመኻከላቸው ጸላትነት ያለባቸው። እግዚአብሔር ልዑልና መንግሥቱ ባንድ ወገን ሂሌም በሁለተኛ ወገን። በሁለታቸውም መኻከል ዴሚውርጎስ ይኖራል እርሱም ያለም ፈጣሪ ያይሁድም አምላክ። የሂሌም አለቃ ሰይጣን ነው። ዴሚውርጎስም ከሂሌና ከሰይጣን ጋራ ተጋደለ ድልም አልነሣም። እግዚአብሔር ልዑል ግን የሰውን ሥጋ ለብሶ በሥጋውም ሰውን አዳነ። የሱስም መከራውን በመቀበል በርሱ በውነት የሚያምኑበትን ያድናል። መከራው ግን በማየት ብቻ ነበረ በውነት መከራ አልተቀበለም።

መርቂዮንም የብሉይ ሥርዓት መጻሕፍትን አላስተዋላቸውምና የዴሚውርጎስ ስራ ናቸው አለ። ከሐዋርያትም ጳውሎስን ብቻ ተቀበለ። የርሱም ምግባር ብርቱ ነበረ ከዓለም ነገር ሁሉ ሰው ሊሸሽ ፈለገ በፍጥረም እንዳይረክስ።

በመርቂዮን ወገንም መምህራን ማርቆስ ሉቃስም አጴሌስም ከመርቂዮን ትምርት እጅግ አልራቁም።

\*\*\*

II. ስለ መርቂዮንና ስለ ወገኑ።

መርቂዮን ከቀሩ ግኖስቲኮች ሁሉ ተሻለ። እርሱም በውቀቱ የሳተ ከልቡ ይልቅ ይመስላል። አባቱም ኤጲስቆጶስ ነበረ በሲኖጴ በጶንጦስ በ፻፶ አመት የሚያህል ከልደት በኋላ። መርቂዮንም በመጀመርያ ኦርቶዶክሳዊ ነበረ። ነገር ግን አንዳንድ ነገር በቤተ ክርስቲያን ትምርት አገኘ ያልተገጠመላት። እርሱም ሌላ ትምርት አወጣ ከቤተ ክርስቲያንም ተገዘተ። የትምርት ታላቅ ነገር ይህ ነበረ።

፪ ነገር አለ ከዘላለም ለዘላለም በመኻከላቸው ጸላትነት ያለባቸው። እግዚአብሔር ለልዑልና መንግሥቱ ባንድ ወገን ሂሌም በሁለተኛ ወገን። በሁለታቸውም መኻከል ዴሚውርጎስ ይኖራል እርሱም ያለም ፈጣሪ ያይሁድም አምላክ። የሂሌም አለቃ ሰይጣን ነው። ዴሚውርጎስም ከሂሌና ከሰይጣን ጋራ ተጋደለ ድልም አልነሣም። እግዚአብሔር ልዑል ግን የሰውን ሥጋ ለብሶ በሥጋውም ሰውን አዳነ። እይሱስም መከራውን በመቀበል በርሱ በውነት የሚያምኑበትን ያድናል። መከራውን ግን በማየት ብቻ ነበረ በውነት መከራ አልተቀበለም።

መርቂዮንም የብሉይ ሥርዓት መጻሕፍትን አላስተዋላቸውምና የዴሚውርጎስ ስራ ናቸው አለ። ከሐዋርያትም ጳውሎስን ብቻ ተቀበለ። የርሱም ምግባር ብርቱ ነበረ ከዓለም ነገር ሁሉ ሰው ሊሸሽ ፈለገ በፍጥረትም እንዳይረክስ።

የመርቀዮን ወገንም መምህራን ማርቆስ ሉቃስም አጴሌስም ከመርቂዮን ትምርት እጅግ አልራቁም።

\*\*\*

II. ስለ ማኑ ስለ ማኒኼዮችም።

ማኒም አንድ መናፍቅ ነበረ ባመት ፪፻፸ በፋርስ መንግሥት የተነሣ የክርቲያንን ሃይማኖት ከፋርስ ሃይማኖት ጋራ መደብለቅ የፈለገ እንዴሁም ትምርቱን ሰራ የግኖስቲኮችን ትምህርት የመሰለች። ክርስቲያንም ሊቀበሉት ብሎ እርሱ ያ ጰራቅሊጦስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ተስፋ ስላስደረገላቸው የክርስቶስም ሐዋርያ እኔ ነኝ አለ። እርሱም ብልህና አዋቂ ነበረ መልካምንም አምሳል አደረገ። የፋርስ ንጉሥም ሻጱር በመጀመርያ መልካም ተቀበለው። የፋርስ ካህናት ግን አሳደዱት። እርሱም ወደ ህንድና ወደ ጪን ሸሸ። ሻጵርም በሞተ ጊዜ ማኑ ተመለሰ የሻጵር ልጅም ሆርሙዝ ተቀብለው ባመት ፪፸፪። ከ፪ አመትም በኋላ ቤህረም ነገሠ እርሱም በመጀመርያ በጎ አደረገለት በኋላ ግን ጸላው። የፋርስም ካህናት ሰበሰበ ከማኑ ጋራ ይከራከሩ ዘንድ እርሳቸውም ማኑን መናፈቅ ሁኖ ገለጹት። ባልካደም ጊዜ ገድለውት ቍርበቱን ገፉበት መሉትም ወገኑንም ለማስፈራት በከተማ ደጅ ፊት ሰቀሉት ባመት ፪፸፯።

የርሱም ትምርት የግኖስቲኮች ትምርት ዘመድ ነበረች። እንዴሁም አለ። ፪ ባሕርዮች አሉ የዘላለም እርሳችወም አንድ በጎ ባሕሪ እርሱም እግዚአብሔር። አንድም ክፉ ባሕሪ እርሱም ሰይታን የፋርስ ወገን አህሪማን የሚሉት። እግዚአብሄር አብም የብርሃን ንጉሥ ነው። በጎ ነገርም ሁሉ ከርሱ ዘንድ ይመጣል። ከርሱም ፲፪ አዮኖች ወጡ በጎ ነገር ሁሉ የመላባቸው። የጨለማ ሥልጣናት ግን እርስ በርሳቸው ተጸልተው ፀብ ሲያደርጉ እርስ በርሳቸው ወደ ብርሃን መንግሥት ቀረቡ ጥቂት ብርሃንም ወደቀባቸው። እይዚያን ጊዜም ጥላቸውን ረስተው ወደ ብርሃን መንግሥት ለገቡ ተጋደሉ የብርሃንን ክፍል ይወስዱ ዘንድ። ስለዚህም እግዚአብሔር አንዲት አዮንን እርስዋም የሕይወት እናት የሆነች ከባሕርዩ አስወጣት የብርሃንን መንግሥት ወሰን ትጠብቅ ዘንድ። ከርስዋም መጀመርያ ሰው ተወለደ እርሱም ፭ ጽሩዓንን ጠባያት እሳትን ብርሃንንም አየርንም ውኃውንም መሬትንም ለስቦ ለመጋደል ወጣ። ነገር ግን የቸለማ ሥልጣናት ባሸነፉ ጊዜ እግዚአብሔር ሕያውን መንፈሱን አስወጣ ይረዳው ዘንድ። ያም ወደ ብርሃን መንግሥት መለሰው። ከሰው እቃ ጦር ግን ክፍል ወደቀ የጨለማም ሥልጣናት ከብርሃኑ ክፍልን ወጡ ይህም ከሂሌ ጋራ የተደበለቀች ያለም ነፍስ ሆነች። እርስዋንም ደግሞ ያድን ዘንድ ብሎ ሕያው መንፈስ ሁለግዜ ይሰራል። ያልወደቀውንም ብርሃን ወደ ፀሐይ ወደ ጨረቃም ወደ ከዋክብትም አኖረ ከዚያ የወደቀችን ሕይወት ሁሉ ከሞት ያድን ዘንድ። ይህ ብርሃንም የሰው ልጅ ተባለ ከመጀመርያ ሰው ወጥትዋልና። አሁንም የጨለማ ኃይሎች ብርሃናቸው ሁሉ እንዳይሔድ ብለው የርሳቸውን ብርሃን የፍጥረትን ነፍስ ለቅሙ አለቃቸውም የመጀመርያውን ሰው ምሳሌ አደረገበት። ይህችም ምሳሌ ሰው ሆነች እርሱም አዳም ብርሃንና ጨለማ የሚገናኝበት ታናሽ ዓለምም ያለው። የማኑም ትምርት ስለ ገነት ስለ መጀመርያ ኃጢአትም ኃጢአት እንዳልሆነ ስለ ማዳንም ይህ ሁሉ የግኖስቲኮች ዓለማዊ ጥበባቸው ይመስላ የእግዚአብሔርንም ቃል በታም ይጸላል።

የማኑ ወገንም ሚኒኼዮች የተባሉ ራሳቸውን ክርስቲያን ሲሉ ክርስቲያንን ገሊላውያን አልዋቸው። ማኑም ተነሣ ከርሱ በኋላ ሙሐመድ እንደ ተነሣ ራሱን ጰራቅሊጦስ ብሎ ክርስቲያንንም ሰድቦ መጻሕፍታቸውን እንደ አጠፉ የርሱንም ትምህርት ብቻ እንደ ክርስቶስ እንደ እግዚአብሄርም ትምርት አደረገ የርሱንም ቍርኣን የመሠረት መልእክት አለው።

በማኑም ጉባኤ ፪ ወገን ነበሩ የውሥጡ የሜዳም የተባሉ። የሜዳም የማኑ መጻሕፍት ሊሰሙ ነበሩ ምሥጢራቸውን ግን አልተማሩም የውሥጡ ግን የተመረጹ ነበሩ ፍጹማንም ካህናትም ተባሉ። እርሳቸውም በድንግልና ሊኖሩ ታዘዙ ከፍጥረትም አንዳችን እንዳይበድሉ እንስሳም እንዳይገድሉ አታክልትንም እንዳይሰብሩ። እለዚህም ካህናት ምግባቸውን ከጉባኤ ተቀበሉ። ማኑም ጰራቅሌጦስ ተብልዋልና እንደ ክርስቶስም ፲፪ ሐዋርያት መረጸ። ከሞቱም በኋላ ይህች ሥርዓት ተጠበቀች ወትሮ ፲፪ አለቆች በራሳቸው እንደ ሆኑ በ፲፪ ላይም አንድ የሁሉ አለቃ ሁኖ በማኑ ፈንታ። ከለዚያም ፲፪ በታች ፸፪ ቀሳውስትና ዲያቆናት ወንጌላውያንም የተባሉ ተሾሙላቸው።

\*\*\*

፪። ስለ ክርስቲያን ትምህርት በዚያ

ዘመን።

የሱስ ክርስቶስ የጉባኤውን መድኃኒትና ጌታ ወደ ሰማይ ሲወጣ ለቤተ ክርስቲያን ቃሉን ሰጠ በሐዋርያት አፍ። ይህ ቃልም ባፋቸው ከተሰበከ በኋላ በመንፈስና በኃይል ብዙ ኃጥኣንም በርሱ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሱ በኋላ ይህነን ቃሉን በጽፈት ለምእመናን ሁሉ ለዘመንም ሁሉ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ጠበቀው። አሁንም ሐዋርያት ይህነን ቃል አወቁ የክርስቶም መንፈስ በስብከታቸው ከስሕተት ጠበቃቸው የርሳቸውን ነገር ከእግዚአብሔር ነገር ጋራ እንዳይደበልቁ መንፈስም በርሳቸው ያስጻፈ የሰው ነገር እንዳይሆን የክርስቶስ የሕያውም አምላክ ነገር እንጅ ለዘላለም የሚኖር። ይህ ቃልም ብቻ የክርስቶስን ጽሩ ቃል ነው በሌላም በሰው መጽሐፍ እንደዚህ ጽሩ አይገኝም። ስለዚህም እርሱ የክርስቲያን ሁሉ መሪ ነው በመንገዳቸው ሁሉ ወደ ዘላለም ደህንነት እስኪደርሱ ድረስ። ነገር ግን እንዴት አለ ክርስቶስ። እንዴህ ናት የእግዚአብሔር መንግሥት እንደ ሰው ዘርን የሚጣል በምድር ላይ። ይተኛልም ይነሣልም ሌትም ቀንም ዘሩም ብቻዋን ታወጣለችና በፍሬ። በመጀመርያ ሣዕር። ደግሞስ እሸት። ደግሞስ ስንዴ ትመላለች በሸት ማርቆስ ፬ ፳፮ ፳፯ ፳፰። የክርስቶስ ዕውቀትና ሕይወት በክርስቲያን ሁሉ ልብ በቤተ ክርስቲያንም ማኻከል በድንገት አልተፈጸመምና ሊያድግ ነበረ እንጅ በእግዚአብሔር ኃይል ከኃጢአትና ከስሕተት ጋራ በመጋደል። ስለዚህ እናያለን በመጀመርያ ዘመን የክርስቲያን ዕውቀት በመጀመርያ ብቻ እንደ ነበረች በጣምም እንዳልተለየች ካልነጻ ከሰው ትምህርት። ዳሩ ይህ ሳይቀር የክርስቶስ ቃል አደረባቸው መንፈሱም መራቸው ከብርሃን ወደ ብርሃን። እርሱም በመጋደል። ይህ ከርሳችወም ጋራ ሲከራከሩ ሲጋደሉም እርሳቸው ለራሳቸው የወንጌል ብርሃን ሊፈልጉ ሊማሩም ነበሩ። ይህነንም ሲሹ ከመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ መራቸው እንደ ሃይማኖታቸው መጠን።

የቤተ ክርስቲያንም መምህራን የ፪ ወገን ነበሩ። ያንድ ወገን መምህራን በየውሃት ብቻ መኖር ፈለጉ ሲመረምሩም እጅግ ተጠነቀቁ ሃይማኖት እንዳይጐዳ በውቀት። የሁለተኛ ወገንም መምህራን ሃይማኖት ሳይቀር እጅግ መረመሩ ዕውቀትን ሊያገኙ የክርስቲያንንም ትምህርት ለጥቢባን አረማውያን ሊያበጁ ከጥቢባን ወገን ደግሞ ሰዎችን ለሃይማኖት ያገኙ ዘንድ። የመጀመርያ ወገንም መምህራን በሮም በአሪቃም በታናሽ እስያም ነበሩ እንደ ጶሊቃርስ ከስሚርና። ጳጲያስም ከሄራጶሊስ። ኢሬኔዎስም ተርቱልያኑስም። በርሳቸው መኻከልም የሚበልጥ ኢሬኔዎስ ነው። እርሱም በመጽሐፉ ከግኖስቲኮች ጋራ ሲጋደል እንዴህ ይላል።

ቤተ ክርስቲያን በምድር ሁሉ በመሠረት ትምህርትዋ አንዲት ናት። ሃይማኖትዋም አንዲት ናት። ይህነንም ታምናለች አንድ ልብና አንዲት ነፍስ እንዳላት ታስታውቀውማለች አንድ አፍ ብቻ እንዳላት። ፀሓይም እርሱም የእግዚአብሔር ስራ ባለም ሁሉ አንድ እንዲሆን እንዴህም የውነት ትምህርት ወደ ስፍራ ሁሉ ብርሃኑ ያሳያል ሰውንም ሁሉን ያብራል እውነትን ወደ ማወቅ ይደርሱ ዘንድ የሚወዱትን። ከቤተ ክስቲያንም አለቆች መንገር መልካም የሚያውቅ እንኳ ሌላ ነገር ይችልም አያውቅምም ሌላም ትምህርትን ማስተማር አይችልም ከክርስቶስ እርሱ መምህራችን ከሚሆን ማንም አይበልጥምና። የመንገርም ስጥወታ እይሚያጣ ከተቀበለው ትምህርት አንዳች አያልቅበትም ሃይማኖት ሁሉ አንዲት ናትና። ያም አእምሮ ደህና የሚሆን የእግዚአብሔር በሰው ሥልጣን የሰጠውን ነገር በደስታ ያስባል ወደ ዕውቀቱም ሊደርስ ይጋደላል። ዕለት ዕለትም ተምሮ በርሱ ያድጋል። እርሱ ግን ይህ ነው በግልጽ በቁም ነገርም የተነገረ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰወረ ምሥጢርም አይደለም። ፍቅር የሌለበት ዕውቀት ይነፋልና ፍቅርም ብቻ ይጠቅማል ጳውሎስ እንዳለ።

ከግኖስቲኮች ጸላቶች ግን አያሌ ክርስቲያን ባለቤታቸው ወደ ስሕተት ወደቁ። እርሳቸውም የሞንታኑስ ወገን ናቸው።

ሞንታኑስም አንድ ሰው ነበር ባመት ፻፶ የሚያህል በፍሪጊያ ሁኖ ካረማውያንም ተመልሶ የክርስቲያንን ሃይማኖት የተቀበለ። በሃይማኖትም እጅግ የቃጠለ። ያለምን ነገር ናቀ ለልቡም ዕረፍት የለውምና የሥጋና የመንፈስ ነገር ደበለቀ። እርሱ በሃይማኖትና በፍቅር ሲቃጠል በኃይልም ሲናገር ሰዎች ነበሩ ነቢይ ሁኖ የቈጠሩት። በዚህም ትዕቢቱ ተነሣ እርሱም ከእግዚአብሔር እንደ ተላከ አሰበ ቤተ ክርስቲያንን ያነጻ ዘንድ አዲስ ነገርንም ያወጣ ዘንድ። ከሕማምም የተነሣ በተነበየ ጊዜ እርሱ ከወገኑ ጋራ አሰቡ ይህ ከመንፈስ ቅዱስ እንደ ሆነ። ፪ ሴቶችም የዚህ ወገን ሆኑ እርሳቸውም ጵርስኪላና መክሲሚላ።

የሞንታኑስ ወገንም ትምርት ይህ ነበረ። የእግዚአብሔር መንግሥት ታድጋለች ካለመፈጸምም በጥቂት በጥቂት በማዕርግ ወደ ፍጻሜ ትደርሳለች። የመንግሥተ እግዚአብሔርም ሕፃንነት ባባቶች አለቆች ዘመን ነበረ። ዐሽክርዋም በሕግና በነቢያት ዘመን እይጐብዝም ዕድሜዋ በወንጌል ዘመን ጐልማስዋም በሞንታኑስ ዘመን። በርሱ መንፈስ ቅዱስ ሁለተኛ ጊኤ ፈስዋልና። ሞንታኑስም ጰራቅሌጦስ እንደ ሆነ ብልዋልና። በዚህ ትምርትም እጅግ እውነት ነበረ። መንግሥተ እግዚአብሔር ወደ ውሥጥ ባታድግ ወደ ሜዳም ባትዘረጋ ክፉ ነውና ሃይማኖትም ሕያው አይደለም። ስለዚህም እርሳቸው በጣም መናፍቃን ሁነው አልተቈጠሩም እንደ ተሳቱ ወንድሞች እንጅ። ቤተ ክርስቲያንም በነቢያት ልታድግ ይገባል አሉ። እግዚአብሔርም ነቢያቱ በሞንታኑስ ወገን እንደ ሰጠ በርሳቸውም የመንፈስ ቅዱስ ታላቅ ስጥወታ እንደ መጣ ለክርስቲያን ሁሉ መሰላቸው። እርሳቸውም እጅግ ጾሙ ጾምንም በትእዛዝ በቤተ ክርስቲያን ያበዙ ዘንድ ፈለጉ ሌሎች መምህራንም ስለዚህ ከርሳቸው ጋራ ተከራከሩ ለጊዜ። ነገር ግን በኋላ ሞንታኑስ በዚህ ነገር ተከተሉት በቤተ ክስቲያን። እርሳቸውም እጅግ ወደዱ ለሃይማኖት ለመመስከር ይሞቱ ዘንድ። እርሳቸውም ሰውን ሁሉን ከሁለተኛ መጋባት ከለከሉ ወንድም ወይስ ሴት ሲሞት ሁለተኛውን መጋባት ኃጢአትን አደረጉት። ወንድና ሴት ለዚህ ዓለም ብቻ አልተዋደዱምና ብለው ለዘላለም ሕይወትም እንጅ።

ይች ወገንም በቤተ ክርስቲያን በበዛች ጊዜ አያሌ መምህራን እጅግ ብርቱ ተናገሩባቸው ይገዝትዋቸውም ዘንድ ፈለጉ። ኢሬውኔዎስ ግን አስታረቃቸው ከኤሌውትሮስ ከሮም ኤጲስቆጶስ ካብያተ ክርስቲያናትም ጋራ ጵራክስያስ ከታናሽ እስያ ወደ ሮም እስኪመጣ ድረስ። እርሱም ባጣላቸው ጊዜ ተገዘቱ ለብቻቸውም ኖሩ።

የቤተ ክርስቲያንም መምህራን ሁለተኛ ወገን እርሳቸውም የስክድንርያ መምህራን ሃይማኖት ሳይቀር ዕውቀትን እጅግ ፈለጉ። በስክንድርያም የከቴኼቶች መድረሻ ነበረች መምህራን የክርስቲያንን ትምህርት የተማሩባት እጅግም የመረመሩባት ከቴኼቶች የሚያጠምቁባት መምህራን ሁለጊዜ የበጁ ይሆኑ ዘንድ ላረማውያንና ለመናፍቃን መላሽ ይሰጡ ዘንድ ስለ ወንጌል ትምህርት። የዚችም የከቴኸኢቶች መድረሳ አስተማሮች ጳንቴኖስ ነበረ ክሌሜንቶስም ኦሪጌኔስም። እግዚአብሔር ይችን መድረሳ ሲባርክ ብዙ ብላቴኖች ይማሩ ዘንድ ወደርስዋ መጡ። በቤተ ክርስቲያንም ለማስተማር ነፍሳቸውን ያሰናዱ ዘንድ የወደዱ ወደዚያ መጡ ከዚያም ተማሩ። ሃይማኖትንም በውቀት ማስተማር የርሳቸውን ተግባር ሁንዋልና ባለቤታቸው በዚህ እጅግ ዕውቀትን ፈለጉ።

ክሌሜንቶስም ይላል። ላዋቂ ሃይማኖት ይፈለጋል ለነፍሱ ሕይወት የሥጋ ሕይወትም እስትንፋስን እንድትሻ። ሃይማኖት ግን እንዲያው መምሰል አይደለችም። በልብ የሚሆን የእግዚአብሔርን ነገር መቀበል እንጅ ለርሱም እሺ ማለት በልብ። አለማመንም የሰው መጕደል ነው። በልጅም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ምእመናንም ሕይወትን ያገኙ እንዲሆኑ ምንድር ይተርፍባቸዋል ከዘላለም ሕይወት የሚበልጥ።

ስለ ትምህርትም ዕውቀት ይላል። ትምርትና አካሔድ አንድ ይሆኑ ዘንድ ይገባል። ዛፍ ከፍሬው ይታወቃልና ባባባውና በቅጸሉም አይደለም። ዕውቀትም ከፍሬና ካካሔድ ትመጣለች ከትምህርትና ከበባም አይደለም። የክርስቲያን ዕውቀት ትምርት ብቻ አይደለም ያ ብርሃን እንጅ በነፍስ የሚነሣ ለእግዚብሔር ትእዛዝ ከመታዘዝ ሁሉንም የሚያበራ ለሰውም ነገር ሁሉ የሚያስታውቀው ራሱን ፍጥረትንም የእግዚአብሔርንም አንድነት። ዓይን ለሥጋ እንዴሆን እንዲህም ዕውቀት ለመንፈስ ነው። የውቀት ምንጭም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ብሉይና አዲስ መጽሐፍ ሌላ የለም።

አረማውያንና አይሁድም ሲሉ። የክርስቲያን ወገን ብዙ ናቸውና ዕውቀት ወደ ተገኘበት አይታወቅም ብለው ክሌሚንቶስ እንዴህ አለ። እኛ በሰው ምስክር አናምንም ሰው ይፈርዳልና እኛ ደግመን መፍርድ እንደምንችል። ባይበቃም አሳባችነን እንል ዘንድ ለነገርነው ነገር ምስክር። እንሰጥ ዘንድ ሊፈልጉ ከሰው ምስክር አንሻም። ዳሩ እኛ የነገርነውን ነገር እናጽናልን በእግዚአብሔር ነገር በርሱም ብቻ ጽኑ ይሆናል። በዚህም መጠን መጽሐፍ ቅዱስን የቀመሱት ብቻ ምእመናን ይባላሉ። በርሱ ግን ያደጉ እውነትንም በጣም ያወቁ እርሳችው አዋቆች ሆኑ። ለመጽሐፍ ዕውቀትም የሚያምን ልብ ይፈለጋል። የሚያምንም ልብ የተከፈተውን ዓይን ይመስላል። ያለርሱ አይታወቅምና በመጽሐፍ ቅዱስ የተባለ። ከዚህ ጋራም ሌላ ዕውቀት ይፈልጋል የሰውን ብልሃትና ጥበብ እንድታውቅ ይፈለጋል የሰውን ብልሃትና ጥበብ እንድታውቅ የእግዚአብሔን ነገር ላረማውያንና ለመናፍቃን ታበጀው ዘንድ እንደጠቅምላቸው። ዐዋቂ ክርስቲያንም ያረማውያንን ጥበብ እንዲያውቅ ክሌሜንቶስ ይፈልጋል ያለዚህ አያይምና እግዚአብሔር ባረማውያንም መኻከል እንደ ሰራ አራማውያንን ወንጌልን ለመቀበል ያሰናዳቸው ዘንድ። ያረማውያንም ጥበብ ያለም ጥበብ ሁኖ መንግሥተ ሰማይት አያደርስም አንዳንድ ብልጭልጭተ ግን ከውነት አለበት እግዚአብሔር የጠበቀላቸው በርሱ ምክንያት ይናፈቁ ዘንድ ወደዚያ ፀሓይ በወንጌል ወደሚያበራ ይህነንም ላረማውያን ማሳየት ይገባል።

ይህችም ዕውቀት ከሃይማኖትና ከየውሃት ካልተለየች ባልጐዳች በትሕትናም በኖረች። ነገር ግን ታላቅ መፈተን ነበረ ሃይማኖትንና ዕውቀትን ይለዩ ዘንድ። ይህ ግን ሳይቀር የሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያኑን አለቃ ሳይቀር የሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያኑ አለቃ ለርሳቸው ከውቀት ስጥወታ ታላቅ ክፍልን ሰጠ ለክሌሜንቶስና ለኦሪጌኔስ የወደደውንም በረከት ሰጠበት ለቤተ ክርስቲያን እርሳቸው የተቀበሉትን እውቀት በረቡ ጊዜ።

የክሌሜንቶስንም ትምርት ኦሪጌኔስ ደቀ መዝሙሩ ከርሱ ይልቅ አወጣው። ኦሪጌኔስም አለ። እግዚአብሔር ቃሉ ሰጠ ስለ ሰው ሁሉ። በሃይማኖትም ብቻ ይህነን ቃል የሚቀበል በርሱ ከኃጢአቱ ይነጻል ይድናልም። በዚህም ሃይማኖት ሰው እግዚአብሔርን ቢለምን ቃሉንም ቢመረምር ያችን እውነተኛዪቱን ጥበብ ያገኛል የእግዚአብሔር ነገር የሚታወቅባት። ስለ ሃይማኖትም እንዴህ ይላል። ሃይማኖት የእግዚአብሔርን ነገር ባፋችን ብቻ መቀበል ማለት አይደለም ነገር ግን ሃይማኖት ሕይወት ነው። አይመነበት ነገር ወደ ልባችን ይገባል ልባችነንም ወደርሱ ይለውጣል በበጎ ስራችንም ይገለጻል። ዕውቀት ግን ማየት ነው ከሃይማኖትም እጅግ ይበልጣል ይህነንም ሲል ኦሪጌኔስ ለስሕተት ቀረበ የጳውሎስን ነገር ፪ ቆሮንቶስ ፭ ሲያስተምር። ኦሪጌኔስም የእግዚአብሔርን ቃል እጅግ መረመረ ነገርም ከርሱ አውጥቶ አስተማረ እጅግ መልካም የነበረ። ነገር ይህነን ቃል ሲያወራ ስሕተት አልቀረም መጽሐፍ ቅዱስ በማስተማር። ነገሩ እንዴህ ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ብሉይና አዲስ የርሱም ቃል ሁሉ ፫ ማለት አለው። በዚህም የእግዚአብሔር ቃል የሰውን ባሕሪ ይመስላል። ሰውም በ፫ ክፍል እንዲኖር በመንፈስ ይመስላል። በሥጋም እንዴህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ። አንድ ሥጋዊ ማለት አለው የሚያነበው ሰው ሁሉ ማስተዋል የሚችል እርሱም የጽፈት ማለት። አንድም ነፍሳዊ ማለት አለው ምእመናን ብቻ የሚያውቁ በሃይማኖታቸው ለዚህ ዓለም ሰዎችም የተሰወረ። ሶስተኛም ማለት መንፈሳዊ ነው ላዋቆች ብቻ የሚሆን የሚያስተውሉትም ብፁዓን ናቸው። በዚህም በኦሪጌኔስ ትምርት ደግሞ እውነትና ስሕተት ተደበለቀበት። ያ ግን እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ባሕርን ይመስላል ዕውቀት ሕይወትም ደህንነትም የሚመላበት። ወደርሱም በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን የሚገባ በልቡም መግባት የሚሰጠው ሁሉ ደህንነቱ አይወሰንም አይጨረስምም። እርሱ ን ግን የሚያውቅ ልቡ ባዶ ነው ነፍሱም ትርባለች ራቡም ባንዳች አይሻርም ለዘላለም ይሠቅይዋል እንጅ።

የክርስቲያን ትምህርት በዚህ ዘመን

ስለ እግዚአብሔር ባሕሪ።

እግዚአብሔር እንዳለ በሰው ነፍስ ሁሉ ተጻፈ እግዚአብሔርም በሰው ባሕሪ ሁሉ ምስክርን ሰጠ ለርሱ የሚመስክር። ይህነን ደግሞ የዚያን ዘመን መምህራን አሉ። ዳሩ እግዚአብሔርን እናውቅ ዘንድ መምህራን አሉ። ዳሩ እግዚአብሔርን እናውቅ ዘንድ አንችልም እግዚአብሔር ነፍሱን ሳይገልጽ ክሌሜንቶስ ይላል።

ቴዎፊሎስም ያንጾኪያ ኤጲስቆጶስ እንዲህ አለ፡ በፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ተገለጸ ይህነን መግለጽ ግን ለመቀበል የሰው ልብ እንዲነጻ ይፈለጋል። ልቡ ግን በጨለማ ቢኖር እግዚአብሔርን በፍጥረቱ አያይም።

አረማውያን በጠየቁ ጊዜ እንዴህ ሲሉ። አምላካችሁ ወዴት ነው አሳይነ ቴዎፊሎስ መለሰላቸው። አንተ ሰውነትህን አሳይኝ እኔም አምላኬን አሳይሃለሁ። የነፍስህን ዓይን እንዳያይ አሳይኝ የልብህም ጆር እንዲሰማ። ለሰው ሁሉ ዓይን አለውና ፃሓይን ሊያይ ዕውር ግን አያይውም። እግዚአብሔርስ ሁሉ ፈጠረ እብስራው ሁሉ እርሱ ይታወቅ ዘንድ ያልታየች ነፍስ እንድታወቅ ከስራዋ ። ሕይወትም ሁሉ እርሱን ትገልጻለች የርሱም እስትንፋስ ዓለምን ሁሉን ያየዋል። ያለዚህም ዓለም ሁሉ ምናምን ሁኖ ቢጠፋ ነበር። ሰውም እርሱን ሳይገልጽ መንገር አይችልም። ዳሩ የልብህ ጨለማ ብቻ ምክንያት ነው ይህነን መገለጽ እንዳታይ። ስለዚህም እልሃለሁ። ራስህን የነፍስህንም ዓይን ብቻ መፈወስ ለሚችል ለውነተኛ ባለ መድኃኒት ስጠው እርሱም እግዚአብሔር። እንዴህም አሉ የስክንድርያ ክሌሜንቶስና ተርቱልያኑስ።

ክርስቶስም ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ፬ ፳፬። መንፈስም ማለት በሰው ሕዋሳት የማይታወቅ ህላዌ። ተርቱልያኑስ ግን ለእግዚአብሔር እጅግ ረቂቅ ገላ እንዳለው የሥጋም አይደለም ከኤቴር እንጅ ያለ ይመስለው ነበር። ገላም ማለት የባሕሪ መኖርያና ልብስ በስፍራ የሚኖር።

ኦሪጌኔስ ግን እንዲህ አለ። ስለ እግዚአብሔር የምንናገር ሁሉ ምሳሌ አለ። ስለ እግዚአብሔር የምናንገር ሁሉ ምሳሌ ብቻ ነው በፍቅር የተደረገ።

ኖዋትያኑስም ይላል። የእግዚአብሔርን ባሕሪ እርሱ ብቻ ያውቃል ወደ ሰው ልብም ሁሉ ይገባል ይነገር ዘንድ ግን አይቻለውም።

አሁንም እግዚአብሔር ሲል ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ እንደ ተፈጠረ እንዴሁም ስለ እግዚአብሔር በሰው ምሳሌ ይናገራል። ይህነን ነገር ግን መርቂዮን አልወደደም ስለዚህም ተርቱልያኑስ ከርሱ ጋራ በመጽሐፉ ተከራከረ። ነገራቸውም ስለ እግዚአብሔር ቍጣ ነበረ ስለ ጽድቅም። መርቅዮን ብልዋልና። እግዚአብሔር አይቈጣም። ተርቱልያኑስ ግን አሳያው የእግዚአብሔር ቸርነት ከጽድቁ እንዳይለይ በርሱም ፍቅርና ጽል ጸጋና ቍጣም እንዳለው ይህ ሁሉ ግን እርስ በርሳቸው እንዳይጸላ ይስማማል እንጅ።

ስለ ፍጥረት።

ስለ ፍጥረትም የክርስቲያን መምህራን አስተማሩ ቅዱስ ሐዋርያ እንደሚል በዕብራውያን ፲፩ ፫። በሃይማኖት እናውቃለን ዓለም በእግዚአብሔር ቃል እንደ ተፈተረ ከማይታየውም የሚታየው እንደ ሆነ። ስለዚህ ነገርም ተከራከሩ ከግኖስቲኮች ጋራ። ግኖስቲኮች ብልዋልና። ዓለም የተፈጠረበት ሂሌ ከዘላለም ነው እንደ እግዚአብሔር። አንዳችም ካልነበረ አንዳችም ባልሆነ። በዚች ሥጋዊት ጥበባቸው ላይ የክርስቲያን መምህራን ሃይማኖታቸውን ገለጹ እንዴህ ሲሉ። አእምሮ ሁሉ የማያስጠልቀው ነገር የሰውም ማሰብ የማይደርስበት በሃይማኖት በልባችን እንቀበለዋለን እግዚአብሔር አንዳችን እንዳይፈልግ ምንም ይፈጥርበት ዘንድ። ከዘላለም የሚኖርም እግዚአብሔር ብቻ ነውና። እርሱም አንዳች ሳይሆን ዓለምን ሁሉ በቃሉ ፈጠረው።

አሁንም ሌላ ሳች ተነሣ እርሱም ሀርሞጌኔስ የሚሉት። ትምህርትም እንዴህ ነበረ። ዓለም ሳይፈጠር አንዳች ካልሆነ ምንም ክፉ ባይነሣ። ፍጥረትም ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በጎ በሆነ። ባለምም ያለ ክፉ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ከፍጥረት ሁሉ በፊት ከሚሆን ከማቴርያ እንጅ።

ኢሬኔዎስና ተርቱልያኑስም ከርሱ ጋራ ተከራከሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ነገር ብቻ ሲያወጡበት ያለ ሌላ ፊሎሶፊያ።

ኦሪጌኔስ ግን ከዚህ ይልቅ አሰበ በመጽሐፍ ቅዱስም አልኖረም። እርሱም እንዴህ አለ። እግዚአብሔር ከቶ ዝም ብሎ ሳይሰራ አልኖረም። ይህ ዓለምም በጊዜው ተፈጠረ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ። ነገር ግን ከዚህ ዓለም አስቀድሞ ሌላ ፍጥረትም ነበረ። እግዚአብሔርም ከዘላለም ልጁን እንደ ወልደ እንዲሁም ወትሮ በልጁ ይገለጽ ነበረ።

በዚህ ነገርም ሜቶዲዩስ ኤጲስቆጶስ ከኦሪጌኔስ ጋራ ተጻላ ነገር ግን የኦሪጌኔስን ነገር አላስተዋለምና አላሸነፈበትምም።

ስለ ሥላሴ።

በዚያ ዘመንም የሥላሴ ትምህርት በቤተ ክርስቲያን ገና አልበሰለም አልተፈጸመምም መሠረቱ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ጸና። በቤተ ክርሲያንም መምህራን ታወቀ። ይህ ትምህርትም ከመድኃኒታችን ትምህርት ጋራ ተስማማ እግዚአብሔር የሰው ፈጣሪና ማዳን ቀዳሽም። እርሱም አብና ልጅ መንፈስ ቅዱስም። የሃይማኖትም ትምህርት በዚህ መሠረት ላይ ተሰራ። ዳሩ በዚህ ዘመን የዚህ ነገር እውነት ከስሕተት ጋራ ሊጋደል ነበረ። መምህራንም ሁሉ አንድ አልነበሩበትም።

የዚች ትምርት ታላቅ ነገር ስለ ክርስቶስ መለኮት ነበረ። የእግዚአብሔር ልጅ ከእግዚአብሔር አብ ጋራ አንደሆነ። በመጽሐፍ ቅዱስም ልጅ ቃል ተባለ ማለቱም ይህ ነው። ሰው ሲናገር ያልታየች ነፍሱ በቃሉ እንድትገለጽ እንዲሁም ያልታየ አምላክ በክርስቶስ ይገለጻል። ስለ እግዚአብሔር ቃል ባይሁድና ባረማውያን ዘንድ ልዩ ልዩ ትምህርት ነበረ። የክርስቲያንም መምህራን ከርሳቸው አንዳንድ ነገር ሲቀበሉ ከሃይማኖት ነገርም ጋራ ሲደበልቁት የሃይማኖት ትምህርት ተጐዳችበት።

አሁንም መናፍቃን ተነሡ የሥላሴን ትምህርት የካዱ። አንድም ጵራክስያስ የሚሉት ሰማዕት ነበረ አስቀድሞ በማርቆስ አውሬልዩስ ዘመን መከራ የተቀበለ ስለ ሃይማኖት። እርሱም መናፍቅ ሆነ እንዴህ ሲል። ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ አይለይም እርሱም አብ ነው እንጅ። ስለ ሰውነቱ ብቻ ልጅ ይባላል። የተወለደም መከራም የተቀበለ የተሰቀለም የሞተም አብ ነው። እንደ ጵራክስያስም ኖኤቱስ ከስሚርና ደግሞ አስተማረ። እርሳቸውም እንዴህ ሲሉ ክርስቶስን ከአብ ጋራ ሊያስተካክሉት ሊያከብሩትም መሰላቸው።

ከለዚህ የከፉ ግን ቴዎዶቱስና አርቴሞን ነበሩ እንዴህ ያሉ። የሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም የእግዚአብሔር ኃይል ብቻ በርሱ በረታች ከሌላ ሰው ይልቅ በሌላ ነገር ሁሉ ከሰው ህ ኡሉ አይደለም።

እንዲህም አንድ ወገን ነበሩ አሎጎች የተባሉ ማለት ቃል የሌላቸው። የእግዚአብሔርን ቃል የክርስቶስን መለኮቱን ትምህርት ክደውታልና። እርሳቸውም የዮሐንስን ወንጌል አልተቀበሉም ስለ ቃል ትናገራለችና።

ደግሞም ጳውሎስ ከሳሞሰታ የዚህ ወገን ሰው ነበረ። እርሱም ባመት ፪፷ የሚያህል ያንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ነበረ። እርሱም የጼኖቢያ የጳልሚራ ንግሥት ወዳጅ ነበረ ያለምን ክብርና መርዓት ከክርስቶስ ፍቅር ይልቅ ወደደ ክርቶስም ከሌላ ሰው አይበልጥም አለ በእግዚአብሔር ኃይል እንጅ በርሱ ከሌላ ሰው ይልቅ የበረታች።

ባንዲት ባመት ፪፷፭ ባንጾኪያ በተሰበሰበች ሲኖዶስ ቄስ መልኪዮስ የጳውሎስን ስሕተት ገለጸ። እርሱ ግን አልተሻረም። ጼኖቢያ ወደዋለችና። አውሬልያኑስ ቄሣር ግን ባሸነፋት ጊዜ ሻረው።

ቤርሎስም የቦስራ ኤጲስቆጶስ ናፈቀ እንዴህ ሲል። የእግዚአብሔር ልጅ አልተወለደም ከእግዚአብሔር ባሕሪ ዘንድ ብልጭልጭ ሳይፈስ ወደ ሰው ገላ። ባመት ፪፵፬ ሲኖዶስ ስለርሱ ተሰበሰበች በቄሣርያ ከዚያም ኦሪጌኔስ ከቤሮሎስ ጋራ ሲመጕት ቤርሎስ አዝኖ ወደ ሃይማኖት ተመለሰ።

እንዲህም ሳቤልዩስ ባፍሪቃ የነበረ ባመት ፪፶ የሚያህል። የርሱም ትምርት ስለ ሥላሴ እንዴህ ነበር። አብና ልጅ መንፈስ ቅዱስም አንድ ባሕሪ ናቸው አንድ አካልም። ነገር ግን ያ ፩ አምላክ በ፫ እምልክ ተገለጸ በፍጥረት በመድኃኒትም በመቅደስም ፃሓይ ደግሞ አንድ እንደ ሆነ በ፫ም እንዲገለጽ በፃሓይ ባሕሪ በመልኩም በኃይሉም።

ከለዚህ መናፍቃን ትምህርትም የክርስቲያን ትምህርት ተለየች። አንድ ያልታየ የማይታይም አምላክ ነው አሉ። እርሱም እግዚአብሔር አብ። ከርሱም ከዘላለም ተወለደ ፍጥረት ሁሉ ሳይፈጠር የእግዚአብሔር ልጅ ባሕርዩውም አንድ ነው ከእግዚአብሔር አብ ጋራ አካሉ ግን ለብቻው ነው። በርሱም የማይታይ አምላክ ይገለጻል በርሱም ፍጥረት ሁሉ ተፈጠረ። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቃል ይባላል ለዘላለምም ይኖራል።

በዚህ ነገርም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ አንድ ነበሩ። ታናሽ መለየት ግን አልቀረም በምሥራቅና በምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት መኻከል።

በምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናትም መኻከል የኦሪጌኔስ ትምርት እጅግ ተዘረጋች። እግዚአብሔር በዳዊት አፍ ሲል። አንተ ልሄ ነህ ዛሬ ወለድሁህ ኦሪጌኔስ ይህ ዛሬ ያለ ጊዜ ያለ ዘመንም ነው ከዘላለም አለ። ዳሩ የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ ባሕሪ እንደ ተወለደ አላለም ያምላክ ባሕሪ እንዳይከፈል ብሎ። አብንና ልጅን አላስተካከለም እርስ በርሳቸው እንዲህ ሲ። ልጅና መንፈስ ቅዱስ ከፍጥረት ሁሉ ከፍ እንዲሉ እንዲሁም አብ ከፍ ይላል ከርሳቸው። ስለዚህም ኦሪጌኔስ እንዴህ አለ። ወደ ልጅ እንጸይል ዘንድ አይገባነም ወይ አብ ብቻ እንጅ ነገር ግን በልጁ በየሱስ ክርስቶስ ስም።

ተርቱልያኑስ ግን መለየት አላደረገም ባካል እንጅ በባሕሪ ቍጥር ሁላችው አንድ ናቸው አለ። ዳሩ ልጅ ከአብ በታች ነው አለ። እንዴህም የምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት።

ባንጾኪያም ባመት ፪፷፱ በተሰበሰበች ሲኖዶስ የሳቤልዩስን ስሕተት ሲረግሙ አንድ ነገርንም ረገሙ ደግሞ ከዚያ ወዲያ የተቀበሉ በኒቅያ እርሱም ሆሞውስዮን ማለቱ በባሕሪ አንድ የሚሆን። ያንድ ባሕሪ እንዲሆን ልጅ ከአብ ጋራ። እንዴህም የሲኖዶስ የሰውም ቃል ሁሉ ይለወጣል የተፈጸመ ነገር የለምና ከሰማይ በታች ከእግዚአብሔር ነገር በቀር።

እንዴሁም ዲዮናስዮስ የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ የኦሪጌኔስ ደቀ መዝሙር የነበረ በሳቤልያኖች ላይ ሲጽፍ ሆሞውስዮንን ረገመ። የዚያን ጊዜም የሮም ኤጲስቆጶስ ዲዮናስዮስ በስፈቱ ሰለዚህ ገሠጸው። የስክንድርያም ዲዮናስዮስ የነገሩን ማለት ለወንድሙ ለሮም ዲዮናስዮስ ከፈተለት በትሕትናም በፍቅርም ይህነን እንገር ትትቶ ዕርቅ ጸና።

ስለ መንፈስ ቅዱስ ግን ትምህርታቸው ገና አልበሰለችም። እርሳቸውም የመንፈስ ቅዱስ ስጥወታ ታላቅ ክፍል የተቀበሉ በልባቸው። ዩስቲኑስ ሰማዕትም አለ። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ከየሱስ ክርስቶስም የተላከ የእግዚአብሔር ኃይል ከክፉ መንፈስ ምእመናንን የሚጠብቅ። ኦሪጌኔስም ይላል። መንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጥወታ ሁሉ ምንጭ ነው መጀመርያም ባሕሪ ከእግዚአብሔር አብ በልጁ የተወለደ።

ስለ ሰው ጠባይዕ።

ይህችም ትምርት ከመናፍስት ትምህርት ጋራ ትገጥማለች። መጽሐፍ ቅዱስ ብልዋልና እይዚያን ዘመንም መምህራን ተቀበሉት ፪ ወገን መናፍስት እንዳሉ በጎችና ክፎች እርሳቸውም መላእክትና ሰይጣናት። በጎ ሰዎችም አንድነት እንዳላቸው ከመላእክት ጋራ ክፎችም አንድነት እንዳላቸው ከሰይጣናት ጋራ። በሰይጣንም ማሳት ኃጢአትና ሞት ወደ ዓለም እንደ ገባ።

በዚህ ነገርም በትምህርት ስለ ክፉ ተከራከሩ ከኖግስቲኮች ጋራ። ግኖስቲኮች ክፉ ሁሉ በግድ ከማቴርያ ከሂሌም መጣ ብልዋልና። የክርስቲያን መምህራን ግን የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት ሊያስተምሩ ነበሩ ክፉ ሁሉ እንዳልመጣ ፍቃድ ባላቸው ፍጥረቶች በፈቃዳቸው እንጅ።

ተርቱልያኑስም አለ። አዳም በተፈጠረ ጊዜ ኃይል ሁሉ ነበረለት የእግዚአብሔርን ምሳሌ በመንፈስ ይገልጹ ዘንድ። ይህ ኃይል ግን አልተገለጸም። በፈቃዱ ሊገልሰው ነበረ እንጅ። የእግዚአብሔርም ስራ በሰው ልብ ስለ ንጽሕናው ገና ባንዳች አልተከለከለም። በእግዚአብሔር አንድነትም ከኖረ የእግዚአብሔርንም ምሳሌ በጠባዩ ከሰራ ባልሞተ ወደ ዘላለም ሕይወት ደህንነት ሁሉ ወደ መላችባት በደረሰ። መጀመርያውም ኃጢአቱ ይህ ነበረ ሰው ፈቃዱን ከእግዚአብሔር ፈቃድ በታች እንዳላደረገ በላየው እንጅ በዚህ ኃጢአትም ሰው ከኃጢአትና ከጥፋት መግዛት በታች ተገዛ። ኃጢአትም አንድ ጊዜ ወደ ሰው ጠባይዕ ከገባ በኋላ ጠባዩን ሁሉን አረኰሰ መለየትም አደረገበት በእግዚአብሔር አንድነት ፈንታ። ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋራ የነበረች ከሰይጣን ጋራ አንድነት ሆነችለት። የሰውም ሁሉ አባት ኃጢአቱ አሳልፎ ለትውልዱ ሁሉ አስቀረው። የአዳም ነፍስ የሰው ሁሉ ምንጭ ነበረችና የሰው ነፍስ ሁሉ በዘር መጠን ባዳም ኑራለችና። በዚህም ኃጢአት በጕነት ሁሉ በጣም አልጠፋም የእግዚአብሔር ስራ ነውና ተጨለመ እንጅ። ከእግዚአብሔር ዘንድም የሚሆን አይጠፋም ይጨለማል እንጅ መጨለም ይችላልና እግዚአብሔር አይደለምና። መጥፋት ግን አይችልም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና። እግዚአብሔርም ብቻ ያለ ኃጢአት ነው ክርስቶስም በሰውነቱም ያለ ኃጢአት ነው። ክርስቶስ ደግሞ አምላክ ነውና። ስለዚህም የሰው ነፍስ ሁሉ ያለ ዕዳ አይደለችም ሁሉ ያለ በጎ ዘር አይደለችምና። ዳሩ የእግዚአብሔር ጸጋ የሰው የከፋውን ጠባዩን መልወጥ ይችላል።

የስክንድርያም ክሌሜንቶስ እንዴህ አለ። ሰው በፈቃዱ በኃይሉም ብቻ ኃጢአትን ማሸነፍ አይችልም። በልቡ ሁሉ ግን ቢጋደል እግዚአብሔር ኃይሉን ይሰጠዋል በርሱም ያሸንፋል።

ኦሪጌኔስም ኃጢአት ሁሉ ከፍጥረት መለየት እንደ ተነሣ መሰለው። ፍጡራንም ሁሉ በመጀመርያ አንድ እንደ ሆነ በኋላም እንደ ተለዩ እርሱ በርሳቸው ሁሉም ብችነቱን ፈለገ። አሁንም ፍጥረት ሁሉ በጎ ነበረ እንደ እግዚአብሔር ግን አይደለም። እግዚአብሔርም ብቻ በራሱ በጎ ነው ፍጥረት ግን በእግዚአብሔር ብቻ በጎ ነው። መኖሩ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነውና። ለብቻውም መኖር ለራሱም መኖር በፈለገ ጊዜ ከእግዚአብሔር ተለየ ኃጢአትም ተነሣ። አሁንም የእግዚአብሔር የጥበቡና የኃይሉ ስራ ይህ ነው መለየትን ኃጢአትንም ጥፋትንም ሁሉን ይሽር ዘንድ። ኦሪጌኔስም እንዲህ አለ። በወደቀ ሰው በጠባዩ ፫ ጠባያት ናቸው። የመንፈስ የነፍስም የሥጋም። ከእግዚአብሔር የወጣ መንፈሳዊ ነው። ከዚህ ዓለም ሕይወትም የወጣ ነፍሳዊ ነው። ከሥጋም የሚወጣ ሥጋዊ ነው። እሌህ ፫ም በሰው ሁሉ ይገኛሉ ባንድም አንድ በሌላም ሌላ ከርሳቸው ይገዛል።

ስለ ሰው ማዳን።

በዚያ ዘመንም ከግኖስቲኮች ጋራ በመከራከር አንዳንድ ብርሃን አገኙ በዚች ትምርት ደግሞ። ከለዚያ ግኖስቲኮች ጋራም ሲከራከሩ የክርስቶስ ገላ የሥጋ ገላ አልነበረም የኤቴር እንጅ ወይስ የሥጋ ገላ ምሳሌ አዳነነ በሰውነቱ አይደለም ብለው። እርሳቸው የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት ስለ ሰውነቱ እውነት አጸኑባቸው።

ኢግናትዩስም ግናስቲኮችን እንዲህ አለ። የላንት ክርስቶስ መትሐት ነው። ተርቱልያኑስም ዶቄቶችን አላቸው። ምነው ክርስቶስን እኩል አሰትን ታደርጉታላችሁ። እርሱስ በጣም እውነት ነበረ።

የዚያን ዘመንም ክርስቲያን ክርስቶስ በገላው ያልተዋበ መሰላቸው። ክርስቶስ በባርያ እምልክ እንደ ሆነ ጳውሎስ እንዲል ፊልጵስዩስ ፪።

የስክንድርያ ክሌሜንቶስ ግን ክርስቶስ በውነት ያልታመመ በጠባዩ በፍቃዱ ብቻ ሕማምን የተቀበለ መሰለው።

ኢሬኔዎስም እንዲህ አለ። በክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል የሰውን ገላ ብቻ ተቀበለ የሰውን ነፍስ አይደለም በነፍስም ስፍራ መለኮቱ ሆነ።

ዩስቲኑስ ሰማዕትም ሰውን በ፫ ክፍል ከፍሎት ሥጋ ነፍስም መንፈስም የክርስቶስ ነፍስና ሥጋ የሰው ጠባይዕ እንደ ነበሩ አለ በመንፈሱም ፈንታ ቃል እንደ ሆነ።

ቱርቱልያኑስ ግን እንዲህ አለ። ክርስቶስ የሰውነታችነን ጠባይዕ ሁሉ ከኃጢአት በቀር ተቀበለ እንዴሁም ቃል ፈጽሞ ሰው ሆነ። ሰውም በ፪ ክፍል ብቻ ይኖራል በገላና በነፍስ።

የኦሪጌኔስ ትምህርትም ስለዚህ የተርቱልያኑስን ትምህርት መሰለ። እርሱ ግን ሰውን በ፫ ከፍሎት ክርስቶስ ይህነን ሁሉን ከጠባያችን እንደ ተቀበለ ብልዋል። ሌላ ትምርት ግን ለዚህ አዋቂ ነበረ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ያልተስማማ።

ስለ መድኃኒት።

ኢሬኔዎስም እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ አብን ይገልጽለን ዘንድ ቻለው እኛም ባልተማርነ እርሱ ባለቤቱ መምህር ሁኖ ካልመጣነ። ሰው ሊለምድ ነበረ እግዚአብሔርን በልቡ ይቀበል ዘንድ እግዚአብሔርም ሊለመድ ነበረ በሰው ማኸል ያድር ዘንድ። በሁለታቸውም መኻከል ለመጣ መኻከለኛ የሁለታቸው ዘመድ ይሆን ዘንድ ተገባለት በሁለታቸው መኻከል አንድነት ያደርግ ዘንድ። በዕድሜም ሁሉ ሊያልፍ ነበረ ዕድሜን ሁሉን ሊቀድስ በእግዚአብሔር ምሳሌ እርስዋ ፍጽምት ቅድስና የምትሆን። በሰውም ጠባይዕ ሁኖ የኃጢአተኛውን ጠባይዕ የመሰለ ዘንድ አዘዘው። የሰው ወገን ግን የሰይጣን እሥሮች ነበሩ ክርስቶስም ቤዛ ሁኖ በሥሮች ነበሩ ክርስቶስም ቤዛ ሁኖ በሥሮች ፈንታ ተለወጠ። ክፉ በላያችን ገዛ የእግዚአብሔር ገንዘብ የነበርነ። እግዚአብሔርም በግድ አላዳነነም በቅን እንጅ። ገንዘቡን በተበዣ ጊዜ። ሰው ሁኖ የሰውን ጸላት ካላሸነፈ ጸላትም በቅን ባልተሸነፈ። አምላክም ሁኖ መድኃኒትን ካልሰጠነ ይህ መድኃኒት ባልጸናልነ።

ዩስቲኑስ ሰማዕትም እንዴህ ይላል። ሕግ ሰውን ሁሉን ረገመች። ሰው ሁሉ አልቻለምና በጣም ይፈጽማት ዘንድ። ክርስቶስ ግን ይህነን መርገም በኛ ፈንታ ተሸክሞት ከኛ ዘንድ አስወገደው።

ባንድ መልእክትም በዚያ ዘመን ለዲዮግኔት የተጻፈ እጅግ መልካም እንዴህ ይላል ጻፊው። እግዚአብሔር ያለም ሁሉ ጌታና ፈጣሪ ሰውን በመውደድ ይመላል በትዕግሥትም። እንዴህ ነበረ እንዴህም ነው እንዴህም ይሆናል ለዘላለም እርሱ ቸር የማይቈጣም እርሱም ብቻው በጎ የሚሆን። እርሱም ታላቁን የማይናገርም ምክርን ተማከረ ለልጁም ብቻ አስታወቀ። ይህ ምክርም በርሱ በተሰወረበት ጊዜ እርሱ እኛን እንዳያስብለን ይመስል ነበረ። ባለፈ ዘመንም እንደ ፈቃዳቸው ተወነ መመኛታችነን እንከተል ዘንድ። ይህም በኃጢአታችን ደስ እንዲል አይደለም። ነገር ግን በዚያ ዘመን ተገልጸናልና ሕይወታችን እንዳይገባነ ስለ ምግባራችን አሁን ግን ስለ እግዚአብሔር ጸጋ እንዲገባነ። ድካማችነንም አለመቻላችነንም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት ከገለጽነ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይል እንድንችለው። የኃጢአታችን ሚዛን ግን በመላ ጊዜ ፈጽሞም በተገለጸ ጊዜ ሥቃይና ሞት ደመወዜያችን ሁኖ እንዲጠብቅብን እርሱ አልጸላነም አልወጣነምም ታገሠ እንጅ። እርሱ ባለቤቱ ኃጢአታችነን በላየው ወስዶ እርሱም ባለቤቱ አንድ ልጁን በፊታችን ቤዛ አድርጎት ለወጠው እርሱን ቅዱሱን በኃጢአት ፈንታ። ምንድር ነበረና ሌላ ኃጢአታችነን መሽፈን የቻለው ከጽድቁ በቀር።

ለለዚያም ክርስቲያን መዳንና መቀደስ የተስማማ ነበረ። ክርስቶስ ንጉሥ ሁኖ ተቈጠረ የሰይጣንን መንግሥት ያፈረሰ የተማረኩትንም አርነት ያወጣቸው። እንዴሁም የሰይጣን ወታደር በፊት የነበሩ አሁን የክርስቶስ ወታደርና ካህናት ሆኑ።

የሮም ክሌሜንቶስ እንዴህ ይላል። ምንድር እንኪያ ልናድርግ ወንድሞቼ ሆይ። ልንታክትን በበጕነት ፍቅርንም ልንተው። ይህ እግዚአብሔር አይተው ከቶ ይሆንብ ዘንድ። በማይታከት ልብ በሚያቃጥልም መንፈስ በጎ ነገርን ሁሉን እናድርግ ዘንድ ልንጋደል እንጅ። የሁሉ ፈጣሪና ጌታ በስራው ደስ ይላልና።

የዲዮግኔትም መልእክት ጻፊ እንዲህ ይላል። ምን ያህል ደስ ትላለህ ይህነን መድኃኒትህን ብታውቅ እንዴትም እንጅ ትወደዋለህ እርሱን አስቀድሞ እጅግ ብርቱ የወደደህ።

ይህም ሁሉ በሃይማኖት እንዲሆን ኢሬኔዎስ አስተማረ።

ስለ ፍጻሜ።

በዚህ ዘመንም ብዙ ክርስቲያን ተስፋ አደረጉ ዓለም ፯ ሺሽህ አመት ከኖረ በኋላ ክርስቶስ እንዲመጣ ለቤተ ክርስቲያንም ሰንበት ማለት የረፍት ዘመን እንዲሰጥ ዓለምም ሁሉ የክርስቶስ ሃይማኖትና ምስጋና እንዲመላበት። ይህነን ካመኑት ክርስቲያን ጳጵያስ ኢሬኔዎስም ዩስቲኑስ ሰማዕትም ኔጶስም ነበሩ። የስክንድርያ የሮምም መምህራን ግን አልተቀበሉትም ፡

ስለ ትንሣኤም አስተምረው ካግኖስቲኮች ጋራ በመጋደል ጸኑ። ግኖስቲኮችም ማቴርያን ሁሉን ያጠፉ ዘንድ ነበሩ ስለዚህም የክርስቲያን መምህራን አሳይዋችወ። ክርስቶስ የምእመናንን ሥጋ ይጠፋ ዘንድ እንዳይተወው ያስነሣዋል እንጅ ይለውጠውማል ለተመሰገነ ገላው ይመስል ዘንድ።

\*\*\*

፫ የቤተ ክርስቲያን የታላቆች መምህራንዋ

ታሪክ።

1. የሐዋርያት ዘመን አባቶች።
2. የሮም ክሌሜንቶስ።

ስለርሱም ጳውሎስ ይናገራል ፊልጵስዩስ ፬ ፫። እርሱም የሮም ኤጲስቆጶስ ሆነ። እርሱም ከጻፈ መጻሕፍት ፪ መልእክቶች ብቻ ቀሩልነ ወደ ቆሮንቶስ የጻፈ። ሌላ መጽሐፍም በስሙ የተጻፈ በውነት የርሱ መጽሐፍ እንደ ሆነ አይመስልም።

2. ሀርማስ።

ጳውሎስ ስለርሱ ጻፈ በሮሜ መልእክት በ፲፯ ምዕራፍ ከርሱም ፩ መጽሐፍ ቀረልነ እረኛ የተባለ፡

3. 4. ስለ ኢግናትዩስና ስለ ጶሊቃርጶስ በላይ

ተናገርነ።

II.አጶሎጌቶች።

የቤተ ክርስቲያን መምህራን ስለ ክርስቲያን ባረማውያን ላይ መጕታው የጻፉ ክርስቲያንን ከመከሰሳቸው ያነጽዋቸው ዘንድ።

1. ኳድራቱስ ወንጌላዊ።

እርሱም እንዴህ አለ። የጌታችን ታምራት ሁለግዜ ታዩ እውነት ነበሩና። በርሱ የተፈወሱ ከሙታንም የተነሡ ሁለጊዜ በሰው ማየት ነበሩ ክርስቶስ በምድር ሲኖር ከርገቱም በኋላ። ከርሳቸውም አያሌ ወደ ዘመናችን ደረሱ።

1. አሪስቲዴስ።
2. ዮስቲኑስ ሰማዕት።

ስለርሱም በቅድም ተናገርነ። እርሱም ፪ መጻሕፍትን ጻፈ ክርስቲያንን ካረማውያን መክሰስ ያነጻቸው ዘንድ አንድም ከትሪፎ ጋራ መጫወት የተባለ።

1. ታትያኑስ ዩስቲኑስ የሰማዕት ደቀ መዝሙር።

ስለርሱም ተናገርነ።

5. አቴናጎራስ።

እርሱም መጽሐፍን ስለ ክርስቲያን ጽፎ ለቄሣር ለማርቆስ አውሬልዮስ ሰጠው።

6. ሀርምያስ።

7. ቴዎፊሎስ ያንጾኪያ ኤጲስቆጶስ።

8. ሄጌሲጱስ።

እርሱም የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ በ፭ መጻሕፍት ጻፈ።

9. ሜሊቶ የሰርዴስ ኤጲስቆጶስ።

10. ቅላውዲዩስ አጶሊናሪስ የሄራጶሊስ ኤጲስቆጶስ

11. ኢሬኒዎስ በልዮን በፍርንሳዎች አገር ኤጴስቆጶስ የነበረ።

እርሱም የጶሊቃርጶስ ደቀ መዝሙር ነበረ። እርሱም ከብዙ መምህራን በዚያ ዘመን ከነበሩ ይበልጣል። አንዱን ታላቅ መጽሐፍ በመናፍቃን ላይ ጻፈ።

12. ሂጶሊቱስ የኢሬኔዎስ ደቀ መዝሙር።

13. ተርቱልያኑስ ባፍሪቃ።

እርሱም አረማዊ በነበረ ጊዜ ተናጋሪ ነበር በፍርድ ልቡም የቃጠለ። የክርስቲያንም ሃይማኖት ከተቀበለ በኋላ ሁሉን ለሃይማኖት ለመታዘዝ እሺ ያሰኝ ዘንድ ወደደ። እርሱም ብዙ መጻሕፍትን ጻፈ ወደኛ የደረሱ እስካሁን ድረስም ፍርያቸውን የሚያፈሩ።

14. ቂጵርያኑስ የከርታጎ ኤጲስቆጶስ።

የርሱንም ታሪክ ደግሞ በላይ ጻፍነው። ከርሱም የተጻፉ ብዙ መጻሕፍት ደረሱልነ።

15. አርኖቢዩስ። ተናጋሪ።

እርሱም ከሕልም የተነሣ ኃጢአትን ትቶ ወደ ክርስቶስ ተመለሰ። ፯ መጻሕፍትንም ጻፈ ባረማውያን ላይ።

16. ካዩስ።

17. ኖዋትያኑስ።

እሌህ ፪ በሮም አንዱ ቄስ አንዱም ኤጲስቆጶስ ነበሩ።

18. ሚኑኪዩስ ፌሊክስ የሮም ተናጋሪ

19. ቲቱስ ፍላዊዩስ ክሌሜንቶስ የስክንድርያ ከቴኼቴስ።

እርሱ ገና አረማዊ በነበረ ጊዜ እጅግ ዕውቀትን ፈለገ በብዙ አገርም ዞረ ያገኘው ዘንድ። ብዙ መምህራንም ነበሩለት አንድ በየላደስ አንድም በቆይሌሶርያ አንድም በኢጣልያ አንድም በሶርያ በኋላም ከሁላቸው የበለጠ አዋቂ በምስር አገኘው እርሱንም ጳንቴኖስ። ጳንቴኖስም ከምስር ከተሰናበተ በኋላ ክሌሜንቶስ በርሱ ስፍራ ከቴኼቴስ ሆነ። እርሱም ክርስቲያንንና አረማውያንን ለማስተማር የጻፈ እጅግ ነው።

20. ኦሪጌኔስ አደማንቲኖስ።

እርሱም በስክንድርያ ተወለደ ባመት ፻፹፭ እርሱም በዚህ ዘመን ከነበሩ ከክርስቲያን መምህራን ሁሉ ይበልጣል በውቀቱ። አባቱና እናቱም ክርስቲያን ነበሩ። ልጃቸውንም እግዚአብሔርን ለመፍራትና ለመውደድ አሳደጉት። አባቱም ሌዎኒደስ ልጁን ዕለት ዕለት ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልን ሊማር አዘዘው ኦሪጌኔስም በርሱ እጅግ ደስ አለው። የተማረውንም ነገር ሁሉ ትርጓሜውን መረመረ። በዐሽከርነቱም የክሌሜንቶስ ደቀ መዝሙር ነበረ። ልቡም በበጕነት ነገር ሁሉ ተጋድሎ አንድ ጊዜ የክርስቶስን ነገር ሳያስተውል ነፍሱን ጀንዳርቦ አደረገ ስለ መንግሥተ ሰማያት ብሎ። በኋላ ግን መጽሐፍ ቅዱስን የተሻለ ባወቀ ጊዜ ስለዚች ስሕተቱ አዘነ። የኦሪጌኔስ አባትም ሌዎኒደስ በታሠረ ጊዜ ስለ ሃይማኖትም በሞተ ጊዜ ከለከላቸው። ሌዎኒዳስም ከሞተ በኋላ መኰንን ከብቱን ሁሉን ወሰደ የኦሪጌኔስም እናት ከ፯ ልጆችዋ ጋራ ተቀመጠች መምገባቸውንም ሳነች። የዚያን ጊዜም ኦሪጌኔስ ዕድሜው ፲፮ አመት ሁኖ በማስተማር እጅግ ደከመ ይረዳት ዘንድ። በማሳደድም ጊዜ ኦሪጌኔስ ከቴኼቴስ ሆነ በስክንድርያ። እግዚአብሔርም ብዙ ጊዜ ከሞተ ጠበቀው። በኋላም ብዙ አረማውያን ሲመረምሩ የክርስቲያንን ነገር ከኦሪጌኔስም ጋራ ሲመጐቱ እርሱ ፊሎሶፊያ ተማረ ከአሞኒዮስ ሰከስ ያረማውያን ዕውቀት መልካም ያውቅ ዘንድ አረማውያንንም ለክርስቶስ ይረባ ዘንድ ብሎ። በዚህም እግዚአብሔርንና ሰውን በመውደድ እግዚአብሔር እጅግ ባረከው ብዙ ሰዎችም ከጠቢባን ወገን ከታላቆችም በትምህርቱ ለሃይማኖት ተገዙ። እንዴህም አንድ አምብሮስዮስ የሚሉት አስቀድሞ የክርስቲያንን ሃይማኖት ስንፍናውን ይቈጥራት ነበረ ኦሪጌኔስን እስኪሰማ ድረስ። ከርሱም ተማረ ክርስቲያንም ሆነ ገንዘቡንም ሁሉን ሰጠ ኦሪጌኔስን በማስተማሩ ይረዳው ዘንድ። ኦሪጌኔስም ሽማግሌ ሲሆን ዕብራይስጥን ተማረ ብሉይ መጽሐፍን መልካም ያስተውል ዘንድ ብሎ። ስራውንም ስለ መውደዱ ኦሪጌኔስ አዳማንቲኖስ ተባለ ማለቱም እንደ አልማዝ የሚበርታ። ስለ መጽሐፍ ቅዱስም ሁሉ ጻፈ ትምርቱን ያስተምር ዘንድ።

ነገር ግን ኦሪጊኔስ አንድ ጸላትን አገኘ ስለ መንፈሱና ስለ እውቀቱ የተቀናበት እርሱም ዴሚትርዮስ የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ። የኦሪጌኔስ ወዳጆች የየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ እስክንድር የቄሣርያም ኤጲስቆጶስ ቴዎክቲስቶስ ለምነውታልና በቤተ ክርስቲያናቸው ይሰብክ ዘንድ። እርሱም ቄስ አልነበረምና ቀሰሱት ባመት ፪፳፰። ስለዚህም ዴሜትርዮስ እጅግ ተቈጣ ቅዳሴውንም ሻረ በሲኖዶስም ገዘተው። አሁንም መለየት ሆነ በቤተ ክርስቲያን በኦሪጌኔስ ምክንያት። የስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ከሮም ጋራ ከመኻከላቸው አወጡት በከናዐን ግን በዐራቢያም በፈንቂያም በአኻያም የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ተቀበሉት። ኦሪጌኔስ ግን የረገሙትን ጸላቶቹን ባረከ በክፉም ፈንታ በጎን መለሰላቸው። በዴኪዩስ ማሳደድም ሕይወቱን ሰጠ ስለ ሃይማኖት ባመት ፪፶፬ ዕድሜው ፷፱ አመት ሲሆን።

21. ሄራክለስ።

እርሱ የኦሪጌኔስ ደቀ መዝሙር ነበረ ዴሜትርዮስንም በኤጲስቆጶስና ተከተለ።

22. ዲዮናስዮስ።

እርሱም ደግሞ የኦሪጌኔስ ደቀ መዝሙር በትምርት የክርስቶስም ደቀ መዝሙር በየውሃት ነበረ ሄራቅለስንም ተከትሎ ኤጲስቆጶስ ሆነ በስክንድርያ ባመት ፪፵፯።

23. ጎርጎርዮስ ታውማቱርጎስ የታምራት አድራጊ የተባለ።

እርሱም ደግሞ የኦሪጌኔስ ደቀ መዝሙር ነበረ በትምርቱም ሃይማኖቱን ተቀበለ። ፰ አመት ከኦሪጌኔስ ጋራ ከተቀመጠ በኋላ ወደ ጶንጦስ ተመልሶ የጶንጦስ ኤጲስቆጶስ ሆነ። እጅግ ሰዎችም ተመልሶ ሃይማኖትን ስለ ተቀበሉ እርሱ ታውማቱርጎስ ተባለ።

24. ሜቶዲዮስ የኦሊምጶስ ኤጲስቆጶስ።

25. ጳምፊሎስ የቄሣር ቄስ።

እርሱም የኦሪጌኔስ ወዳጅ ነበር። ማስተማርያንም አደረገ በቄሣርያ እጅግ መጻሕፍትንም ለቀመ የቤተ ክርስቲያን ቀሳውስት ሊማሩባቸው። ሰውንም ሁሉን መጽሐፍ ቅዱስን መማር የወደደውን ረዳ በዲዮክሌትያኖስ ስደትም ሞተ ስለ ሃይማኖት ባመት ፫ ፱።

26. ሄሲኺዮስ የምስር ኤጲስቆጶስ።

እርሱም ባመት ፫ ፫ ወይስ ፫ ፬ በዲዮክሌትያኖስ ስደት ሞተ።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

ሁለተኛ ክፍል

ከታላቅ ቆንስታንቲኖስ ከመንግሥቱ መጀመርያ ጀምሮ

እስከ ሮም ጳጳስ እስከ ታላቅ ጎርጎርዮስ

ሹመት ድረስ።

ከልደት አመት ፫፲፪ ጀምሮ እስከ ፭፺፯ ድረስ።

በዚህ ዘመን የነገሡ ቄሣሮች እሌህ ናቸው።

ታላቅ ቆንስታንቲኖስ ካመት ፫ ፮ ጀምሮ እስከ ፫፴፯ ድረስ።

ልጆቹም። ቆንስታንቲኖስ ፫፴፯ እስከ ፫፵።

ቆንስታንስ ፫፴፯ እስከ ፫፶።

ቆንስታንቲዎስ ፫፴፯ እስከ ፫፷።

ዩልያኖስ የክርስቲያን ጸላት ፫፷ እስከ ፫፷፫።

ዮዊያኖስ ፫፷፫ ፫፷፬።

መጀመርያ ዋለንቲኒያኖስ በምዕራብ።

ዋለንስም በምሥራቅ ፫፷፬ እስከ ፫፸፭።

ግራቲያኖስና ሁለተኛ ዋለንቲኒያኑስ በምዕራብ ፫፸፭ እስከ ፫፺፪። ታላቅ ቴዎዶስዩስም በምሥራቅ ከ፫፺፱ ቴዎዶስዩስ ብቻውን ነገሠ እስኪሞት ድረስ ፫፺፭ የዚያን ጊዜም መንግሥት ተከፈለች በ፪ ልጆች።

አርካድዮስ በምሥራቅ ፫፺፭ እስከ ፬ ፰።

ሆኖርዩስ በምዕራብ ፫፺፭ እስከ ፬፳፫።

ሁለተኛ በምዕራብ ፫፺፭ እስከ ፬፳፫።

ሁለተኛ ቴዎዶስዮስ በምሥራቅ ፬ ፰ እስከ ፬፶።

ሶስተኛ ዋለንቲያኑስ በምዕራብ ፬፳፬።

ጱልኼሮያ ንግሥት ከማርቂያኖስ ጋራ ፬፶ እስከ ፬፶፫።

መክሲሙስ በምሥራቅ ፫፶፭።

ማዮርያኑስ ፬፶፯።

ሌዎን ትራክስ ፬፶፯።

ሁለተኛ ሌዎን ካባቱ ከዜኖ ጋራ ፬፸፬።

ሮሙሉስ ኣውጉስቱሉስ የሮም ኋለኛ ቄሣር በምዕራብ። በርሱ ዘመንም ባመት ፬፸፯ ኦድዋክር የጎቶች ንጉሥ የሮምን መንግሥት በምዕራብ አፍርስዋልና በሮምም ነገሠ።

መጀመርያ አነስታስዮስ ፬፺፩

መጀመርያ ዩስቲኑስ ፭፲፰

መጀመርያ ዩስቲኒያኑስ ፭፳፯

ሁለተኛ ዩስቲኑስ ፭፷፭

ሁለተኛ ቲቤርዩስ ፭፸፰

ማውሪትዮስ ፭፹፪

መጀመሪያ ምዕራፍ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን መዝረጋትና መከራ

በዚህ ዘመን።

፩ የቤተ ክርስቲያን መዝረጋትና መከራ በሮም

መንግሥት

፩፩ የሮም ቄሣሮች ለቤተ ክርስቲያን ያደረጉትን

ነገር።

በዚህ ዘመን በመጀመሪያ ታላቅ መጋደል ሆነ ቤተ ክርስቲያን በሮም መንግሥት እስክትገዛ ድረስ። ድል ሳታነሣ መከራ ልትቀበል ነበረች።

ቄሣር ጋሌርዮስ ፫፲፩ በሞተ ጊዜ ዘመዴ ካዩስጋሌርዮስ ዋሌርዮስ መክሲሚኑስ በስያ ሁሉ ነገሠ። እርሱም የክርስቲያን ታላቅ ጸላት ነበረ አሳደዳቸውም። እርሳቸው ግን በክፉ ፈንታ በጎ አደረጉ በቸነፈርና በራብ ጊዜ የተራቡትን መገቡ። ስለዚህም አረማውያን የክርስቲያንን አምላክ አመሰገኑ። አያሌ ክርስቲያንም ስለ ሃይማኖት ሞቱ በኤሜሳ በስክንድርያም ባንጾኪያም። ይህም የዚያ ዘመን ስደት መጨረሻ ነበረ። ከምዕራብ ረዴት መጥታለችና።

ቆንስታንቲኖስ ባመት ፫ ፯ ባባቱ በቆንታንቲዎስ ኽሎሮስ ፈንታ ነገሠ። ስለ ክርስቲያንም እንደ አባቱ አሰበ ለራሱም ባረማውያን አማልክት አመነ መክሴንቲዩስን እስኪያሸንፉ ድረስ። መክሴንቲዩስም ባለቤቱ የኢጣሊያ ያፍሪቃም መንግሥት ወሰደ እጅግም ክፉ ግፈኛም ነበረ። የተገዙትም ሁሉ ክርስቲያንና አረማውያን ሰሉት ስለ ክፋቱ። ቆንስታንቲኖስም አዘመተው። መክሴንቲዩስም ያረማውያን ማምለክ ሁሉ ሲያደርግ አማልክት ሁሉ ሊረዱት ብሎ ቆንስታንቲኖስ አዝኖ ተከዘ እንዴህ ሲል። ማን ይረዳኛል እንኪያስ። በሌሊትም በሕልም ወደ ምሥራቅ ሲያይ የነበልባል መስቀል ታየለት በሰማይ መልአክም በአጠገቡ የሚለው። በዚህ አሸነፍ። በሚመጣም ቀን ይችንም ራእዩን በሠራዊቱ ላይ አየ። የዚያን ጊዜም በሠራዊቱ ባንዴራ የመስቀልን ምልክት አስደረገ ከክርስቶስ ስም ጋራ የመክሴንቲዩስንም ሠራዊት መትቶ ወደ ሮም ከተማ ገባ ምሳሌውንም በገቢያ አቆመ ባንዴራውን በጁ የሚገዛ የመስቀል ምልክት የነበረበት በታቹም የጻፈ። በዚህ በሚያድን ምልክት በውነተኛ ድፍረት ምልክት እኔ ከተማችሁን ከግፍ ቀምበር አዳንኋት።

ከዚያም በኋላ ፪ ጊዜ ትእዛዝን ሰጠ ለሰው ሁሉ ሥልጣን እንዳለው አምላኩን እንደ ወደደው ያመልክ ዘንድ ለመንግሥቱ ሁሉ ዕረፍት ይሆን ዘንድ የሰዎችም አማልክት ሁሉ ለቄሣሮችም በጎ እንዲሆን። በዚህ ነገርም ቆንስታንቲኖስ ከሊኪዩስ ጋራ አንድ ነበረ። ሊኪኒዩስም የቆንስታንቲኖስ እት ቆንስታንቲያን ምሽቱ አድርጎ አገባት። ሊኪኒዩስም በመክሲሚኑስ ላይ ጾር አደረገ መክሲሚኑስም ጥቂት ወራት በኋላ በጠርሲስ ሲሞት ቆንስታንቲኖስና ለኪኒዩስ ብቻውን ቄሣሮች ነበሩ። አሁን ግን እሌህ ፪ ተጻሉ እርስ በርሳቸው ባመትም ፫፲፬ ቆንስታንቲኖስ በሊኪኒዩስ ላይ አሸነፈ ነገር ግን ሁለታቸው ታረቁ። ሊኪኒዩስም ክርስቲያንን መጽላት ጀመረ የመንግሥቱ ክርስቲያን ቆንስታንቲኖስን ከርሱ ይልቅ የወደዱ ሲመስለው። ኋላም ባመት ፫፳፫ ሁለተኛ ጾር ሆነ በለዚህ ፪ መኻከል። ቆንስታንቲኖስም ሊኪኒዩስን አሸንፎት ለብቻው ነገሠ በሮም መንግሥት ሁሉ። አሁንም ቆንስታንቲኖስ ለራሱ ገና ክርስቲያን አልሆነም ዳሩ የክርስቲያን አምላክ ከሌሎች አማልክት ሁሉ የበለጠ መስለው። በግድም አረማውያንን አልከለከለም ጣዖታትን በግልጽ ከማምለክ ሰውን ሁሉ ተወ እንጅ እንደ ልማዱ አምላኩን ያከብር ዘንድ። ሊኪኒዩስን ግን ካሸነፈው በኋላ መንግሥቱን ሁሉን ለእግዚአብሔር መግዛት ሰጠው ራሱንም የእግዚአብሔር ባርያ ሁኖ ቈጠረው። ዳሩ ለእግዚአብሔር ማገልገል በመንፈስና በውነት አላወቀም ስለዚህም በኃጢአቱ ኖረ። የዚህም ታላቅ ምክንያት የዚያ ዘመን ኤጲስቆጶሳት ነበሩ። ለርሳቸው አሁን የሚገባ ስራ ይህ ኑርዋልና ቆንስታንቲኖስን በወንጌል ያስተምሩት ዘንድ እግዚአብሔርም የሚፈልገው ማገልገል ያሳዩት ዘንድ ዳሩ በዚህ ፈንታ በማይገባ መጠን አከበሩት። አንድም ኤጲስቆጶስ እንዴህ ኧልው። እግዚአብሔር በዚህ ዓለም በፍጥረቱ ሁሉ ላይ ሹሞህ በሚመጣ ዓለም ከእግዚአብሔር ልጅ ጋራ ትገዛ ዘንድ ጊዜ አለህ። ቆንታንቲኖስም ባለቤቱ በዚች ማስመስል ተቍጥቶ ኤጲስቆጶስን አለ። እንዲህ ያለ ድፍረት በእግዚአብሔር ላይ እንዳይገባ ዳሩ ለቆንስታንቲኖስ ሊለምን እግዚአብሄር ጸጋውን እንዲሰጠው በዚህ ዓለም በሚመጣም የእግዚአብሔር ባርያ ይሆን ዘንድ።

ቆንስታንቲኖስም የክርስቲያንን ማምለክ ከሌላ ይልቅ ወደደው አከበረውም። ኤጲስቆጶሳትንም አከበረ የተዋቡትንም አብያተ ክርቲያናት አሠራ። ከብትም ሰጠ ለቤተ ክርስቲያን በመንግሥቱም ሁሉ የክርስቲያን ሃይማኖት እንዲገዛ ወደደ። ዳሩ ሰውን ሁሉን ሃይማኖትን ለመቀበል አላገዳቸውም። በማስተማር እንጅ በምስክርም ወንጌልን ይዘርጉት ዘንድ አዘዘ። ከጣዖታትም መቅደሶች አያሌን አስፈረሰ አረማውያን በርሳቸው ቄሣርን በበደሉ ጊዜ ስለ ማምለካቸው ግን አይደለም። በኒቅያ በሲኖዶስ ኤጲስቆጶሳትን መከረ እንዳይቀኑ እርስ በርሳቸው ክብር ሲያገኙ በቅናትም መለየት እንዲያድርጉ ላረማውያንም የክርስቶስን ስም ሊሰድቡ ምክንያት እንዳይሰጡ። አረማውያንም ወደ ሃይማኖት ይደርሳሉ የክርስቲያን መሆን በነገር ሁሉ ደግ ቢመስላቸው። ትምርትም ለሁሉ እንዳይጠቅም እወቁ። አያሌ ሰዎችም ሃይማኖትን ይቀበላሉ በጊዜ ምግብ ቢያገኙ ከክርስቲያናት። ሌሎችም እሺ ይላሉ ኤጲስቆጶሳት ከጸላቶቻቸው ቢጠብቅዋቸው። ሌሎችም በጎ እንግድነት ብትቀበልዋቸው። ሌሎችም እጅ መንሻ ቢያገኙ። ትምርትን የሚወዱ ጥቂት ናቸውና የውነትም ወዳጆች እጅግ አይገኙም።

ቆንስታንቲኖስም ኤጲስቆጶሳትን እንዴህ ብሎ ሲመክራቸው ግብዝነት ለመብዛት አገለገለ። ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን ግብዞች ሆኑ እውነተኞች ክርስቲያናት ግን ትቂት ሆኑ። ቆንስታንቲኖስም ባለቤቱ ከሃይማኖት ኃይል በልቡ ጥቂት ቀመሰ። ዕድሜው ፷፱ አመት በሆነ ጊዜ እርሱ ገና አልተጠበቀም። ኃጢአቱ እንዳይከለከል ፈርትዋልና። በልቡም ታላቅ ኃጢአት ኖረበት። ሁለተኛዪቱ ምሽቱ ፈውስታ ልጁን ክርስጶን በመንዝር ምክንያት ከሰሰች ስለዚህም ተቍጥቶ አስገደለው። ሄሌናም እናቱ ስለዚህ በገሠጻቸው ጊዜ በኋላም ያ መክሰስ ሐሰት እንደ ሆነ በተገለሰ ጊዜ ምሽቱን ገደለ። የቱንም የቆስታንቲያ ልጅን ደግሞ አስገደለ ክፉ ነገር ከርሱ በፈራ ጊዜ። በዚህ ሁሉም በውነተኛ በልብ ሃይማኖት ስርየትን ከለመነ ከእግዚአብሔር ልቡ ዕረፍት ባገኘ በጣምም በተለወጠ። ነገር ግን ኤጲስቆጶሳቱ ከኃጢአቱ እንቅልፍ አላስነሡትም የሰውን ክብር ወደዋልና ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ይልቅ።

ቆንስታንቲኖስም ለሞቱ እንዲቀርብ ባሰበ ጊዜ በኒቆሜዲያ ኤጲስቆጶስ በኤውሴቢዮስ ተጠመቀ ጥቂት ቀንም በኋላ ሞተ ባመት ፫፴፯ መንግሥቱንም ለ፫ ልጆቹ አሰነበተ ቆንስታንቲኖስና ቆንስታንስ በምዕራብ ሊገዙ ቆንስታንቲዎስ ግን በምሥራቅ።

እልያ ፪ ወንድማማች ግን ቆንስታንቲኖስና ቆንስታንስ ተጸልተው ጾርን አደረጉ እርስ በርሳቸው ቆንስታንቲኖስ የሞተበት ባመት ፫፵።

አሁንም ቆንስታንቲዎስ የምሥራቅ ሁሉ ጌታ ሁኖ ቆንስታንስ በምዕራብ ሆነ። መግኔንቲዩስም በቆንስታንስ ላይ ባመፀ ጊዜ ቆንስታንስ በጾር ሞተ ባመት ፫፶ ቆንስታንቲዎስም የሮም መንግሥት ሁሉ ለብቻው ጌታ ሁኖ ቀረ። እርሱም እንደ አባቱ ጠቢብ አልነበረምና ያረማውያንን ጣዖት ማምለክ በግድ ሊሽር። ብሎ ባመት ፫፵፩ ትእዛዝ ሰጠ እንዴህ የሚል። የጣዖታትን ሃይማኖት ይጨረስ የመሥዋዕታቸውም ማበድ ይሻር። በ፫፵፮ ሁለት ቄሣሮች አዘዙ ያረውማውያን መቅደስ ሁሉ እንዲዘጋ ብለው። በ፫፶፯ መሥዋዕትንና ጣዖታትን ማምለክ ሁሉ ሲከለክል ይህችን ትእዛዝ በሚያፈርስ ሞት አደረገበት። ይህም በስሙ በዩልያኖስም ስም ሆነ ዩልያኖስ እንኳ በስውር አረማዊ ሲሆን በዚህ ነገርም ጸላትነቱ በዛ። ቆንስታንቲዎስም ብዙ ከጣዖት መቅደሶች አስፈረሰ ብዙም ቀማ ከብታቸውንም ወይስ ላብያተ ክርስቲያናት ወይስ ለወዳጆቹ በጎ ለነገሩት ሰጠ። ስለዚህም እጅግ ሰዎች ከታላቆች ወገን ያረማውያንን መቅደስ ይቀሙ ዘንድ ፈለጉ የራሳቸውን መመኘት ያጸግቡ ዘንድ። ቄሣርም በዚህ ምክንያት ሌላ ትእዛዝ ሊሰጥ ነበረ ይህነን መቅማት የሚከለክል ባመት ፫፵፯ እንዴህ ሲል። ባገር ደጅ ሁሉ በሜዳ ያሉትን መቅደሶች እንዲያፈርሱ ይጠብቋቸው እንጅ።

አያሌ መምህራንም ቆንስታንቲዎስን መልካም አድርገው ገሠጹ። ሂላርዩስም እንዴህ አለው። በመንግሥት ወርቅ የእግዚአብሔርን መቅደስ ታከብዳላችሁ ካረማውያንም መቅደሶች የቀማችሁ ከሰውም በግድ የወሰዳችሁ በቅሥፍም ያገዳችሁትን ከብት ለእግዚአብሔር ትጥላችሁ። አታናስዩስም እንዴህ ይላል ስለ ቆንስታንቲዎስ ስለ አሪዎስ ወገንም ሁሉ። እርሳቸው ለራሳቸው በሃይማኖታቸው እንዳያምኑ በዚህ ይገለጻል ግድ ያደርጋሉና ሰውን ባለመውደዳቸው እንዲያግዱ ለሃይማኖት። እንዴሁም ሰይታን ደግሞ ሰው ቢቀበለው በምሳርና በስይፍ ይገባል። መድኃኒታችን ግን የዋህ ነው እንዴህ ሲል። ማንም ይከተልኝ ዘንድ ቢወድ ደቀ መዝሙሬም ይሆን ዘንድ ቢወድ መስቀሉን ይወስድ። ማንንም አያግደውም። ሰውም ባይወደው ክርስቶስ ይተወዋል። እውነት በሰይፍና በጾር አትሰበክምና ወይስ በሠራዊት ኃይል በምክርና በመቀበል እንጅ።

ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን መምህራን ሁሉ እንዴህ ብለው አልተናገሩም። እንዴህ ብልዋልና ማተርኑስ ፪ ቄሣሮችን ቆንስታንስንና ቆንስታንቲዎስን። የመቅደሶችን ሽልም ትወስዱ ዘንድ አትፍሩ። የመቅደሶችንም ባለጠግነት ሁሉ ለላንት ለእግዚአብሔር ርብዕ ረቡት። ማተርኑስም ያረማውያንን ማምለክ ሁሉ በግድ ሊሽሩ መከራቸው። እንዴህም ጌዎርጊዎስ የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ በስክንድርያ አደረገ።

በዚህ ማድረግም አይነተኞች ክርስቲያናት አልበዙም ባረማውያን ብዙ ነበሩ እንጅ ጣዖታትን በማምለክ የበረቱ ብቻ። እርሳቸውም ጊዜያቸውን ጠብቁ ጸላታቸውን ይገልሱ ዘንድ። ይህም ሆነላቸው በዩልያኖስ ቄሣር መግዛት።

ዩልያኖስም የቆንስታንቲኖስ የወንድሙ ልጅ ነበረ። ቆንስታንቲኖስም ወንድሙን ገደለ እንዲያምፅበት ፈርትዋልና። ቆንስታንቲዎስም እጅግ ጥል አደረገ በዘመዶቹ ዩልያኖስንም ከመንገሥ ይከለክል ዘንድ ፈለገ። ስለዚህም እርሱን ከጋሉስ ከወንድሙ ጋራ ለክህነት አሳደጋቸው። በግድም በጽልም ሁንዋልና ዩልያኖስ ሃይማኖትን መጽላት ቶሎ ጀመረ ያረማውያንንም መምህራን ትምርት እጅግ ፈለገ። በመጀመርያም በግልጽ ክርስቲያን ነበረ በስውር ግን በውነትም አረማዊ። ወንድሙም ጋሉስ በቆንስታንቲዎስ ጸላትነት ፫፶፬ ሞተ በዚህም የዩልያኖስ ጸላትነት በክርስቲያን ላይ በዛ። ዳሩ እንዴህ ግብዝ ነበረ እርሱ ፍጹም አረማዊ በሆነ ጊዜ ለኤጲስቆጶሳት ሜዳዊ መልኩን ብቻ ላዩ በጎ ክርስቲያን ሁኖ እንደ መሰላቸው።

ባመት ፫፷፩ ዩልያኖስ ቄሣር ሆነ። ከዚያም ጀምሮ እጅግ ደከመ በጣም የጣዖታትን ማምለክ ይመልስ ዘንድ። ቆንስታንቲኖስ ቆንስታንቲዎስም ስለ ክርስቲያን ሃይማኖት ያደረጉትን ነገር ሁሉን ይሽር ዘንድ። እርሱም ባለቤቱ ያረማውያን የካህናታቸው አለቃ ሁኖ እጅግ ደከመ አማልክታቸውን ያገለግል ዘንድ መሥዋዕትንም ይሠውላቸው ዘንድ ክርስቲያን እስኪላገጹበት ድረስ። ዩልያኖስም እጅግ ጻፈ በክርስቲያን ላይ። በጽፈቱም ካረማውያንና ከክርስቲያን መጻሕፍት ምክንያትን ሰበሰበ ባንድም ደበለቀ ክርስቲያንን ለማጣላት። በክርስቲያን መጻሕፍትም የተገኘውን በጎ ነገርን አረማውያን ይከተሉት ዘንድ መከራቸው እንዴህ አድርገው የክርስቲያንን ሃይማኖት ይሽሩ ዘንድ ብሎ። በዚህም አልኖረም። በግድና በተንኰል ክርስቲያን ሊመለሱ ነበሩ ወደ ጣዖታት። እጅግ ብርም ለድኆች ሰጠ እሺ ያሰኛቸው ዘንድ። ያረማውያንንም ካህናት እጅግ አከበራቸው የበደላቸውንም ቀሠፈ የታዖታትንም መቅደሶች ያፈረሱትን መልሶ አሠራቸው። የተቀሙትንም ከብታቸውን ከክርስቲያን ወስዶት ለጣዖታት መቅደሶች መለሰላቸው አረማውያን እንኳ እስኪገሥጹት ድረስ።

ክርስቶስንና ክርስቲያንንም ለመጽላት ብሎ ላይሁድ ወዳጅነትን አደረገ ወደ የሩሳሌምም ይመለሱ ዘንድ ከዚያም የተገለበጠውን መቅደሳቸውን አዲስ ይሠሩት ዘንድ አዘዛቸው የክርስቶስን ትንቢት በጣም ሊሽር ብሎ በየሩሳሌም መቅደስ ደንጊያ በደንጊያ ላይ እንዳይኖር ሲል። እጅግ ከብትም ሰጠ እጅግም ደከመ ይህነን ፈቃዱን ለመፍጸም። ዳሩ በዚህ ነገር እግዚአብሔር ከለከለው። ሰራተኞች በስፍራው በቆፈሩ በሰሩም ጊዜ ምድር ተናወጸች እሳትም ከምድር ወጥቶ የተጀመረውንም ስራ አጥፍቶ ሰራተኞችን አስፈራ ስራውም ቀረ። አሁንም አይሁድን መከረ እግዚአብሔርን ስለ አርነታቸው ያመሰግኑት ዘንድ ይለምኑትም ዘንድ ለርሱ ለጾሩም ለመቅደሳቸውም ያ ከፋርስ ጋራ የተጀመረ ጾር ሲጨርስ መልካም መቅደስ መሥራት እንዲችሉ የከበረችም ከተማ የሩሳሌም እርሱ ከርሳቸው ጋራ በርስዋ መኖር የወደደ።

በክርስቲያን ላይም እጅግ ተንኰል አደረገ። ብርቱ ሊሆንባቸው ደምም ሊያፈስ አልወደደም የክርስቲያን ሃይማኖት በመከራ እንዳይጐዳ ተጠመቀ እንጅ ከመጀመርያ አይትዋልና። የተሳደዱትን ኤጲስቆጶሳት ቆንስታንቲዎስ ስለ ሥላሴ ትምርት መምህራን ወዳገራቸው ወደ አብያተ ክርስቲያናታቸውም ተመለሱ። ነገር ግን አታናስዮስም በተመለሰ ጊዜ ወደ እስክንድርያ ወደ ቤተ ክስቲያኑም ተቍጥቶ ከለከለው። እርሱን እጅግ ፈርትዋልና በትምርቱ ብዙ ካረማውያን የክርስቲያንን ሃይማኖት ስለ ተቀበሉ። ሌሎች ኤጲስቆጶሳትና ቀሳውስት ከሌሎች መምህራን ጋራ አላሰባቸውም ተስፋ አድርግዋልና እርስ በርሳቸው በሚያደርጉ መጣላት ሃይማኖታቸው እንዲጠፉ ብሎ።

ዩልያኖስም ክርስቲያንን ከለከለ የቀደሙትን ያረማውያንን ፊሎሶፊያ ከማስተማር። እንዴህ አድርጎ ብልሃት ሁሉ በክርስቲያን ማኽል ያለቀ እንደሆን ብልዋል። ወይስ የክርስቲያን ብላቴኖች ይህነን መማር ቢወዱ ወደ አረማውያን መድረሶች በግድ ሊሔዱ ነበሩ። ስለዚህ ግን ፪ ታላቆች ተናጋሮች ሹመታቸውን ተሰናበቱ ሃይማኖታቸውን ይጠብቁ ዘንድ። እርሳቸውም ጵሮኤሬስዮስ በአቴና ቂክቶርዮስም በሮም።

ያረማውያንም ዕውቀት በክርስቲያን መድረሶች በለቀ ጊዜ ፪ ከክርስቲያን አዋቆች ኦጶሊናሪስ የተባሉ አባትና ልጅ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክና ትምርት ለብላቴኖች አበጁት ባረማውያን ዕውቀት ፈንታ።

ጥቂት ደምም ፈሰሰ ደግሞ። ጌዎርጊዮስ የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ ክፉ ሰው የነበረ ቆንስታንቲዎስ ባተናስዮስ ፈንታ በስክንድርያ የሾመው ባለማሰቡ አረማውያን አስቀድሞ እጅግ ያስቈጣ አሁን በሕዝቡ ሞተ በስክንድርያ ከድራኮኒዎስ ጋራ። እንዴሁም ማርቆስ ያሬቱሳ ኤጲስቆጶስ መከራ ተቀበለ አስቀድሞ ያረማውያንን መቅደስ አፍርስዋልና።

ዩልያኖስም እጅግ ጊዜ ከነገሠ እንደ ቆንስታንቲኖስ ምናልባት እጅግ በጐዳ በቤተ ክርስቲያን። ዳሩ እግዚአብሔር የነገሥታት ንጉሥ ይህነን ጸላት ለጊዜው አደረገ ቤተ ክርስቲያንን በርሱ ይገሥጽ ዘንድ ለመጕዳትዋም አላደረገውም። የርሱ ጊዜም ባለፈ ጊዜ ይህነንም መግሠጫውን በሳት ጣለው።

ዩልያኖስ በፋርስ ላይ ባደረገ ጾር ሞተ። ፈቃዱ እንዴህ ነበረ ያሸነፈ እንደሆን እጅግ ክፉ ያደርግ ዘንድ በቤተ ክርስቲያን ላይ። በሞተ ጊዜም እጁን መሬት እምልቶ መሬትን ወደ ንፋስ ጣለው እንዴህ ሲል። አንተ ገሊላዊ ሆይ አሸንፈህ። ገሊላዊ ክርስቶስ ማለቱ ነበረ።

ዮዊያኑስም ከዩልያኖስ በኋላ ተከተለ። አንድ አመትም ብቻ ነገሠ። እርሱም ክርስቲያን ሁኖ የኒቅያ ሃይማኖት ወዳጅ ለሁሉም ቸር ነበረ። አረማውያንንም አላገዳቸውም ለክርስቲያን ሃይማኖት።

ከዮዊያኑስም በሁላ ፪ ወንድሞቹ ዋለንቲኒያኑስም በምዕራብ ዋለንስም በምሥራቅ ነገሡ። ዋለንታኒያንም ቸር ነበረ አረማውያንንም በረፍት ተዋቸው እርሱም የኒቅያ ሃይማኖት ወገን ነበረ። ዋለንስ ግን አረማውያንንና የኒቅያውን ወገን አሳደደ። ግራትያኑስም አባቱን ዋሌንቲያኑስን ተከተለ ፫፸፭ እስከዚያ ዘመንም ድረስ ላምድ ነበረ ቄሣሮች የካህናት አለቆች ይባሉ ዘንድ ስለዚህም ዩልያኖስ እጅግ ይሠው ነበረ። ግራትያኑስ ግን ይህነን ልማድ ሻረ። ባመትም ፫፹፪ ያረማውያንን ልማድ ወሰነ።

ሁለተኛ ዋለንቲኒያኑስም ወንድሙን ግራትያኑስን በመንግሥት ተከተለ። በዚያ ዘመንም አረማውያን ስለ ማምለካቸው አዘኑ ቄሣርንም ለመኑት እንደ ልማዳቸው እንዲተውላቸው። ዳሩ አምብሮስዮስ የማይላንድ ኤጲስቆጶስ በበጎ ምክር ቄሣርን አጸና ልቡ እንዳይታወክ። ላረማውያን እሺ እንዳይል።

ዮሐንስ አፈ ወርቅም በቴዎዶስዮስ መንግሥት መጀመርያ ቄሣርን መከረ አንዳችን በግድ እንዳያደርግ ባረማውያን ላይ እንዴህ ሲል። ወንጌል ለብቻው ቢኖር በመንፈስ ኃይልም ሲሰበክ ወንጌል ባለቤቱ በኃይሉ ይገዛል በሰው ልብ ሁሉ ላይ። ሰው ግን በወንድሙ ላይ ግድ ቢያደርግ ለሃይማኖት ሊያገደው ብሎ አይገባም አይጠቅምም።

ዳሩ ቄሣሮች ወትሮ አላደረጉም በዚህ ባፈ ወርቅ ምክር። በቴዎዶስዮስ ዘመንም እጅግ ሁከት ስለዚህ ሆነ። እጅግ መቅደሶችን አፍርስዋልና እጅግ ግድም አደረጉ ባረማውያን በቴዎዶስዮስ ፈቃድ ያለ ፈቃድም። የቴዎድስዮስ ነገር ሁለጊዜ አንድ አልነበረምና። በዚህ ምክንያት ቴዎፊሎስ የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ እርሱም ሥጋዊ ሰው የጌታችንን ምህረት ንቆ የክርስቲያንም ፍቅርና ጥበብ በጣም አጥቶ ታላቅ ሁከት አደረገ በስክንድርያ ያረማውያን መቅደስ ሲያፈርስ ከጫወታ ከመላገጽም ጋራ አረማውያን ሁሉ እስኪቈጡ ድረስ እጅግ ደምም እስኪፈስ ድረስ። እንዴሁም በብዙ ስፍራ ሆነ። ቴዎዶስዮስም አያሌ ትእዛዝት ሰጠ በዚህ ነገር በኋላም ታላቅ መበደል ሁኖ ተቈጠረ በንጉሥ ላይ እንደሚደርስ ሰው ጣዖታትን ቢያመልክ።

የቴዎዶስዮስም ፪ ልጆች አርካድዮስና ሆኖርዩስ ኃይል አልነበረላቸው ያረማውያንን መምለክ በጣም ይሽሩ ዘንድ። ፪ ኤጲስቆጶሳት በዚህ ዘመን ነበሩ ከቴዎፊሎስ ነገር የተሻለውን ያደረጉ። አውጉስቲኑስ ክርስቲያንን መክርዋልና ለራሳቸው ለራሳቸው ለእግዚአብሔር በውነት ይገዙ ዘንድ በምሳሌም በትምርትና በጸሎትም ይጋደሉ ዘንድ በምሳሌም በትምርትም በጸሎትም ይጋድሉ ዘንድ የወንድሞቻቸውን ያረማውያንን ጣዖታት በልባቸው እንዲያፈርሱ የደንጊያ የንጬትም የወርቅም መቅደሳቸውን በግድ ይወስዱባቸው ዘንድ ያፈርስዋቸውም ዘንድ አይገባም ብሎ። እንዴህም ክሪሶስቶሞስ እርሱም አፈ ወርቅ ባለጠጎችን ክርስቲያንን የሚለምን የክርስቲያንን አብያተ ክርስቲያን አብያተ መቅደሶች መድረሳችንም ያበዙ ዘንድ እለዚያ አረማውያን ወንጌልን የማያውቁ ሁሉ ትምርትን ያገኙ ዘንድ።

በሮም መንግሥትም የነበሩ አረማውያን ካመት ፬፻ ጀምረው ማምለካቸውን በግልጽ ተከልክሎባቸዋልና በስውር ሊያደርጉት ነበሩ።

ዩስቲኒያስም አረማውያንን ፈለገ እጅግም መረመራቸው ማምለካቸውን ፈጽሞ ይሽር ዘንድ። አያሌ ታላቆች ሰዎች በዚህ ምክንያት ሞቱ። ሌሎችም ወደ ፋርስ መንግሥት ሸሹ። የቀሩትም ከለዚያ ጋራ ክርስቲያናት ተብለው የክርስቲያንን ሕይወት ያለቀባቸው ባንድ ተደበለቁ።

፪፪ አረማውያን በዚህ ዘመን በክርስቲያን ላይ ስለ ጻፉ

መጻሕፍት። ስለ ክርስቲያን መምህራንም

ምላሽ።

ዩልያኖስ ቄሣር እጅግ ጻፈ በክርስቲያን ላይ። ይህም ባለማወቁ ብቻ አይደለም በጸላትነቱ እንጅ። እንደ ዓለም ታላላቆችና ጠቢባን የማያምኑ እርሱ በክርስቶስ መዋረድ ተሰናከለ። የክርስቶስ መንግሥትንም መዋረድ አልወደደም የሥጋውን መዋረድ ሲያይ ለመንፈሱ ምስጋና ለማየት ዓይኑ አልተከፈተምና። የወንጌልንም ትምርት ሁሉ ክፉ ፈቃዱ ስለ ጸላትነቱ ሳያስተውለው ተላገጸበት።

አያሌ መክሰስ አረማውያን ክርስቲያንን የከሰሱበት ይህ ነው። አረማውያን አሉ። የክርስቲያን ሃይማኖት አልተዘረጋም በነገሥታት ተድላ ገጽ እንጅ። ዳሩ ከክርስቶስ ጀምሮ እስከ ቆንስታንቲኖስ ዘመን ድረስ የሆነላቸው ሁሉ ይህ ነገር አሰት ሁኖ ተገለጸበት። ደግሞ ስለ ክፉ አካሔዳቸው ሰደብዋቸው እርሳቸው በቅድስና ባመኑ ጊዜ። ዳሩ በዚህ ነገር አረማውያን ያለ ፈቃዳቸው ለወንጌል በጉነት መሰከሩ። ደግሞ የክርስቶስን ትምርት በተራራ ላይ ሁኖ ያስተማረውን ከሰሱ እንዴህ ሲሉ። ክርስቶስ እንዳዘዘ ቢሆን ሰው እንዳይበቅል ክፉም በክፉ እንዳይመስል ለሚለምነውም ሁሉ ቢሰጥ መንግሥት ሁሉ መኖር አትችልም። አውጉስቲኑስ ግን እንዴህ ሲል መለሰላቸው። የታዘዘው ነገር ሁሉ ለልብ ይደርሳል ልባችን ወትሮ ለትሕትና ለምህረትም ለፍቅርም ሊገዛ ነውና በስራው ግን ክርስቶስ ወትሮ ለጊዜ የተሻለውን ስራ እናደርግ ዘንድ ይፈልጋል።

አውጉስቲኑስም ያረማውያን መክሰስ ለምላሽ መጽሐፉን ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ጻፈ በርሱም ያረማውያንን አፍ ዘጋ።

፫፫ ስለ ልዩ ልዩ መከልከያ ሃይማኖት የከለከለው።

ስለ ልዩ ልዩም መንገድ ሰው ወደ

ሃይማኖት የደረሰበት በዚህ ዘመን።

ታላቅ መከልከያ በውነትም ሰውን ወደ ክርስቶስ ከመምጣት የከለከለው እንደ ሁለግዜ በሰው ልብ ኖረ። ሰው ኃጢአቱን ወዶ ወደ ብርሃን አልመጣም። ለልዩ ልዩ ሰዎችም ልዩ ልዩ ነገር ነብረለት ሊከለክለው ብሎ። የተማሩ የሚመስሉ የክርስቲያን ጥበብ አይበቃም ነበር። የተዋበ ነገርም የፈለጉ የሚጻፍጥም ነገር በዚያ ዘመን ብዙ እንደ ፈለጉት በወንጌል አላገኙትም። ደግሞም ብዙ ነበሩ እንዴህ ያሉ። ሰው ሁሉ ልዩ ልዩ እንደ ሆነ እንዴህ ደግሞ ልዩ ልዩ ሃይማኖትና ማምለክ ይፈለጋል አንድም ለሁሉ አይሆንም። አምብሮስዮስ ግን የማይላንድ ኤጲስቆጶስ እንዴህ ላሉ ሰዎች እንዴህ ይላቸዋል። ኑ በምድር ሁናችሁ የሰማይን አካሔድ ትማሩ ዘንድ። ከዚህ ስንኖር አካሔዳችን በላይ ነው። ያ የፈጠረኝ አምላክ እርሱ የሰማይን ምሥቲር ባለቤቱ ያስተምረኝ ነፍሱን እንኳ የማያውቅ ሰው ግን አይደለም።

ወደ ሃይማኖት ሰውን እይወሰደ መንገድ ልዩ ልዩ ነበረ። ዳሩ ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባትን የፈለጉ ሁሉ ከኃጢአታቸው መመለስ አልወደዱም። አውጉስቲኑስ እንዴህ ይላል። ስንት ናቸው ክርስቶስን የሚፈልጉ በምድራዊ መሻታቸው ብቻ በጎ ያደርግላቸው ዘንድ ብለው። አንድ ተጸልቶ የቄስን ወዳጅነትና ማስታረቅ ይለምናል። አንድም ከፍፈኛ ሰው ተጨንቆ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሸሻል። አንድም ይህነን ይለምናል ሌላም ሌላውን። ቤተ ክርስቲያንም እንዴህ ባሉ ሰዎች ዕለት ዕለት ትመላለች። የሱስን በየሱስ ምክንያት የሚሹት ጥቂት ናችው።

አሁንም እንዴህ ያሉ ሰዎች ወደ ደግ ቄስ የመጡ እንደ ሆነ እርሱ ወደ ክርስቶስ የሚወስዳቸውን መንገድ አሳያቸው። ነገር ግን ብዙ ነበሩ እርሳቸውም የሚበዙ ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት ያለምርምር ልመናቸውን ያደረጉ እንዲያውም ያጠመቅዋቸው። እንዴሁም የተጠመቁ በስራቸው ክርስቶስን ካዱ። አንዳንዱም ነበረ እንደ ቆንስታንቲኖስ እግዚአብሔር ኃይሉን ያሳየው ወደ እግዚአብሔር ፍርሃትም የመጣበት። ብዙም ነበሩ ዕረፍትን የፈለጉ ከኃጢአታቸው ለነፍሳቸው። አሁንም ክርስቶስ ይላል። እኔ አሳርፋችኋለሁ። ስለዚህም እለዚያም በቄስ ቃል ብቻ አካልኖሩ ወደ ክርስቶስም ሒደው በርሱ ዕረፍትን ከፈለጉ ከክርስቶስ ቃል ይልቅ አክብረው ቶሎ እግዚአብሔር ይፍታህ አሉ ሳይመረምሩ ሰውም በቃላቸው ቢሰና በኃጢአት አላገኘም። አያሌም ነበሩ የሰውን ጥበብ ሁሉ ይፈትኑ የነበሩ በርሱ ዕረፍትን ያገኙ ዘንድ ለነፍሳቸውም ያም ሁሉ እንዳይጣቅም ባዩ ጊዜ አንዳችም ከወንጌል በቀር የነፍስን ራብ ወደ እግዚአብሔር ማጽገብ እንዳይችል በተማሩ ጊዜ እግዚአብሔር ወንጌልን ሰጣቸው በርሱም የዘላለም ሕይወት አገኙ። እንዴህ አውጉስቲኑስና ሲኔስዮስ።

\*\*\*

፪ የቤተ ክርስቲያን መዘረጋትና መከራ

ከሮም መንግሥት በሜዳ።

የክርስቲያንም ሃይማኖት አንዳንድ ጊዜ ካገር ወደ ዳገር አለፈ በነጋዶች። አንዳንድ ጊዜም ባረማውያን ማኻል በኖሩ ሞናክሶች። አንዳንድ ጊዜም በስደታቸው ክርስቲያን ተሳድደው ወደ ሌላ አገር ሔዱ ወደ ደረሱበትም አገር በወንጌል አስተማሩ። ብዙ ጊዜም ልዩ አሕዛብ ክርስቶስን ተቀበሉ ክርስቲያን የተባሉ የሮም ሰዎች ሲጸሉት።

በዚህ ዘመንም ብዙ አሕዛብ ከምሥራቅ ፈለሱ ወደ ምዕራብ መጡ። የሮምንም መንግሥት አወኩ አዲሶችንም መንግሥቶች ሠሩ። እርሳቸውም ጎቶች ሁኖችም ዋንዳሎችም ገርማኖችም ፍረንጆችም። እርሳቸውም የሃይማኖትን ዘር በማኸላቸው ተቀበሉ በርሱም ቤተ ክርስቲያን ሆነች በመኻከላቸው በምዕራብ። የሮምም መንግሥት በወደቀች ጊዜ የርሳቸው መንግሥቶች የርሳቸውም ቤተ ክርስቲያን ኃይለኞች ሁነው ቆሙ። ሐዲስ ሕይወትንም ተቀበሉ። እርሳቸውም ፍረንጆች የተባሉ ናቸው።

በፋርስ መንግሥትም ቤተ ክርስቲያን ነበረች መከራም ተቀበለች ከማጎችና ካይሁድ። ቆንስታንቲኖስም አደራ ጻፈላቸው ለፋርስ ንጉሥ ለሁለተኛ ሻጱር። በለዚህ ፪ መንግሥቶችም በሮም መንግሥትና በፋርስ መንግሥት መኻከል ዕርቅ በሆነ ጊዜ ክርስቲያንም በፋርስ መንግሥት ዐረፉ በጥል ጊዜ ግን ተሳደዱ። ክርስቲያን የሮም ወዳጆች ናቸው ብለዋልና። ደግሞ ሁለግዜ ጸላትነት ነበረ በፋርስና በክርስቲያን ሃይማኖትና ማምለክ መኻከል። ከሁሉም ይልቅ የተቈጡበት የመስቀል ትምህርት ነው።

መጀመርያ መሳደድም በፋርስ መንግሥት ባመት ፫፵፫ ነበረ ንጉሥ ከክርስቲያን ዘንድ ግብር በፈለገ ጊዜ ጣዖታትን እንዳያመልኩ። የሰሌውቂያም ኤጲስቆጶስ ስምዖን የሚሉት እርሱም ሽማግሌ ይህነን ግብር ከክርስቲያን ዘንድ ሊለቅም ነበረ ዳሩ ግን እርሱ እምቢ አለ። ስለዚህ ስምዖን ሊሞት ፈረዱበት። የክርስቲያንም ኤጲስቆጶሳትና ቀሳውስት ሁሉ ሊሞቱ አብያተ ክርስቲያናትም ሊፈርሱ እቃቸውም ሊረኰስ ነበር። ስምዖንም ጉኅሺያታዛዴስም ፉሲቅም ሞቱ ከ፻ ቀሳውስት ጋራ።

በመጣውም አመት ፫፵፬ ስደት በረታች። ክርስቲያን ሁሉ ሊሞቱ ነበሩ ብዞችንም ስለ ሃይማኖት ገደሉ። ባመትም ፬፲፰ ደግሞ ተሳደዱ ከንጉሥ ከየዝዴገርድና ከዋራኔስ በታች።

በዚህ ዘመንም ወንጌል ወደ አርሜን መንግሥት ደረሰ። ጎርጎርዮስ አብራሂ የተባለ ወንጌልን ከዚያ ሰበከ በማስተማሩም ያርሜል ንጉሥ ቲሪዳቴስ ሃይማኖትን ተቀበለ። ካመት ፬፻ በኋላም ሚዝሮብ እስከዚያ ድረስ ገና ባልተማሩ አስተማረ። ላርሜን ወገንም በዚያ ዘመን ፊደላትና ጽፈት አልነበራቸውምና ሚዝሮብ አዲስ ጽፈት አወጣላቸው። መጽሐፍ ቅዱስንም ባርሜን ቋንቋ አስተረጐመ።

ባርሜንና በፋርስ ምድር አጠገብ አንዲት ታናሽ መንግሥት ነበረች በዚያ ዘመን ኢቤርያ አሁን ግን ጌዎርጊያ የተባለች። አንዲት ክርስቲያኒቱ ወዲያ ተማርካ ባርያዪቱ ሆነች ላንድ ባላገር ሰው። ባካሔድዋም በስራዋም ለለዚያ አገር በታመመ ጊዜ ላገር ሰዎች ሁሉ አደረሱት እንደዚያ አገር ልማድ ማንም ለሕማሙ መድኃኒት ያወቀ ቢገኝ ያሳየው ዘንድ ብሎ። መድኃኒትም ባልተገኘች ጊዜ ወደ ክርስቲያኒቱ ደግሞ ወሰዱት። እርስዋ ግን አለች። እኔ መድኃኒቱን አላውቅም ነገር ግን ክርስቶስ አምላኬ መርዳት ይችላል ሰው ሁሉ እንኳ ባይችል። እርስዋም ላሽከሩ ክርስቶስን ለመነች ተሰማችም አሽከርም ዳነ። ያገር ንግሥትም ይህነን ወሬ ሰማች። እርስዋም ከዚያ ወዲያ በታመመች ጊዜ ክርስቲያኒቱን አስጸራች። ያች ግን ታምራት አድራጊቱ አይደለሁም ብላ እምቢ አለች ከመምጣት። ንግሥትም ባለቤትዋ ሰጠችዋ ባልጋ ወደ ክርስቲያኒቱ ይሸከምዋት ዘንድ አዘዘቻቸው። ክርስቲያኒቱም ጸለየች ለንግሥት መዳን እርስዋም ዳነች። ንጉሥም ይህነን ሰምቶ መስጠትን ይሰጣት ዘንድ ወደደ ዳሩ ምሽቱ አለችው። ያች ክርስቲያኒቱ አንዳንዳችን ከምድራዊ ከብት አትቀበልም ነገር ግን ይህነን ዋጋዋ ሁኖ ትቈጥራለች እኛ ከርስዋ ጋራ አምላክዋን ብናመልክ። የዚያን ጊዜም ንጉሥ ገና አልሰማም። ከዚያ ወዲያ ግን አንድ ጊዜ ባደነ ጊዜ ጽጋግ ሁኖ ምድሪቱ ተጨለመች። እርሱም ከሰዎቹ ዘንድ ተለየ በምድረ በዳ መንገዱንም ጠፋበት። አሁን ስለ ክርስቲያን አምላክ የሰማውን ነገር አስቦ ወደርሱ ጸራ ስለትንም አደረገ እግዚአብሔር እርሱን በደህና ወደ ሰዎቹ ያደርሰው እንደ ሆን እርሱን ያመልክ ዘንድ። የዚያን ጊዜም ጽጋግ ሔደ ምድሪቱም በራች እርሱም ወደ ሰዎቹ ደረሰ የክርስቲያኒቱንም ነገር ተማረ ከምሽቱ ጋራ ሰዎቹን አስተማሩ ንጉሥ ወንዶችን ከምሽቱም ሴቶችን። በኋላም ንጉሥ ከሮም መንግሥት መምህራንን አስመጣ መንግሥቱም ሁሉ ሃይማኖትን ተቀበለች።

በዩስቲኑስና በዩስቲኒያኑስ ዘመንም የክርስቲያን ትምህርት ወደ ላዝዮችና ወደ አባስጎች ደረሰች።።

ደግሞም ቴዎፊሎስ ህንዳዊ ቆስማስም ወንጌልን በህንድ አስተማሩ።

በዓረብ ምድር በዳም በየመንም የክርስቲያን ትምህርት በሞናኵስት ተዘረጋች።

በዚህ ዘመንም ወንጌል ወደዚች ምድር ወደ አበሻ ደረሰች። በቆንስታንቲኖስ ዘመን አንድ አዋቂ ከጢሮስ አገር ስሙን ሚሮጵዮስ የሚሉት በኤርትራ ባሕር ዞረ ባሕርንና ምድርን ሰዎችንም ብልሃታቸውንም ይመረምር ዘንድ። ወደ ዳርቻም በመጣ ጊዜ በመርከቡ ያገር ሰዎች ቀመኞች ሁነው የመርከብን ሰዎች ሁሉ ከሜሮጵዮስ ጋራ ገድለዋቸው ለ፪ ብላቴኖች ብቻ አዝነው ስማቸውን ፍሩሜንትዮስና ኤዴስዮስ የሚሉት። ሁለታቸውንም ወደ ንጉሥ አመጥዋቸው። ንጉሥም ወደ ቤቱ ተቀበላቸው። ኤዴስዩስንም አሳላፊዩን አደረገው ፍሩሜንቲዮስም ጻፈው ሆነ። ንጉሥም በሞተ ጊዜ ንግሥቱ ፍሩሜንቲዮስን ታመነች ልጅዋን ሐፄን ያሳድገው ዘንድ ፍሩሜንቲዮስም ያፄ እንደኔ ወይስ ራስ እንደሆነ ይላሉ። ፍሩሜንትዮስም የቻለውን አደረገ የሃይማኖትን ዘር ባበሻ ዘንድ። ከሌላ አገርም ለመጡ ነጋዶች ቤተ ክርስቲያንን አሰራ ከርሳቸውም ጋራ እግዚአብሔርን አመለከ ቄስ አልተገኘምና። ንጉሥም በኋላ ሁለታቸውን አሰነበተ ወዳገኘምና። ንጉሥም በኋላ ሁለታቸውን አሰነበተ ወዳገራቸው ይመለሱ ዘንድ። ኤዴስዮስም ወደ ጢሮስ ሔደ ከዚያም ቄስ ሁኖ ተቀመጠ። ፍሩሜንትዮስ ግን በዚህ አገርም ፈርመናቶስና አበ ሰላም የተብለ ዕረፍት አልነበረለትም ያበሻ መንግሥት በክርስቶስ እስትድን ድረስ። ወደ እስክንድርያም ሔደ ከዚያም አታናስዮስ ኤጲስቆጶስ ሆነ ባመት ፫፳፯ ካታናስዮስም ኤጲስቆጶስን ለመነ ላበሻ አታናስዮስም ከፍሩሜንትዮስ የሚሻል አይገኝም ብልዋልና እርሱን ቀደሰ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ ለዚች አገር። ያም ተመለሰ። ባበሻም በወንጌል አስተማረ እንዴሁም የቤተ ክርስቲያን መጀመርያ ባበሻ ሆነ። በኋላም ቴዎፊሎስ ህንዳዊ መጣ እርሱም የአርዮስ ወገን ነበረ። ቆንስታንቲዎስም በኋላ የኒቅያ ወገን ባበሻ ያሳድድ ዘንድ ብሎ ያበሻን ንጉሥ ፍሩሜንትዮስን ወደ እስክንድርያ እንዲሰደው ጌዎርግዮስ ሃይማኖቱን ይመረምር ዘንድ ጻፈለት ነገር ግን አልሆነለትም።

በዩስቲኑስና በዩስቲኒያኑስ ዘመንም ያይሁድ ንጉሥ ዙንዋስ የሚሉት በዓረብ አገር በያመን ክርስቲያንን አሳደደ። ያበሻ ንጉሥም ይህነን ሰምቶ ጾር አደረገ በዙንዋስ ላይ መታውም መንግሥቱንም ወስዶ ክርስቲያንን አብርሃም የተባለውን አነገሠ። ከዚያ ወዲያም አብርሃም ሲሞት ዙንዋስ ተመልሶ መግዛቱን ወሰደ ክርስቲያንንም አሳደደ ከመጀመርያው ጊዜ ይልቅ። ያበሻ ንጉሥ ግን ሁለተኛ ተመለሰ ዙንዋስንም ገደለ ሌላውንም መኰንን ሾመ በዚያ አገር ላይ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን መዘረጋት በኤውሮጳ። አንድ መልእክተኛ በኢርለንድ ወንጌል ያስተማረ ጰትሪክዩስ ነበረ። እርሱም በስኮትለንድ ተወለደ። አባቱም ዲያቆን ሁኖ በወንጌል አስተማረው ነገር ግን የወንጌልን ኃይል አልተማረም ወደ መከራ እስኪደርስ ድረስ። ዕድሜውም ፲፯ አመት በሆነ ጊዜ የባሕር ሌቦች መጡ ሰርቀውም ወሰዱት ከርሳቸው ጋራ ወደ ኢርለንድ ከዚያም ለንጉሥ ሼጡት። ያገርም ሰዎች አረማውያን ነበሩ። ንጉሥም እረኛ አደረገው በመንጎቹ ላይ። አሁንም በብቸነቱ ጊዜ ከለልቡ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ ለተማረውም ወንጌል አሰበ። ልቡንም በእግዚአብሔር አጸና ፯ አመትም ከተቀመጠ በኋላ ፪ ግዜ በሕልም ታዘዘ ባንድ መንግድ ወደ ባሕር ይሸሽ ዘንድ ከዚያም ወዳገርህ የሚወስድህ መርክርብ ኑዋልና ብሎ። ይህነንም ትእዛዝ ተከትሎ ወዳገሩ ደረሰ። ፲ አመትም ከዚያ ሁለተኛ ጊዜ ተሰርቆ ወደ ገልያ መጣ ወደ ፍረንሳዎች አገር። የክርስቲያንም ነጋዶች አርነት አወጡት ወዳገሩም ሰደዱት። ከዚያም ጳትሪክዩስ ግን ዕረፍት አልነበረለትም በሕልሙም ታዘዘ ወደ ኢርለንድ ይመለስ ዘንድ ከዚያም ያነን ስራ ይሰራ ዘንድ ክርስቶስ ስለርሱ ደሙን ያፈሰሰ። አሁንም ወደ ገልያ ሔደ ከበጎ ቀሳውስትና ሞናኵስትም ተጨምሮ ተጨምሮ ተማረ። ከዚያ በኋላም ወደ ኢርለንድ ሔደ ወንጌልንም አስተማረ። የሕዝብም ካህናት አሳደዱት ነገር ግን እግዚአብሔር የብዙ ሰዎችን ልብ ከርሳቸውም አያሌ መኳንንት ወደርሱ መለሰ። ወንጌልንም ተቀብለው ምድርን ሰጡት ጳትሪክዩስ በርስዋ ገዳምን የሰራበት። ሞናኵስትንም አሳደገ አስተማረም በዚያ አገር ሁሉ ወንጌልን ያስተማሩ የነበሩ።

በዚያ ዘመንም የክርስቲያን ትምርት ወደ ጎቶች ደግሞ ደረሰች። እርሳቸውም አንድ ወገን ነበሩ በዚያ ዘመን ከምሥራቅ ወጥተው ወደ ምዕራብ የሔዱ የሮምንም መንግሥት ያወክዋት የሮምንም ከተማ የቀሙ በኋላም በኤውሮጳ ክርስቲያን ሁነው የተቀመጡ። ክርስቲያንም ገና ሳይሆኑ ወደ ሮም መንግሥት ገብተው እጅግ ሰዎችና ቀሳውስት ሳይቀሩ መረኩ የተመረኩትም የመረኳቸውን በወንጌል አስተማሩ። እጅግም ለርሳቸው ያደረገ ኡልፊለስ ነው የርሳቸው ኤጲስቆጶስ የሆነ ከቆንስታንቲኖስ ዘመንም ጀምሮ እስከ ዋለንስ ዘመን ድረስ በመኻከላቸው ያስተማረ የእግዚአብሔርንም ቃል ወደ ቋንቋቸው ያስተረጐመ። ዮሐንስ አፈ ወርቅም ለትምህርታቸው ስራ። እርሱ የቆንስታንቲኒያ ሊቀ ጳጳስ በሆነ ጊዜ ወዲያ የመጡትን ጎቶች አስተማረ ወንጌልንም ለመስበክ ቀደሳቸው።

ሁለተኛ ምዕራፍ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት።

ስለ ቤተ ክርስቲያንም ተግሣስ።

ስለ ቤተ ክርስቲያንም መለየት

በዚያ ዘመን።

፩ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ታሪክ በዚህ ዘመን

፩፩ ስለ ቤተ ክርስቲያን መስማማት ከመንግሥት ጋራ።

የቤተ ክርስቲያን መሆን ከሮም መንግሥት ጋራ በዚህ ዘመን ተለወጠ። መንግሥት አስቀድማ የቤተ ክርስቲያን ጸላት ነበረች ክርስቲያንም እጅግ ጊዜ ተሳደዱ ተጨነቁም። አሁን ግን ቆንስታንቲኖስ የክርስቲያንን ሃይማኖት ከተቀበለ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ገዛች ባረማውያንም አምልኮ ላይ ሆነች። አሁንም ቤተ ክርስቲያን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ የመላባት ከሆነች ጀግ መጠቀም በቻላት መንግሥትም ሁሉ በጥቂት በጥቂት የክርስቲያን መንግሥት በሆነች። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ግን በቤተ ክርስቲያን ጥቂት ሲሆን ያለምም ነገር በቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ነገር ጋራ ሲደበለቅ የቤተ ክርስቲያን ንጽሕና ተጐዳችበት።

ቆንስታንቲኖስም በቤተ ክርስቲያን መፍረድ አልወደደም የቤተ ክርስቲያንን ፍርድ ለኤጲስቆጶሳት ሊተወው ወደደ እንጅ። ባመትም ፫፲፬ አንድ ጊዜ ሰው ሲማጸን ከኤጲስቆጶሳት ፍርድ ወደ ቄሣር ፍርድ እርሱ እንዴህ አለ። የኤጲስቆጶሳት ፍርድ እንዴህ ይቍጠር ክርስቶስ ባለቤቱ እንዲፈርድ። ዳሩ ቆንስታንቲኖስ ደግሞ በሮም መንግሥት ላይ የተሾመ የእግዚአብሔር ባርያ ይሆን ዘንድ ወደደ የርሱን ማገልገል ያበዛ ዘንድ። አንድ ጊዜም ከኤጲስቆጶሳት ጋራ ሲበላ እርሱ በመጫወት እንዴህ አላቸው። እኔ ደግሜ ኤጲስቆጶስ ነኝ ከቤተ ክርስቲያን በሜዳ ያለው ነገር ጠባቂ። ‹ኤጲስቆጶስ› ማለቱ ጠባቂ ነውና። ከቤተ ክርስቲያን በሜዳ የሚሆን ማለት መንግሥት ነው። የቆንስታንቲኖስ ማለትም ይህ ነበረ። እላንተ የቤተ ክርስቲያን ጠባቆች እንድትሆኑ እንዴሁም እኔ የመንግሥት ጠባቂ ነኝ። ይህነንም ነገሩን ኤጲስቆጶሳት እንዴህ ብለው አስተረጐሙ እርሱ እንዳለ። እኔ እዳላንት ኤጲስቆጶስ ነኝ። እላንት የቤተ ክርስቲያንን ውሥጣዊን ነገር እርሱንም ትምርትና ማምለክ ትጠብቃላችሁ እኔም የሜዳዊን ነገርዋን እጠብቃለሁ እርሱም መግዛትዋንና ሜዳዊ ሥርዓትዋን። እንኪያስ ኤጲስቆጶሳት እርስ በርሳቸው በተጻሉ ጊዜ ስለ ትምርት ቆንስታንቲኖስ ማስታረቃቸውን ተግባሩን አደረገ። ስለዚህም ለመታረቅ መከራቸው ባልሰሙም ጊዜ በችሎቱ የነበረውን አደረገ። በመንግሥቱ ሁሉ ከተገኙ ኤጲስቆጶሳት ሰብሰበ በርሳቸው ጉባኤም የተቈረጠውን ነገር ሕግን ቈጠሩት ለመንግሥቱ ሁሉ። ይህነንም ሕግ የጠበቁ ክርስቲያን የመንግሥቱ በረከት ሆነላቸው። ያልጠበቁት ግን የመንግሥትን ሕግ እንደ በደሉ ተቈጠሩ።

አሁንም እንዴት ሆነ። የኤጲስቆጶሳት ጉባኤ በተሰበሰውበው ጊዜ ኤጲስቆጶሳት የ፪ ወገን ነበሩ እርስ በርሳቸው የተከራከሩ። በዚያም ክርክር እለዚያ ፪ አንድ ካልሆኑ ያሸነፈው ወገን ነገር ለትእዛዝ ሆነ። አሁንም ሥርዓት እንዴህ ሆነ ኤጲስቆጶሳት ብቻ የትምህርትን ነገር እንዲቈርጡ። ዳሩ እንዴህ አልሆነም። ቄሣሮችና ወገኖቻቸው የወደዱት ትምህርት ሁለጊዜ አሸነፈ ኤጲስቆጶሳትም ብዙ ጊዜ የቀኢሣርን ባለምዋልነት ፈለጉ ከመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይልቅ። እንዴህ ይገልሳል በኒቅያ ሲኖዶስ የምሥራቅ ኤጲስቆጶሳት የጉባኤን ነገር እንዳልተቀበሉ ስለ ቆንስታንቲኖስ ፈቃድ ካልሆነ። ሁለተኛም ቴዎዶስዮስ በመጀመርያ ሲኖዶስ በኤፌሶን አለ። ኤጲስቆጶስ ያልሆነ በሲኖዶስ እንዳይናገር። ዳሩ ግን የቄሣር ቤተ ሰቦች የቄርሎስ ወዳጆች የነበሩ አታለሉት እርሱ እሺ እስኪላቸው ድረስ።

ኤጲስቆጶሳትም ሁሉ ዝም አላሉም ለመንግሥት መግዛት በቤተ ክርስቲያን። የጰሉስዩም ኢሲዳሮስ ቴዎድሮስን ጻፈ። ለመንግሥት ዕረፍት እንዳይሆን እርሱ የቤተ ሰዎቹን ክርክር ባይከለክል። ሂላርዩስም የጶዋቴ ኤጲስቆጶስ ቆንስታንቲዎስን አለው። እርስዎ ስለዚህ ይገዛሉ ይጠብቁማል ሰው ሁሉ በደህና አርነት ይኖር ዘንድ። የቤተ ክርስቲያንም ዕረፍት አይመለስም ቍስሉም አይድንም ሰው ሁሉ ከባርነት ወጥተው እንደ ልባቸው ሃይማኖት ሳይኖሩ። ለውነተኛ ሃይማኖትም እንኳ ግድ ቢጨምር ኤጲስቆጶሳት ቢከልክልዎ እንዴህ ሲልዎ። እግዚአብሔር ያለም ሁሉ ጌታ ነው እርሱ በግድ የተደረገውን መታዘዝ አይሻም የተገደውንም ሃይማኖት ማስታወቅ አይወድም። እርሱም ግብዝነትን ይጸላል በቅንም ማምለክ ብቻ ይፈለጋል።

በዚህም ጊዜ መንግሥት የቤተ ክርስቲያንን ምግብና መኖር ጠበቀች። ቆንስታንቲኖስ ባመት ፫፳፩ በትእዛዝ ለቤተ ክርስቲያን ሥልጣን ሰጠ ርስትን ለመቀበል። እብዚህ ምክንያትም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እጅግ ባለ ጠጎች ሆኑ። ያለምን ነገር የወደዱ ኤጲስቆጶሳት እጅግ ከብት ለቀሙ ከሞቱ ሰዎች እሺ ያሰኛቸው ቤተ ክርስቲያንን ያወርሱ ዘንድ። በዘመኑም በኃጢአት ይኖር የነበረ ሰው ሲሞት ከብቱን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ በዚህ መስጠት የነፍሱን ዕረፍት ይገዛ ዘንድ። በጎ መምህራን ግን እንደዚህ ሥልጣናቸው አላደረጉም ብዙ ጊዜም ርስትን አልተቀበሉም ሰው በሰጡት ጊዜ። ስለዚህም ከክፎች ተጸሉ። ስለዚህም አፈ ወርቅንና አውጉስቲኑስን ጸሉ እሌህ ፪ አብያተ ክርስቲያናታቸውን ባለጠጎች አላደረጉምና። ደህና ኤጲስቆጶሳትም ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠውን ግንዘብ ፍቅርን በማድረግ ፈጁት። እለዚህም ላብያተ ክርስቲያናቸው ልዩን ቤት ሰሩ ለንግዶች ለነዲያንም ለደከሙም ሽማግሎች ለድውያንም አባትና እናት ለሌላቸውም አሽከሮች ለሁላቸው ረዳት። እንዴህም ባሲልዮስ የቄሣርያ ኤጲስቆጶስ ታላቅ ቤትን ሠራ ከተማውን የመሰለች ባሲልያስም የተባለች። በዚች ቤትም ለንግዶችና ለነዲያን ለድውያንም የሚሹት ረዴት ሁሉ ተገኘበት። ይች ቤትም በበሲልዮስ አገር በቄሣርያ ነበረች እርሱም ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ከርሱ በታች ለነበረች እንዲህ ያለውን የፍቅርን ቤት አሠራ።

ቆንስታንቲኖስም ለቤተ ክርስቲያን በጎ ሊያድርግ ብሎ ቀሳውስትንና ኤጲስቆጶሳትን ከልዩ ልዩ ከመንግሥት ማገልገልና ግብር ፈታቸው። ይህ ግን ለቤተ ክርስቲያንና ለመንግሥት ክፉ ሆነ። ብዙ ሰዎች ነበሩና የመንግሥትን ማገልገል ያልወደዱ ስለዚህም ወደ ቤተ ክርስቲያን ይቀደሱ ዘንድ መጡ።

ቆንስታንቲኖስም ለቤተ ክርስቲያን ትፈርድ ዘንድ ሥልታን ሰጣት። በዚህ ምክንያትም ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት ያለምን ነገር ለማድረግ ተጸሩ።

ኤጲስቆጶሳትና ቀሳውስት በዚህ ዘመን ተቻላቸው እጅግ ይጠቅሙ ዘንድ በምክራአቸው በመጠበቃቸውም ከመኳንንት ጋራ ግፍ እንዳያደርጉ ሲከለክልዋቸው። እንዴህም ባንጾኪያ ሆነ ባመት ፫፹፯ ቄሣር ቴዎዶስዮስ ግብርን ባበዛ ጊዜ ሁከት ሲነሣ። ሰለዚህም ቄሣር ተቈጣ ሰውም ሁሉ ከቄሣር ቍጣ ፈራ። የዚያን ጊዜም ያንጾኪያ ኤጲስቆጶስ ፍላዊያኖስ የሚሉት እርሱም አሮጌና ድውይ የነበረ ወደ ቆንስታንቲኒያ ሔደ ወደ ቴዎዶስዩስም ተቸኰለ አለውም። እኔ የሁላችን ጌታ መልክተኛ ሁኜ መጣሁ የርሱን ቃል እናገርዎ ዘንድ እንዴህ ሲል። ይቅር ብልት ለሰው የሰማዩ አባታችሁም ይቅር ይላችኋል። ይህነን ነገሩንም በፋሲካ ምክንያት ሲያጸና ወደ ቄሣር ልብ ገባ ቄሣርም እንዲህ ሲል ጮኸ። እኔ ሰው ሁኜ ታላቅ ነገር አደርጋለሁን በሰው ላይ ያለውን ቍጣዬን ብተው ያለም ሁሉ ጌታ ስለኛ የባርነት ምሳሌ የተቀበለ ቸርነትም ያደረገላቸው ጀርሳቸው ተተሰቀለ እርሱ ስለ ሰቀሉት ወደ አባቱ ሲጸራ እንዴህ ሲል። ይቅር ብልላቸው የሚያደርጉትን አያውቁምና። ፍላዊያኖስንም አዘዘ ወደ አንጾኪያ እንዲመለስ እንዲቸኵልም የምሥራችን ይነግራቸው ዘንድ ፋሲካ ሳይደርስ ቄሣር ለሆነው ነገር ሁሉ ይቅር እንዲላቸው እንዲረሳውም። እንዴህም ኤጲስቆጶሳት እጅግ ጊዜ የባልቴቶችና አባትና እናት የሌላቸው አሽከሮች ጠባቆች ሆኑ። እንዴህም ሆነ አብያተ ክርስቲያናት መሸሸጊዮች ሲሆኑ። የተሳደዱ ወዲያ ሸሹ ኤጲስቆጶስ ካሳዳጆቻቸው ጋራ እስኪያስታርቃቸው ድረስ። ይህነን ልማድ ክርስቲያን ካረማውያን ካይሁድ ተቀበሉ ከመቅደሶቻቸው። የቴዎዶስዮስ ባለምዋል ኤውትሮጵዮስ እርሱም ግፈኛ ሰው ቄሣርን እሺ አሰኘው ትእዛዝን ሊሰጥ ይህነን ነገር የሚከለክል። አፈ ወርቅ ብዙ ሰዎችን ኤውትሮጵዮስ ያሳደዳቸውን በቤተ ክርስቲያኑ ተቀብልዋልና። በተከተለው አመት ግን ኤውትሮጵዮስ ባለቤቱ መከራን አግኝቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሸሸ ከዚያም አደራውን ፈለገ አፈ ወርቅም ከዚያ ተቀበለው።

ባመትም ፱፴፩ ትእዛዝ ተሰጠ እንዴህ የሚል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ጋሻ ጾር ሳይዝ የሚሸሽ ሁሉ አደራ ይሆንለታል ማንምም በግድ አያውጣው።፡ ጋሻ ጾር ግን ይዞ በግድ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገባ አደራውን ይፈልግ ዘንድ በግድ ያውጡት። ባመት ፬፴፪ ሌላ ትእዛዝ ወጣ የሚል። ባርያ ወይስ ሎሌ ጋሻ ጾርን ሳይዝ አደራውን ቢፈልግ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይቀበሉት ቄስም ካንድ ወን የሚበዛ አይቍይ የባርያውን ወይስ የሎሌውን ጌታ ይናገር ዘንድ። ጌታው ወይስ የተበደለ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ምክንያት ይቅር ይለው ዘንድ ወደርሱም በቸርነት ይቀበለው ዘንድ።

\*\*\*

፪፪ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በውሥጥዋ።

በዚህ ዘመንም በቤተ ክርስቲያን የተልወጠ የተጨመረም ስለ መንግሥት መለወጥ ሆነ።

በዚህ ዘመንም ያች የቀደመው ዘመን የጀመረች ስሕተት በረታች የክህነት ወገን እንደ ተለዩ ከሕዝብ ወገን። ስለዚህም ብዙ ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት የክርስቲያንን ሕዝብ ይንቁ ዘንድ ማጋባትንም ሌላውንም ወደ ዓለም የሚያገባውን ንብረት ርኵስ ሁኖ ይቈጥሩ ዘንድ ራሳቸውንም ከሌሎች ያከብሩ ዘንድ የክርስቶስ ሎላልት ነነ ሲሉ ሳያስቡም መንፈስ ቅዱስ የሚኖርበት ክርስቲያን ሁሉ የክርስቶስ ሎሌ የክርስቶስ ካህንና ንጉሥም እንዲሆን።

ባመትም ፫ ፭ በኤልዊራ የተሰበሰበች ሲኖዶስ ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንም ዲያቆናትንም ከማጋባት ከለከለች። በኒቅያ ሲኖዶስም ሰዎች ነበሩ እንዴህ ያለውን ትእዛዝ የፈለጉ ነገር ግን ጵፍኑትዮስ እርሱም ኤጲስቆጶስና ሰማዕት ባሕታዊም የነበረ ይህነን ከለከለ እንዴህ ሲል። ማጋባት ደግሞ የተቀደሰች ንብረት ናት ጳውሎስ እንዳለ። ያገቡም ቀሳውስት ደግሞ ይችላሉ በበጎ አካሔዳቸው ይመላለሱ ዘንድ። ስለዚህም በላያቸው ቀምበር አይጫን የሰው ድካም የማይችል ይሸከመው ዘንድ። ነገር ግን በፊት የተሰራች ሥርዓት አልተለወጠችም ቄስ ከቅዳሴው በኋላ ምሽትን እንዲያገባ። የሮም ኤጲስቆጶስ ሲሪኪዩስ ግን መጀመርያ ትእዛዝ አወታ ለተቀደሰ ሰው ሁሉ እንዳይገባ ምሽትን ያገባ ዘንድ እንዴህ ሲል። መንፈስ ቅዱስ በሌላ በተቀደሰ ሥጋ እንጅ ይኖር ዘንድን ይላል። በዚህ ነገርም ፪ ስሕተት ነበሩ። አንድ መጋባት ቅድስናውን አንድነት ከለከለ። ሁለተኛውም መንፈስ ቅዱስ በካህናት ብቻ እንዲኖር። ነገር ግን ሌሎች ነበሩ በዚህ መንጐቱ ከርሳቸውም ዮዊንያኑስና ዊጊላንቲዩስ።

የካህናት መሆን ከሌሎች ክርስቲያን መሆን አንድ ጊዜ ከተወሰነ ከተለየም በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ኃይልም ወደ ኤጲስቆጶስ እጅ በሰው አሳብና በሰው ትምህርት ከተሰጠ በኋላ ሰውም ሲያስተምር ኤጲስቆጶስ እጁን በጫነ ጊዜ በቄስና በዲያቆን ላይ መንፈስ ቅዱስ የዚያን ጊዜ የግድ እንዲመጣ እንዲገባም በቄስ ወይስ በዲያቆን ሰውነት በሌላም አይሆንም ብለው ወደ ክህነት የደረሱ ሰዎች ብዙ ለክህነት ያልተሰናዱ ያልተማሩም መንፈስ ቅዱስም የሌለባቸው። እርሳቸውም ተቀደሱ። በኋላምን ልባቸውን አክብረው አሁን ደንቍርነታቸው አለማውቃቸውም ርኵሰታቸውም ሁሉ ሳይቀር መንፈስ ቅዱስ እንዲኖርባቸው አሉ በልባቸው። የሚነግሩትንም የሚያደርጉትንም ነገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ እንዲቀድሰው እንዲያጸናውም። እንዲህ ካሉም ጋራ ጎርጎርዮስ ከናትያንዝ አፈ ወርቅም አውጉስቲኑስም እጅግ ተከራከሩ። ነገር ግን መድረሶች ታጡ። ፪ ታላቆች መድረሶች ነበሩ አንዲት በስክንድርያ በዚህ ዘመን ያ አዋቂ ዲዲሞስ ያስተማረበት። እርሱም ከሕፃንነቱ ጀምሮ ዕውር ሲሆን ከብዙ መምህራን በዘመኑ በውቀቱ በለጠ ደግሞም ያንጾኪያ መድረሳ ጀመረች የታወቀች ትሆን ዘንድ። ሌሎችም ክህነት የፈለጉ ከኤጲስቆጶሳት ተማሩ እንዴሁም አውጉስቲኑስና ኤውሴቢዮስ ከዌርኬሊ ብላቴኖችን ለክህነት አስተማሩ።

ያልተፈተነም ሰው ሁሉ ወደ ክህነት እንዳይደርስ ብላ የኒቅያ በ፪ ቃኖኑ አዘዘች ሰው ሁሉ ጥቂት ወራት ብቻ ከተቀመጠ በኋላ ቄስ ወይስ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ እንዳይቀድስ። ለመፈተን እጅግ ወራት ይፈለጋል። በሰርዲካም ሲኖዶስ ባመት ፫፵፯ አዘዙ በ፲ ቃኖን እንዴህ ሲሉ። ባለጠጋ ሰው ወይስ መፍረድ የተማረ ኤጲስቆጶስ እንዳይሆን ነባቢ ዲያቆንም ቄስም ካልሆነ በለዚያም ሹመቶች ኑሮ ካልተፈተነ።

በዚያ ዘመንም ያች ልማድ ገና አልጠፋም ኤጲስቆጶስና ቄስ ባለቀ ጊዜ ኤጲስቆጶስ ከሕዝብ ጋራ አዲሱን እንዲመርጹ። በዚህ ዘመንም የኤጲስቆጶስና የቄስ ሥርዓት ተጨምረው ተለዩ እርስ በርሳቸው። የኤጲስቆጶስ ተግባር ብቻ ቅዳሴ ሆነ ቀሳውስትንና ሜሮምን እንዲቀድሱ የተጠመቁትንም እንዲያጸና ለቀሳውትም ሥልጣን እንዲሰጥ ኃጢአትን ይቅር ለማለት። ኤጲስቆጶስም በዚህ እንደ በለጠ ከቄስ እንዴህም ቄ በለጠ ከዲያቆን። ዲአይቆንም ካንባቢ። ለዲያቆናትም አለቃ አደረጉላቸው ለብቻቸው። ለቀሳውትም የቀሳትን አለቃ ለብቻው። እለዚህም ፪ የዲያቆናትን ጕዳይ ወደ ኤጲስቆጶስ ያደርሱት ዘንድ ነበሩ። ዲያቆኒሶችም በዚህ ዘመን ተሻሩ ፡

ነገር ግን አያሌ አዲሶች ሹመቶች ተነሡ። በኸልኬዶን ሲኖድሶ ትእዛዝ ወጣ ለኤጲስቆጶስ ሁሉ አንድ አይቆዶሞስ እንዲሆንለት የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ የሚጠብቅ ኤጲስቆጶስም ከርሱ ጋራ የሚቋጠር። ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ፍራጅ ተደረገ በመጣላት ሁሉ የሚፈርድላት። ደግሞም ኖታርዮች ተደረጉላላት ማለት ቶሎ የሚጽፉ ጻፎች። እርሳቸውም በሲኖዶስ ሁሉ የተናገረውን ነገር የተሰራውንም የጸናውንም ትእዛዝ ሁሉ ተቻኵለው ሊጽፉ ነበሩ። ደግሞም ድውያንን ለመርዳትና ለመጠበቅ ሙታንንም ለመቅበር ልዩ ሹመትን ሰሩ።

በከተሞች ኤጲስቆጶሳት ነበሩ ባንዲት ቤተ ክርስቲያን ያገለገሉ ዲያቆናት ጋራ። አንዲት ቤተ ክርስቲያንም አትበቃምና ለከተማ ሰዎች ሁሉ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ተሠሩ ከኤጲሥቆጶስ ቤተ ክርስቲያን በታች የሆኑ።

የሜትሮጶሊታኖችም ሥርዓት በቀደም ዘመን የተደረገች በዚህ ዘመን ጸናች። በሜትሮጶሊስ በመንግሥት ክፍል ከተማ የነበረ ኤጲስቆጶስ በሌሎች በክፍሉ ከነበሩ ኤጲስቆጶሳት በላይ ነበረ ጠበቃቸውም። በየክፍልም ፪ ሲኖዶሶች ነበሩ በያመት ሜትሮጶሊታንም የኤጲስቆጶሳት አለቃ በሲኖዶስ በላያቸው ተቀመተ የምክርም መሪ ነበረ። በሜትሮጶሊታኖችም መኻከል አያሌ ነበሩ ከሌሎች የበለጡ በኒቅያ ሲኖዶስ እንደ ተባለ። የሮም የስክንድርያም ያንጾኪያም ኤጲስቆጶሳት ሥልጣን እንዳላቸው ከሌሎች በላይ ይሆኑ ዘንድ። ለለዚህ ፫ በዚህ ዘመን ደግሞ ፪ ተጨመሩ ፩ በቆንስታንቲኒያ ፩ም በየሩሳሌም። የቆስታንቲኒያ ኤጲስቆፖስ ሥልጣን ተቀበለ በሁለተኛ ኦይኩሜኒቄ ሲኖዶስ ፫፹፩ በቆስታንቲኒያ በተሰበሰበች መጀመርያ ይሆን ዘንድ ከሮም ኤጲስቆጶስ በኋላ። በኻልቤደንም ሲኖዶስ ባመት ፬፶፩ ይህ እንዲህ ሲሉ። አባቶቻችን በመጀመርያዪቱ ሮም ላለው ኤጲስቆጶስ ይህነ ክብር ሰጡ ሮም የምትገዛ ከተማ ናትና እንዴህም ባዲስ ሮም የምትገዛ ከተማ ናትና እንዴህም ባዲስ ሮም በቆስጠንቲኒያ ያለ ኤጲስቆጶስ ከርሱ ጋራ ተካከለ ቆስታንቲኒያ የመንግሥት ሁሉ ከተማ የቄሣር ም መኖርያ ናትና። እሌህ ፭ ሜትሮጶሊታኖችም አሁን ጳትርያርኻት ተባሉ ያባቶች አለቆች ማለት የሚሆን።

ይችም የክብር ሥርዓት በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እርሱ ገና በምድር ላይ ሲኖር አያሌ ጊዜ ክርክርን ያስነሣች አሁን የጅግ ክፋት ምንች ሆነች። ስለዚህም ይላል ጎርጎርዮስ ከናትያንዝ እርሱም ባለቤት ጳትርያርኽ የነበረ በቆንስታንቲኒያ። ወዮልን ስለ መቀደም በመቀመጥ በመኖርም በግድም ስለ መክበር። ምነው እንዳንታወቅ እንዳንከብርም በቅድስና ብቻ አሁን ግን ያ መቀመጥ በርም በቅኝና በግራም በመኻከልም በላይም በታችም ያም መሔድ በቀደምና ባንድ እጅግ መለያየት አደረገ በከንቱ በመኻከላችን ብዙም ወደ ጥፋትጣለው። የሮምም ጳትርያርኽ ሥልጣን በዛች በሌሎች ላይ። የሮም ዕድሜ እንደ መንግሥት ከተማ እንደ ቤተ ክርስቲያንም የሮምም ታላቅነትና ኃይል ለምዕራብ የሮምም ወርሬ ስለ ጴጥሮስና ጳውሎስ በሮም እንደ ነበሩ በምዕራብ ብዙ ጊዜ ከልዩ ወገን ሕዝብ የቄሣር ቤት እንዳይከፋበት። ይህ ሁሉ ምክንያት ሆነ ከሮም ኤጲስቆጶሳት ካልተወሰነች ትዕቢታቸው ጋራ የሮም ኤጲስቆጶስ በቆስታንቲኒያ ኤጲስቆጶስ ላይ እንደሸፈነ። የቤተ ክርስቲያንም ታላቅ መምህራን እንደ ቴዎድሬቶስ ወጵታቱስም አውጉሲኑስም ሮምን የጴጥሮስን መንበር አደረጉ የሮምንም ኤጲስቆጶሳት የጴጥሮስን ተከታዮች። የሮም ኤጲስቆጶሳትም እንደ ዩልዩስ ሲሪክዩስም ኢኖኬንቲዩስም ደመሱስም ሌዎንም በትዕቢታቸው ምክንያት ራሳቸውንም በቅዱስ ጴጥሮስ ስም ላለም ሁሉ ጌቶች ያደርጉ ዘንድ።

የቤተ ክርስቲያንም ሁሉ አንድነት ይጠብቁ ዘንድ ብለው እለዚያን ሲኖዶችን አደረጉ ኦይኩሜኒቆች የተባሉ ላለም ሁሉ የሚሆኑ ማለት የኤጲስቆጶሳት ሁሉ ጉባእዮች። እርሳቸውም በተቀደሙ ሲኖዶሶች ምሳሌ ሆኑ። በርሳቸውም ክርስክርን ሁሉን መግጠም እውነተኛውንም አንድነት ማድረግ አልቻላቸውም። የተከራከሩ ወገኖች ወደ ሲኖዶስ ሳይገቡ አውቀዋልና ማሰባቸውን ትምርታቸውንም ማጽናት ብቻ ይፈልጉ እንደ ነበሩ ወንድሞቻቸውን ከመስማት ይልቅ። እንዴህ ይላልና ጎርጎርዮስ ከናትያንዝ። እውነት ልናገር እኔ ብችል ከኤጲስቆጶሳት ሲኖዶስ እሸሻለሁ ሲኖዶስ ሁሉ ለበጎ እንደ ተጨረሰች ከቶ አላየሁምና። ሲኖዶስ ሁሉ ክፉ ነገርን ለመሻር የተሰበሰበች በመሻር ፈንታ አበዛቸው የፀብና የመግዛት መውደድ በሲኖዶስ ሁሉ ይገዛልና በርሱም ለተገኘ ሁሉ ይገዛልና በርሱም ለተገኘ ህሉ የሌሎችን ክፋት ከመሻር ይፈርድበት ዘንድ ይቀላል።

ነገር ግን ኃጢአት ሁሉ ሳይቀር ክርቲያን ሲኖዶስችን እንደ መንፈስ ቅዱስ ስራ ቈጠሩት ቤተ ክርስቲያንን ይገዛባቸው ዘንድ ለሰውም ሁሉ እንዲገባው የሲኖዶስን ትእዛዝ ይቀበልና ይከተል ዘንድ። እንዴህም ይላል አውጉስቲኑስ። የሚከራከሩበት ነገር በሲኖዶስ መማከር ብቻ አይሆንም ከሲኖዶስ በተቀደመው ምርምር እንጅ። ሲኖዶስ የዚህ ምርምርን ፍሬ ያወጣል ብቻ ለዚህ ፍሬም ስልጣን ይሰጣል። ስለዚህም ይችላል ይሆን ዘንድ ክርክር በኦኩሚኒቄ ሲኖዶስ እንዳይገጠም የተቀደመው ምርምር በጣም ሲኖዶስ ሁሉ ለጊዜ ነው የክርስቲያንን እውቀት በምርምራቸው የሆነ ለሁሉ ለመቀበል ሊያሠለጥን ሊያጽናውም ነው። ለሰውም ሁሉ ይገባል በሲኖዶስ የጸናውን ነገር ይቀበልና ይታዘዝለት ዘንድ።

አሁንስ የክርስቲያን ሃይማኖት ባሕሪ እንዴህ ነው ለሰው ሁሉ ትእዛዝ ብቻ ከመታዘዝ እንዲከለክል እግዚአብሔር ሳያዝ። የሚያምን ሰው ሁሉ የክርስቶስን ድምጽ ያውቃልና ከሰውም ድምጽ ይለየዋል የንግዳውንም ድምጽ ብቻ ይሰማል ይከተለውማል። የጳውሎስ ነገር አስቦ እንዲህ ሲል። እላንት እብዋጋ ተገዝታችኋልና። ለሰው ባሮች አትሁኑ። የዮሐንስ ወንጌል ፲ ፬ ፭። ፩ ቆሮንቶስ ፮ ፳፫። አሁንም በሲኖዶስ የተሰበሰቡ ኤጲስቆጶሳት ሁሉ በክርስቶስ ስም ያልተሰበሰቡ ኤጲስቆጶሳት ሁሉ በክርስቶስ ስም ያልተሰበሰቡ ከርሳቸው ሁለጊዜ ብዙ የነበሩ በሥጋዊ ስማችወ ብቻ የመጡ የመንፈስ ቅዱስንም ፈቃድ ያልጠየቁ ብዙ ጊዜም በቅዱሳን ወንድሞቻቸው በክርስቶስ ስም መጥተው በነበሩ ላይ ያሸነፉ እንዴህ ያለች ሲኖዶስ ቃልዋን እንደ እግዚአብሔር ቃል ታስቈጥር ዘንድ የሰውንም አሳብና ትምርት ሁሉ ለቃልዋ ታስገዛ ዘንድ በወደደች ጊዜ ትዕቢተኛ ሁና ወደ ስሕተት ወደቀች።

የሲኖዶሶችንም ትእዛዝ ሁሉ መሰብሰብ የጀመሩ ዲዮናስዮስ እክሲውጉስ ነው እርሱም የሮም ሞናክሴ ከ፭፻ በኋላ መጻፉን የጻፈ።

\*\*\*

፪ የቤተ ክርስቲያን ተግሣጽ በዚህ ዘመን።

ከቀደመ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ሥርዓትን ተቀበለች ታላቅ ኃጢአትን የሚያደርጉትን ሰዎች ካንድነትዋ ያወጡ ዘንድ ይገዝትዋቸውም ዘንድ ንስሐ እስኪገቡ ድረስ ንስሓም ሲገቡ ይቀብልዋቸው ዘንድ። ከኖዋትያኑስም በኋላ ተለመዱ ማንንም እንዳይከለክሉ ንስሓ የሚገባውን ከፍትሐት በፊትም ሳይሆን በሞተ ጊዜ ሆነ።

ንስሓ የሚገቡም ሰዎች በ፬ ወገን ተከፈሉ። መጀመርያ ወገን እለዚያ ነበሩ ወደ ጉባኤ ከመግባት የተከለከሉ። እርሳቸውም በቤተ ክርስቲያን ደጅ ቁመው ነበሩ ሲያለቅሱ የሚገቡትንም ክርስቲያን ሲለምኑ እግዚአብሔርን ይለምኑላቸው ዘንድ ወደ ምድርም ሲሰግዱ። ሁለተኛ ወገንም እለዚያ ነበሩ ካልተጠመቁ ከከቴኹሜኖች ሁሉ ጋራ የገቡ በልዩ ስፍራም የኖሩ የመጽሐፍ ቅዱስን መንበብና ስብከት ወደ ሰሙበት። ሶስተኛ ወገናቸውም እርሳቸው ነበሩ ልዩ ጸሎት የሚጸልዩላቸው እርሳቸው በጕልበታቸው ተንበክክረው ሲኖሩ። አራተኛ ወገንም እልያ ነበሩ ማምለክን ሁሉን ከክርስቲያን ጋራ ባንድ ያደረጉ ከቍርባን በቀር። አሁን ግን ቃሊል አልሆነም ቍርባንም ቍርባን ለማይገባቸውን ሰዎች ከቍርባን ይከለክሉ ዘንድ ታላቅ ቢሆኑ። እንገር ግን አፈ ወርቅና አምብሮስዮስ ይችሉት ነበረ።

\*\*\*

፫ የመለያየት ታሪክ በዚህ ዘመን።

፩፩ የዶናቱስ መለየት።

ይህች መለየት ባፍሪቃ ነበረች በተቀደመ ዘመንም በሮም ለነበረች ለኖዋትያኑስ መለየት መሰለች።

\*\*\*

፪፪ የሜሌትዮስ መለየት።

ይህችም መለየት በምሥር ሆነች ፪ ኤጲስቆጶሳት እርሳቸውም ጴጥሮስ የስክንድርያ ጳጳስና ሜሌትዮስ የኒቆጶሊስ ጳጳስ እርስ በርሳቸው ሲጻሉ።

፫፫ የዳመሱስና የውርቢኑስ የሮም ኤጲስቆጵሳት መለየት።

በዚችም መለየት ፪ ኤጲስቆጶሳት በትዕቢታቸው ባንድ ጊዜ የጴጥሮስ ወንበር የሚሉትን ፈለጉ ሁከትንም አደረጉ በሮም ፻፴፯ ሰዎች የሞቱበት። የደመሱስ ትዕቢት ግን ውርቢኑስን አሸንፎት የመሱስ ጳጳስ ሆነ።

ሶስተኛ ምዕራፍ

ስለ ክርስቲያን አካሔድና ማምለክ

በዚህ ዘመን።

፩ የክርስቲያን አካሔድ።

፩፩ ስለ ክርስቲያን ሁሉ አካሔድ።

በዚህ ዘመን መጀመርያ በሮም መንግሥት በሆነች መለወጥ የታየች ቤተ ክርስቲያን እጅግ ረኰሰች። ቄሣር ክርስቲያን በሆነ ጊዜ የክርስቲያንንም ማምለክ የታዘዘውን ማምለክ ባደረገ ጊዜ ብዙ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ ስለ ቄሣር ፈቃድ ስለ ክብራቸውም ስለ ምግባቸውም ስለ ሥጋዊት ሕይወታቸውም በልባቸውና ባካሔዳቸው አረማውያን የሚኖሩ ስማቸውንም ብቻ የለወጡ። ብዙ ነበሩ ኃጢአታቸውን ብቻ ይጸግቡ ዘንድ ብለው ሞት ሳይደርስ ያልተጠመቁ። ብዙም ከተጠመቁ በኋላ ልማድን ያደረጉት በያመት ፩ ጊዜ ብቻ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገቡ ዘንድ በዚያ ጊዜም ተቈረቡ በቈርባንም ብቻ በመስቀልም ምልክት የኃጢአታቸውን ብዛት ሁሉ ያጠፉ መሰላቸው። ወንጌልን በማንበብ በመማር በመከተልም ፈንታ አስማት አደረጉበት።

በቤተ ክርስቲያንም እጅግ የጐዳ ያ ታላቅ ክርክር ስለ ትምርት በጽልና በቅናት በትዕቢትም የሆነ።

ያችም ስሕተት እጅግ ጐዳች በዚህ ዘመን እጅግ የበዛ ስለ ክህነት። ቀሳውስት ከሕዝብ እንደ ተለዩ። ስለዚህም ሕዝብ እንዴህ አሉ። ስለ ቅድስና ስለ ንጽሕናም ስለ ፍቅርም ስለ ጽድቅም ስለ በጎ ነገርም ሁሉ የተባለ ነገር ለቄስ ይደርሳል ለሕዝብም አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንዴህ ይላል። ያለ ቅድስና ማንም እግዚአብሔርን አያይም።

ነገር ግን ያ ሳይቀር የታየች ቤተ ክርስቲያን እንዴህ ስትረኵስ በስም ብቻ ክርስቲያን በነበሩ ሰዎች ሕዝብ ቀረች ለክርስቶስ ያልታያች ቤተ ክስቲያኑ በታየች ቤተ ክርስቲያን የተሰወሩ በጊዜም እንደ ብርሃናትየበሩ። እንዴህም ብዙ እናያለን ከቤተ ክርስቲያን መምህራን አካሔዳቸው ለኛ ደግሞ ለምሳሌ የሆነች በተሰጣቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ለኛ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰጠን ብንለምነው።

ታሪክም አያሌን ሴቶች በዚህ ዘመን ያስታውቀናል ክርስቶስን የወደዳት የተለተሉትም። እንዴህም የጎርጎርዮስ ከናትዚያንዝ እናት ኖና የሚልዋት ባልዋን እርሱም ደግሞ ጎርጎርዮስ የሚሉትን ባካሔድዋ በጸሎትዋም ወደ ሃይማኖት ወሰዳቸው። የበኵር ልጅዋን ጥቂት ቀን ከተወለደ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዳቸው ወንጌልንም በጁ አኖረች በጸሎትም ለክርስቶስ ቀደሰችው። እንዴህም አንቱሳ ያፈ ወርቅ እናት ሞኒካም ያውጉስቲኖስ እናት እግዚአብሔርን አገለገሉ ልጆቻቸውን ለክርስቶስ ሲያሳድጉ።

፪፪ ስለ አስቄጥስ ሕይወት ስለ ምንኵስናም።

በቀደመ ዘመን ክርስቲያን ካለም ጥፋት ጋራ ሲጋደሉ ብዙ ሰዎች ካለም ተለዩ ያስቄጥንስም አካሔድ ተከተሉ እጅግ ኢየጾሙ ከመጋባትም ሲርቁ ገንዘባቸውንም ለድኆች ሲሰጡ በምድረ በዳም ሲኖሩ። አስቈጥስም ሁሉ በምስር የበዙ ለብቻው ኖሩ። በዚህ ዘመን ግን ሥርዓታቸው ተለወጠች ከአስቄጥጽም ሥርዓት ለምንኵስና ሆነች። ይህም ሆነ ባንቶንዮስ ስራ።

አንቶንዮስም ባመት ፪፶፩ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ቆማ በሚሉት አገር በምስር ተወለደ። ወላጆቹም በሃይማኖት አሳደጉት እጅግ መጽሐፍ ግን አላወቀም። እርሱም ዝምታውን ወደደ የእግዚአብሔርንም ነገር ማሰብ በርሱም የእግዚአብሔር መንፈስ በልቡ ሰራ ልቡን ካለም እንደ ለየው። ክርስቶስም ባለ ጠጋ ብላቴና ያለውን ነገር እንዴህ ሲል። ገንዘብህን ሺጥ ለድኆችም ስጠው መጥተህም ተከተለኝ። ይህነን ነገር እንደ ፊደሉ ለልቡ ወሰደ አንቶንዮስ ገንዘቡንም ሸጥቶ ለድኆች ሰጠው ጥቂትም ብቻ አስቀረ ለቱ። እቱንም በኋላ ወደ በጎ ሴቶች ለማሳደግ አደራ ሰጣት የቀረውንም ከብቱን ለድኆች ሰጠው። እርሱም ወደ በረኻ ሒዶ ያስቄጥስን ሕይወት ጀመረ። አንቶንዮስም በውነት እግዚአብሔርን እሻ ማገልገሉም ፈለገ ግን ከሰው መኻከል ከእግዚአብሔርም ሥርዓት መውጣቱ ስሕተት ነበረ የመስቀልን ነገር ስለ መጸደቃችን በሃይማኖት ብቻ ያለ ምግባር አላስተወለምና። አሁንም ከእግዚአብሔር ሥርዓት ወጥቶ እጅግ መጋደልን አገኘ ከሥጋው ከሰይታንም ጋራ እጅግ ድካምም ካለምስራት የተነሣ። ሥጋው ይሰራ ልቡም ብቻ በማሰብ በጸሎትም በመጋደልም ሲኖር እርሱም ለብቻው ሁኖ ይህም ሁሉ እግዚአብሔር ያላዘዘ። እጅግ ዘመንም በብሕትነቱ ከተቀመጠ በኋላ ብዙ አስቄጦች መጡለት እርሱም አስተማራቸው የምስርም ምድረ በዳ በስቄቶች ዳሶች መላች። ብዙ ሰዎችም ምክሩን ይሰሙ ዘንድ መጡለት ማጽናትና ረዴትም ከርሱ ይፈልጉ ዘንድ። እርሱም ሁላቸውን የእግዚአብሔርን ፍቅር አሳያቸው ላንድ ልጁ ያላዘነ ስለ ሁላችን የሰጠው እንጅ። ዕድሜውም ፻፭ አመት ሆነ።

ካንቶኒዮስም በኋላ ምንኵስና በምስር እጅግ በዛች። ከምስርም ባንቶኒዮስ ደቀ መዛሙርት ወጥታ በየሩሳሌምና በሶርያ ተዘርጋች። ባንቶኒዮስ ምክንያትም አስቄጦች በፊት ለብቻቸው ይኖሩ የነበሩ መኖርያቸውን ባንድ አደረጉ። እርሱ ግን ከሞተ በኋላ ጳኮምዮስ ተነሣ ለሁላቸው ሥርዓትን ያደረገ። እርሱም ባንዲት በኒል ባለች ደሰኢት ታላቅ ገዳምን ሠራ በርሱም መናኵስትን ሰበሰበ በ፳፬ ክፍልም ከፈላቸው። በየክፍል ላይም አንድ አለቃውን ሾመ ስራቸውንም ለብቻው እርሱም የሁላቸው አለቃ ወይስ አርኺመንድሪት ነበረ። ገዳንን ቂኖቢዮን ተባለ መናኵስትም ቂኖቢቶች ተባሉ። ከለዚያም መናኵስት መናፍቃን ተነሡ ባመት ፫፶ የሚያል ኤውኺቶች የተባሉ ሥርዓትን ሁሉን አፍርሰው ለልባቸው ፈቃድ ሁሉ ለኃጢአትም ሁሉ የተሰጠ።

ሌሎች ሻቾችም በዚያ ዘመን የኤውስታቲዎስ ወገን ነበሩ ከሌሎች አስቄጦች እንዲበርቱ ያሉ። እርሳቸውም መጋባት የቤትንም ሥርዓት ናቁ የመናኵስትን ልብስ ብቻ ሲለብሱ ሌላውን ልብስ የለበሱትን ሰዎች ናቁ። ምሽትንም ካጋባ ቄስ ቍርባን ለመቀበል እምቢ አሉ። በመንደርም ቤተ ክስቲያን ገና ካልተሠራች ማምለክም በሌላ ቤት ከሆነ ባለ ቤቱ ምሽት ያጋባ ከዚያ አልተቈረቡም። ቤተ ክርስቲያን እንኳ በርሳቸው ረኰሰች ስለዚህም ለብቻቸው አመለኩ። የገንግራም ሲኖዶስ ስሕተታቸውን ገሠጸች።

ምንኵስናም አንዳንድ በጎ ነገር ነበረላት። ብዙ ሰዎች ከታላቆች ወገን ባለም ደክመው የነበሩ በርስዋ ጊዜን አገኙ ለነፍሳቸው ለማሰብ። የመናኵስትም ጉባኤ የእግዚአብሔርን ነገር ቢሹ በዙርያቸው የነበሩትን ሰዎች ምሳሌን ሰጡ። ብዙ ገዳሞችም አሽከሮችን ለማሳደግ እንግዶችንም ለመቀበል ነበሩ። በምዕራብም አሕዛብን ለማስተማር። ባሲልዮስ ሥርዓትን አደረገ ለማሳደግ በገዳሞች። ነገር ግን እጅግ ክፉ ነገር ከሞነክሶች ተነሣ። በትዕቢታቸው ለክርክር ሲገቡ ፅብም ሲያደርጉ።

ብዙ ሞነክሶችም እጅግ ደከሙ የጠባያቸውን መሻት በታም ይገድሉ ዘንድ። የስምዖን ወገንም እንዴህ ነበሩ በዓምድ አድርገው ፈቃዳቸውን ይገዙ ዘንድ።

ምንኵስናም ከምሥራቅ ወጣች ወደ ምዕራብም አለፈች ባታናስዮስ በኤውሴቢዮስም በሄሮኒሞስም በአውጉስቲኑስም። ምንኵስናንም በገልያ እጅግ ተቀበሉት። ከስያኑስም የምሥራቅን ሥርዓት ለለዚያ ምንኵስት አደረገ። ከርሱም በኋላ ሌላ ሰው ተነሣ ለምዕራብ ገዳሞች ሌላ ሥርዓት ያደረገላቸው እርሱም ቤኔዲክቱስ ነበረ። እርሱም ባመት ፬፹ ተወለደ በኢጣልያ ምድር ኑርስያ በተባለች አገር። አያሌ ወራትም በሮም ከተቀመጠ በኋላ ወደ ምድረ እብዳ ሔደ ከሮማኑስም ጋራ ኖረ ባሕታዊ ሁኖ ከሮማኑስም ተምሮ። በኋላም ገዳሞችን ሠራ ብርቱ ሥርዓትም አደረገላቸው። ከብርታቱም ጋራ የወንጌልን የሚጻፈጠውን ትምርቱን ደበለቀ። በየገዳም ሁሉ ፲፪ ሞነክሶችን አኖረ ከ፩ መምህር ጠቀሙ የወንጌልን ትምርት በፍርንጆች አሕዛብ መኻከል ይዘርጉ ዘንድ።

በዚያ ዘመንም አንድ ሞነክሴ ተነሣ ብሮም ዮዊኒያኑስ የሚሉት የወንጌልን ትምህርት ጽሩ ሁኖ ያስተማረ። ዳሩ የዘመኑ ሰዎች ጥቂት ነበሩ የተቀበሉት። እርሱም እንዴህ አለ። የእግዚአብሔር ሕይወት አንዲት ናት ለምእመናን ሁሉ አንዲትም አንድነት ከክርስቶስ ጋራ አንዲትም ሁለተኛ ልደት። ለውነተኞች ክርስቲያናት ሁሉ አንድ ነገር ነው አንድ መጽራት አንድ ክብር የሰማዩም ገንዘብ ሁሉ ለሁሉ ነው የምድርም መሆናቸው በዚህ መለየት አያደርግላቸውም። ስለዚህም ለሚያምኑ ሰዎች ቢያምኑ ብቻ ነገር ሁሉ አንድ ነው ብትነትና መጋባት መብላትና ጾም ያለምም ገንዘብ መግዛትና አለመግዛት። በእግዚአብሔር ዘንድም ፩ መለየት ብቻ ይቈጠራል እኛ የክርስቶስ ወገን ብንሆን ወይስ አይደለም ሌላ መለየት የለም። በውነትም እይሚአይምኑ ሁሉ የክርስቶስ ወገን ናቸው አንዲት ገላ አንድ መንፈስም። ስለ መጋባትም አለ። እግዚአብሔር በገነት አደረገው ክርስቶስም ቀደሰው አከበረውም። ስለ ጾምም አለ። እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉን ስለርሱ ለምስጋናውም ፈጠረ ክርስቶስም ፍጥረትን ሁሉን ቀደሰ የሚንቀውም ኃጢአትን ያደርጋል ለጊዜም ለንፍሱ የሚጾም የማይጾምም አንድ ናቸው የሚጾምም በማይጾም አይፍረድ። ዮዊኒያኑስም አለ። በውነት የሚያምን በሃይማኖቱ ጸድቆ የዘላለም ደህንነት ጸንታለታለች። ከዚህ የሚበልጥን ነገር መቀበል አይችልም ምንድር ይበጣልና ከክርስቶስ ጋራ ካለች አንድነት። በክርስቶስ ሰጋ ይኑር ብቻ ይህም ይሆናል በዚህ ጸጋ ልቡን ዕለት ዕለት ደግሞ ለክርስቶስ ቢቀድሰው። ሃይማኖት ወዳለችባት ሕይወት ሁሉ ታሸንፋለች በኃጢአት ሁሉ ላይ ኃጢአትንም ትከለክላለች። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአት አያደርግምና ዮሐንስ እንዲል። በጎ ዛፍም ክፉ ፍሬን አያፈራም ክርስቶስ እንዳለ።

አያሌ ሰዎችም ነበሩ የዮዊንያኑስ ትምህርት የተቀበሉ ነገር ግን ጊዜ ገና አልደረሰም የወንጌል ብርሃን ብሩ እንዲያበራ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ላይ። ስዎች ጨለማውን ወደዱ ጨለማ በዛ። የሮም ኤጲስቆጶስ ሲሪኪዩስ በሮም በተሰበሰበች ሲኖዶስ ባመት ፫፺ ዮዊንያኑስ ወገዘ።

\*\*\*

፪ ስለ ክርስቲያን ማምለክ በዚህ ዘመን።

፩፩ ስለ ክርስቲያን ማምለክ መሆን

ከክርስቲያን ሕይወት ጋራ።

በዚህ ዘመንም አፈ ወርቅና ዋውጉስቲኑስ እጅግ ተጋደሉ ሰውን አስተምረው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ማምለክ በሚታይ መልክ ብቻ በሥጋም የሚደረግ በጊዜም በስፍራም የሚኖር በጽፈትም ሥርዓት ለሚሰራ ብቻ የማይሆን የመንፈስና የውነት የሚሆን እንጅ ሁለግዚኤ በስራም ሁሉ ከልብም የሚወጣ ወደ እግዚአብሔርም የሚደርስ። ነገር ግን ያለም መንፈስ ገዛ በክርስቲያን ብዛት ላይ ስለዚህም የርሳቸውን ነገር አልሰሙም።

፪፪ ስለ ማምለክ ሽልም ስለ መቅደስ

ቤትም። ስለ ሥእልም።

በቀደም ዘመንም ክርስቲያን ካረማውያን ጋራ በተጋደሉ ጊዜ ክርስቲያን ሁሉ ሽልምን ጸሉ በቤተ ክርስቲያን። የሮም መንግሥት ግን የክርስቲያን መንግሥት ግን የክርስቲያን መንግሥት በተባለች ጊዜ ሽልምን ሥእልንም ውበትንም ሁሉ ወደዱ። እጅግ ወርቅም ለቤተ ክርስቲያን መሸለም ያመጡትን ልባቸው በኃጢአት ሲኖር አፈ ወርቅ አላቸው። ክርስቶስ ወርቃችሁን አይሻም ልባችሁን እንጅ። ቤተ ክርስቲያን የወርቅ ሰሪ ስፍራ አይደለችምና የመላእክት ጉባኤ እንጅ። ስለዚህም ነፍሳችሁን እንፈልጋለን።

የመቅደስ ቤታቸው በየሩሳሌም መቅደስ ምሳሌ ተሰራ በ፫ ተከፍሎ። መጀመርያ ክፍልም ለሰው ሁሉ ነበረ የጉባኤ ወገን ያልነበሩ አረማውያን አይሁድም የተገዙትም ከዚያ ኑረው ስብከትን ሰሙ። ከዚያ ወዲያም መቅደስ ተከተለች ያመኑ የተጠመቁም ሕዝብ ወደ ነበሩበት ስፍራ። በኋላም ቅዱስ ቅዱሳን የተባለ ስፍራ ለቍርባን የነበረ በመጋረጃና በንጬት ወይስ በብረት ከመቅደስ የተለየ። ከዚያም መሠውያ ነበረ የኤጲስቆጶስም ዙፋን በዙርያም የቀሳውስት ወንበሮች። ወደዚህ ስፍራም የተቀደሱ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ብቻ ገቡ።

የቤተ ክርስቲያን መሸለም በወርቅና በዕንቍ በከበረ ደንጊያም በሸለሙት በመስቀል ጀመረ።

የቤተ ክርስቲያን ሥዕል ግን በመጀመርያ እጅግ ክልክል አገኘ። ቆንስታንቲኖስ ከዘመዱ ጋራ የማምለክን ሸልም እጅግ ሲወዱ ከርሳቸው ልማድ ወጣ መንግሥቱ ሁሉ ቤት ሁሉ ቤተ ክርስቲያንም ሁሉ የሰውን ልብስ ሁሉ ተሣለ በክርስቶስ ሰማዕቶች በሌሎች ቅዱሳንም ሥዕል። ይህ ግን ባለመጋደል አልሆነም። የቆስታንቲኖስ ወዳጅ ኤውሴቢዮስ የቄሣርያ ኤጲስቆጶስ አስቴርዮስም ያመስያ ኤጲስቆጶስ የክርስቶስን ሥዕል እንዳያደርጉ መከሩ እምፊሎኺዮስም ገሠጻቸው የቅዱሳን ሥዕል እንዳያደርጉ በዚህ ፈንታ አካሔዳቸውን በቅዱስ ስራ ይሸልሙ ዘንድ መከራቸው። እንዲህም አፈ ወርቅና ኒሎስ አውጉስቲኑስም።

ካመትም ፭፻ በኋላ በምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት ጀመሩ ለሥዕል እንዲሰግዱ ሌዎንትዮስም የንያጶሊስ ኤጲስቆጶስ በመጽሐፉ ሊያጸናቸው ፈለገ። ክሴናያስ ግን የሄራጶሊስ ኤጲስቆጶስ ባገሩ ከለከለው።

፫፫ ስለ ማምለክ ጊዜ ስለ በዓለም በዚህ

ዘመን።

በዚህ ዘመንም አያሌ መምህራን ተገኙ ቀንን ሁሉ ያስተካከሉ ለክርስቲያንም ዕለት ዕለት እግዚአብሔርን ያመልኩ ዘንድ በነፍሳቸውም ዕለት ዕለት ለእግዚአብሔር በዓል ያድርጉ ዘንድ እንዲገባቸው በዓልም ለውትሮ ማምለክ ብቻ ለመታሰብያ እንደ ተደረገ ያስተማሩ። እንዴህም ሂሮኒሙስ አፈ ወርቅም ሶቅራቴስም አስተማሩ።

የበዓልም ሁሉ ሥርና መኻከለኛ ክርስቶስ ነበረ በዚህ ዘመን ደግሞ እርሱም የተሰቀለ የሞተም የተነሣም በተመሰገነም። ዓርብ በዚህ ዘመን በብዙ ስፍራ በዓል ሆነ ስራ ያልተሰራበት ሰውም ወደ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስቦ ንስሓ የገባበት ለክርስቶስ ሞትም አሰበ። ባያሌ አብያተ ክርስቲያናትም ተቈረቡ። በምሥራቅም በብዙ ስፍራ ሰንበት ከሑድ ጋራ ተቀደሰ። በላዎዲቅያ ሲኖዶስም ታዘዘ በቅዳሜ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነቡ በቤተ ክርስቲያን በሑድ እንዲያነቡት። ክርክርም ተነሣ በዚያ ጾም የሚገባ እንዳሆን ወይስ አይደለም ብለው። ደህና መምህራን ግን በዚህ ሰውን ሁሉን እንደ ፈቃዱ ተው አልተከራከሩበትም እንደ አምብሮስዩስና ሄሮኒሙስ አውጉስቲኑስም። ኢኖኬንቲዩስ ግን የሮም ኤጲስቆጶስ በቅዳሜ እንዲጾሙ አዘዘ።

እሑድም በዚህ ዘመን በትእዛዝ ተቀደሰ የላዎዲቅያ ሲኖዶስ አብያተ ክርስቲያናትን ቆንስታንቲኖስም ለማምለክ እንዲሆን ብለው።

ስለ አመት በዓላት። ባመት ፬፻ ሌላ በዓል ገና አልተሰራም በቀደመ ዘመን ከተሰሩ በዓላት በቀር። እርሳቸውም የክርስቶስ ሞት የክርስቶስም ትንሣኤ የክርስቶስ ዕርገትም የመንፈስ ቅዱስም በዓላት።

ስለ ፋሲካ በዓልም በዚህ ዘመን በመጀመርያ ገና መለየት ነበረ። ስለዚህም በቆንስታንቲኖስ ትእዛዝ በኒቅያ ሲኖዶስ ሥርዓትን አደረጉ ያይሁድን ሥርዓት ትተው የትንሣኤ በዓል በሑድ የመስቀልም በዓል ባርብ ያደርጉ ዘንድ። የስክንድርያም ኤጲስቆጶስ ወትሮ በኤጲፋኒያ በዓል የፋሲካን ጊዜ ሊያስታውቅ ነበረ። አያሌ አብያተ ክርስቲያናት ግን ይህነን ሥርዓት አልተቀበሉምና ካይሁድም ጋራ በኒዛን ወር በ፲፬ ቀን ፋሲካቸውን አደረጉ ስለዚህ የ፲፬ ቀን ሰዎች ተብለው ተገዘቱ።

የ፵ ቀንን ጾም በዚህ ዘመን ደግሞ አጸኑ። ሰው ሁሉ በንስሓ ካለምም ታድለ በመሸሸት ነፍሱን እንዲያሰናዳ የትንሣኤን በዓል በሚገባ መጠን በደስታ ያደርገው ዘንድ። በለዚህ ፵ ቀንም መጨረሻ ሳምንት ታላቅ ሳምንት ተብላ ለክርስቶስ ሕማማት ለመታሰብ ተለየች። በዚችም ሳምንት ፫ ቀን ተለዩ እርሳቸውም አሙስ ስለ ቍርባን መታሰብ ዓርብም ስለ መስቀል ቅዳሜም ታላቅ ሰንበት ተባለ። በርሱም ብዙ ተጠመቁ ከተሞችም ሁሉ በማተ በሩ። ሰውም ሁሉ መብራት ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። የፋሲካውንም ጽዋት ጠበቀ በክርስቶስ ትንሣኤ ደስ ይልው ዘንድ። ያም በዓል ፰ ቀን ኖረ አዲስ የተጠመቁም በዚያች ሳምንት ወትሮ ነጭ ልብስ ለበሱ ደስም አሉ። በዚችም ሳምንትም አዲስ እንደ ተወለዱ ሕፃናት ተቍጥረዋልና ስምንተኛው ቀን የሕፃናት ቀን ተባለ። እለዚያም ፶ ቀን ከፋሲካ ጀምሮ እስከ ጴንጠቆስቴ ድረስ ፩ በዓል ሁነው ተቈጠሩ ፪ ቀንም የርገትና የጴንጤቆስቴ ቀን ከሌሎች ተለይተው በለጡ።

በዚህ ዘመንም ፪ በዓል። ኤጲፋኒያም የዮናኒ ቋንቋ እምገለጽ ማለት ሁኖ ፪ ልዩ ምክንያት አደረጉ ለዚህ በዓል። በምሥራቅ ስለ ክርስቶስ ጥምቀት በምዕራብም ስለ እምገለጹ ለሰብአ ሰግላን። ደግሞም ስለ ኃይሉ መገለጽ በሰርግ በቃና በገሊላ ተቀደሰ። ይህ በዓልም ተነሥቶ ወደ ምዕራብ ደረሰ።

የልደት በዓል ግን ከምዕራብ ተነሥቶ ወደ ምሥራቅ መጣ። ካመት ፫፶ በኋላ ጀመረ።

አንድ ሳምንትም ከልደት በኋላ የሮም መንግሥት ያመትዋ መጀመርያ ነበር በዚህ ምክንያትም ቤተ ክርስቲያን አስቀድሞ ፫ ቀን ለንስሓ አደረገች በኋላም የክርስቶስን ግዝረት በ፰ ቀን ከልደት በኋላ አሰበች።

፬፬ የማምለክ ስራ በዚህ ዘመን።

የማምለክ ታላቅ ነገር ይህ ነበረ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ። በየጉባኤ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልን አነበበ። በየበዓልም የበዓልን ምክንያት ከወንጌል አነበበ።

ስለ ስብከት። የቤተ ክርስቲያን ሁሉ አሳብ ስለ ስብከት አንድ አልነበረም። አብንድ ስፍራ ታናሽ ነገር አደረጉት የቄስን ስራ ጸሎትና መዝመር ማቍረብም ማጥመቅም ቈጠሩት ስብከትን ግድ የለም ብለው። በሌላ ስፍራ ግን ስብከትን ከሌላ ማምለክ ሁሉ የሚበልጥ ቁጠሩት ቄስም በጎ ተናጋሪ ካልሆነ አልተቀበሉትም።

ለመዝሙርም ሥርዓት አደረጉ በዚህ ዘመን። ስለ መዝመራቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለቀሙትን መዝሙራትን ምስጋናውን ደግሞ አዲስ የተሰራውን ቅኔ ወሰዱ። አምብሮስዩስ የማይላንድ ኤጲስቆጶስ ሂላርዩስም የጶዋቴ ኤጲስቆጶስ ባሲልዮስም ሌሎችም እንዴህ አደረጉ።

ስለ ምሥጢራት። ጌታችን ስለ ሃይማኖታችን አንድነት ከርሱ ጋራ የሰጣቸውን ምሥጢራት በዚህ ዘመን በክርስቲያን ብዛት እንደ ሥጋ መጠን ተቀበሉ የሚታይን ከማይታይ ነገር ሳይለዩ። እንዴህም ሆነ በጥምቀት። ብዙ ወላጆች ፈርተው ልጆቻቸው የጥምቀትን ጸጋ በኃጢአት እንዳይሽሩ ቆዩ የልጆቻቸው ዕድሜ እስኪበስል ድረስ። ሌሎችም እጅግ ቆዩ የኃቲአታቸውን መስፈር በፊት ሊመሉ በኋላም ተጠመቁ ኃጢአትን ማድረግ ባልቻሉ ጊዜ ለሞትም በቀረቡ ጊዜ።

ቍርባንንም መሥዋዕት ሁኖ ሲቈጥሩት ሕዝቡ ተሳተች ቄስ ክርስቶስን ሁልግዜ ደግሞ እንዲሠው ሲያስቡ።

አስቀድሞም የተጀመረውን በዚህ ዘመን ጨመሩ ቅዱሳንን እንዳይገባ ያከብሩ ዘንድ። በዓልንም ያደርጉላቸው ዘንድ። አፅንታቸውንም የተባሉ እንኳ ታምራትንም ያደረጉ መሰላቸው። በዚህ ምክንያት ታምራትንም ያደረጉ መሰላቸው። በዚህ ምክንያትም ታላቅ ክርክር ሆነ ለሄሮኒሙስ ከዊጊላንቲዩስ ጋራ።

አንዲት ወገንም መናፍቃን በዚህ ዘመን ነበሩ ማርያም ድንግልን የመለኩ። እርሳቸውም ሴቶች ነበሩ በዐረብ ምድር ራሳቸውን የማርያም ካህናት ያደረጉ በዓልን አደረጉ ቂጣ የሚሠውበት ለማርያም። እርሳቸውም ተገዘቱ።

የቆንስታንቲኖስ እናት ሄሌና ከሌሎች ከንጉሥ ዘመዶች ጋራ ወደ የሩሳሌም ከሔዱ በኋላ ክርስቶስ የነበሩበትን ስፍራ ሁሉ ያዩ ዘንድ ብዙ ሌሎች ክርስቲያናት ተከተልዋቸው ሰውም አላለቀም በስፍራ ሁሉ የታወቀውን ያልታወቀውንም ነገር ያሳየ። በዚህነገር ደግሞ በጎ ከክፉ ጋራ ተደብልቆ ብዙ ሰዎች መሰሉ እንዴህ ያለ መንገድ ወደ ተቀደሰ ስፍራ ከልብ ቅድስና ከበጎ ስራም ሁሉ እንደ ተሻለ። ወደ ሩቅ አገርም ሒደው የክርቶስን የቅዱሳኑም ቦታ ሲያዩ ከክርስቶስ ትእዛዝ ሁሉ ባገራቸው የተፈቱ መሰላቸው።

\*\*\*

የክርስቶስ ትምህርት ታሪክ በዚህ ዘመን።

፩ ስለ ትምህርት ሁሉ እንዲያው።

የክርስቲያን ትምርት ዕውቀት በዚህ ዘመን በመምርና በክርክር በቤተ ክርስቲያን መኻከል አደገች። አስቀድሞ በሜዳ ከነበሩት ካረማውያንና ከመናፍቃን ጋራ ተከራከሩ በዚህ ዘመን ግን እርስ በርሳቸው በሚለዩበት ነገር ተመጓጐቱ። እግዚአብሔርም ቤተ ክርስቲያኑን ጠበቀ መሠረትዋ እንዳይገለበጥ የሰውም ክፋት የሰውን ነገር ከእግዚአብሔር ነገር ጋራ በትምርቱ ሲደበልቅ መጽሐፍ ቅዱስ ጽሩ ኑሮ እንዳይደበለቅ ከሰው ነገር ጋራ መንፈስ ቅዱስም እንዳይርርቅ።

በዚህ ዘመንም ከሁሉ የሚበልጥ መምህር ትምርቱ እስከ ዘመናችን ድረስ እጅግ ፍሬን ያፈራ አውጉስቲኑስ ነበረ። ሞኒካ የሚልዋት እናቱ በጸሎትና በንብ በጅግ መጋደልም ስለ ነፍሱ መድኃኒት ለእግዚአብሔር ቀደሳቸው ከመጽሐፍ ቅዱስም አስተማረችው። ነገር ግን እርስዋ በነፍሱ የሰራችውን በጎ ነገር አረማዊ የነበረ አረማዊ የነበረ አባቱ አፈረሰበት። ዕድሜውም ፲፱ አመት በሆነ ጊዜ እርሱም በከርታጎ ሲኖር በኃጢአት ሁሉ ወደቀ። ከዚያ በኋላም ፊሎስፊያን ተማረ በፊሎሶፊያ ኃይልም በፈቃዱ ላይ ሊገዛ ኃጢአቱንም ሊያሸንፍ ተስፋ አደረገ። አሁንም መጋደል ጀመረ ከኃጢአት ጋራ ነገር ግን ፊሎሶፊያ ኃይልን አልሰጠችውም። መጽሐፍ ቅዱስን በዚያ ዘመን ናቀ ከልቡ ሁሉ ዕውቀትንና ደህንነትን ሲሻ። ስለዚህም ሚኒኼዎስ ሆነ በሚኒኼዎች መለየት ምናልባት ያነን ለነፍሱ ሰላም መስጠት የሚችል። ዕውቀት ባያገኝ ነገር ግን ፲ አመት ከሚኒ ወገን ከተማረ በኋላ ትምርታቸው ሁሉ ስሕጠት እንደ ሆነች አገኘ። አሁንም ወደ ጵላቶን ፊሎሰፊያ ሔደ። ይህችንም ፊሎሶፊያን እጅግ ወደደ በርስዋም ዕረፍትን ያገኝ ዘንድ ተስፋ አደረገ። እርሱም በሕፃንነቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከክርስቲያን ሃይማኖትም ያወቀውን ነገር አስቦ ይህ ከጵላቶን ፊሎሶፊያ ጋራ እንዲገጠም መሰለው። ነገር ግን ዕዉር እንዲፈርድ ስለ ቀለም እንዴህም አውጉስቲኑስ የዚያን ጊዜ ፈረደ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ። ትሕትና ሃይማኖትም ፍቅርም አልነበረለትም ያለርሱ መጽሐፍ ቅዱስ ከማስተዋል የተዘጋ። ያውጉስቲኑስም ተስፋ በኃጢአቱ ተሻረ። ፊሎሶፊያው ከኃጢአቱ ያድነው ዘንድ አልቻላትምና። አንድ ጊዜ በኃጢአት ላይ ያሸነፈ በመሰለው ጊዜ ቶሎ ተመልሶ ወደቀበት። የዚያን ጊዜም የልቡን ጥፋት ሲያይ የጳውሎስን መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች አነበበ በርሱም የልቡ የኃጢአቱም ዕውቀት ጸና። ለመዳንም የነበረለት መመኘቱ በረታ። አንድ ጊዜም እንዴህ ሁኖ ባትክልቱ ሲቀመጥ እጅግ ብሩ ልቅሶም ከልቡ ሲያለቅስ ሲጸልይም ሲልም። አቤቱ እስከ መቼ ትቈጣለህ በኃጢአቴ ለዘላለምን። ኃጢአቴን አታስብ። እስከ መቼም ነጋ እላለሁ። ምነው የኃጢአትን ባርነቴን አሁን አልጨርስም። እንዴህ ለእግዚአብሔር ልቡን በከፈተ ጊዜ ድምጽን ሰማ የሚል። እንካና አንብብ እንካና አንብብ። ይህነን ድምጽ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ተቀብለው መስሕፍ ቅዱስንም ወስዶ የጳውሎስን ነገር አገኘ እንዴህ ሲል። በቀን እንሒድ በቅን ነገር። በዘፈንና በስካርም አይደለም። ፈቃዳችነንም በመከተል አይደለም ርኵሰትንም ሐሜትንም ቅናትንም። ጌታን የሱስ ክርስቶስን ልበሱት እንጅ ሥጋችሁንም ጠብቁ በፍትወት እንዳይኖር። ሮሜ ፲፫ ፲፫ ፲፬። ይህም የእግዚአብሔር ነገር ልቡን አበራ ኃጢአቱንም አስታወቀው። ደግሞም የኃጢአቱን መድኃኒት። በርሱም ዕርቅና ዕረፍት ወደ ልቡ ገባ። ደስም አለ በእግዚአሔር በመድኃኒቱ። አሁንም የመጽሐፍ ቅዱስን ነገር አስታውሎ መንፈስ ቅዱስ በልቡ ሲኖር አስተምሮታልና ቤተ ክርስቲያንን ማስተማር ቻለው የርሱም ታላቅ ቃል ለውቀት ሁሉ ሊመሠረት ያደረገው ይህ ነበረ ሲል። ሃይማኖት ማስተዋልን ትቀድማለች።

\*\*\*

፪ የልዩ ልዩ ሃይማኖት ትምርት ታሪክ።

፩፩ ስለ ቴዎሎጊያ። የክርስቲያን ትምርት ስለ

እግዚአብሔር።

ስለ ሥላሴ። ስለ ሥላሴ በቀደመ ዘመን የነበረች ትምህርት አንድ አልነበረችም በፊት እንዳየነ። ኦሪጌኔስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ይሉ ነበሩ። የእግዚአብሔር ልጅ ዓለም ሳይፈጠር ከእግዚአብሔር አብ እንደ ፈሰሰ ከአብ ባሕሪ ግን አልተወለደም። የምዕራብ መምህራን ግን የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ ባሕሪ ጋራ አንድ እንደ ሆነ ከእግዚአብሔር አብም ባሕሪ ከዘላለም እንደ ተወለደ አሉ። ስለዚህ ፪ ትምርቶችም በዚህ ዘመን ታላቅ መመጕት ሆነ። የክርስቲያንም ትምህርት ክርስቲያን ባልነበረች ትምህርት ላይ አሸነፈች። ይህ ክክር በዚህ ዘመን ጀመረ በአርዮስ በስክንድርያ ቄስ። ኦሪዮስም ትምርቱ አዲስ እንደሆነ አላሰበም እንዴህ ሲል። የእግዚአብሔር ልጅ አንድ ጊዜ ይሆን ዘንድ ካልጀመረ ባይሆን ነበረ ወይስ ሁለተኛ አምላክ ብቻ። አሁንም ፩ አምላክ ብቻ አለ በርሱምና በፍጥረት መኻከል አንዳች አይገባምና ብሎ እንኪያስ የእግዚአብሔር ቃል ፍጥረት ነው። እርሱም የፍጥረት መጀመርያ ምንም ሳይሆን ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተፈጠረ ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ተወልደ ሲል ተፈጠረ ማለት እንደሆነ። እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ሁሉ እንዲለይ እንዴህም ይለያል ፍጥረት ሁሉ ከእግዚአብሔር መፈጠር እንዳይችል፡ ስለዚህም እግዚአብሔር አንድ ባሕሪዩን አደረገ እርሱን እንዴህ የሚመስለው ፍጥረት እንኳ እግዚአብሔርን መምሰል እንደሚችል በርሱም የቀረች ፍጥረት ሁሉ ተፈጠረች። የእግዚአብሔር ልጅ ግን ሲባል እርሱ ከሌላ ፍጥረት ሁሉ እንዲበልጥ ማለት ነው። አምላክም ብሎ አውራ ዶሮ በአምላክ ምሳሌ ብቻ የሚሆን አለ። አሪዮስም እጅግ ብልህ አልነበረምና አያውቅም ነበር ትምህርቱ እውነት እንደሆነ ወንጌል ሁሉ በተሻረበት። እግዚአብሔር ግን ቤተ ክስቲያኑን ጠበቀ በመንፈሱም ሰዎችን አስነሣ የኦሪዮስን ስሕተት ከንቱ ሁና የገለጽዋት በመጽሐፍ ቅዱስና በተቀደሰች አእምሮ የሻሩትም። እስክንድርም የስክንድርያ ኤጲስቆጶስ በፊት አሪዩስን ገሠጸ በኋላም ባመት ፫፳፩ በምስር በተሰበሰበች ሲኖዶስ ፻ መምህራን የተከማቹባት ያሪዮስን ሹመት ሻረ ገዝተውም። ከዚያም በኋላ አርዮስ መጻሕፍትን ጻፈ ትምህርቱን የሚያስታውቁበ። እስክንድርም መልእክትን ጻፈ እልታላቆች ኤጲስቆጶሳት ያሪዮስን ትምርት ስሕተት ሁና ያስታወቃቸውን። አርዮስም እርሱ ደግሞ ጻፈ የምሥራቅን ኤጲስቆጶሳት ወዳጆቹን ያደርግ ዘንድ። አሁንም ፪ ኤጲስቆጶሳት ነበሩ ኤውሴቢዮስ የተባሉ አንድም የኒቆሜዲያ ኤጲስቆጶስ ያሪዮስ ወዳጅ ትምርቱም ያሪዮስን ትምርት የመሰለች። ኤውሴቢዮስም የቄሣርያ ኤጲስቆጶስ የቆንስታንቲኖስ ወዳጅ የተማረ ሰውም። የርሱም ትምህርት የዲዮኒስዮስን የሮሪጌኔስ የደቀ መዝሙሩን ትምርት መሰለች። እርሱም እስክንድርንና አሪዮስን ያስታርቅ እንድ ፈለገ። ይህም ሳይጠቅም ቆንስታንቲኖስ መልእክትን ሰዶ እለስክንድርና ላሪዮስ በሆስዮስ እጅ እርሱም የኮርድዋ ኤጲስቆጶስ። ቆንስታንቲኖስም በዚህ ክርክር ሁሉ አዘነ አላቸውም። ሁለታቸው ወንድሞች ሁነዋልና እንዳይገባቸው በዚህ ታናሽ በመሰለው ነገር ይከራከሩ ዘንድ። ዳሩ እንዴህ አልሆነም ያስታርቋቸው ዘንድ ስለዚህም ታላቅ ሲኖዶስ ከመንግሥት ሁሉ በቆስታንቲኖስ ትእዛዝ ተሰበሰበች ባመት ፫፳፭ ወደ ኒቅያ በቢቲንያ። ፫፲፰ ኤጲስቆጶሳትም ተሰበሰቡ ከርሳቸውም ብዙ ከምሥራቅ። ቆንስታንቲኖስም ባለቤቱ ለመመጐት ገባ። አሁንም ፫ ወገን ነበሩ። ያንድ ወገንም የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ ጋራ ሆሞውስዮስ ነው ያሉ አንድ ባሕሪ ማለት የሚሆን። እርሳቸውም የስክንድርያና የምዕራብ ወገን። የሁለተኛ ወገን የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ ባሕሪ የተለየ ባሕሪ ነው የፈጠረም ያሉ እርሳቸውም ያሪዮስና የኤውሴብዮስ ከኒቆሜዲያ ወገን ብዙ አልነበሩም። በለዚህ ፪ መኻከልም ሶስተኛ ወገን ነበረ ከኤውሴብዮስ ከቄሣርያ ጋራ የነበሩ እርሳቸውም ብዙ ነበሩ። እርሳቸውም አሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ ጋራ ሆሞውስዮስ አይደለም ሆሞስዩስዮስ ነው እንጅ ማለት። የልጅ ባሕሪ የአብን ባሕሪ ይመስላል። እርሳቸውም ማስታረቅ ፈለጉ። እርሳቸውም በኤውሴቢዮስ ከቄሣር እጅ የሃይማኖትን ምሳሌ አደረጉ በርሱ ስለ ክርስቶስ እንዴህ ያሉበት። እርሱ የእግዚአብሔር ቃል አምላክም ካምላክ ብርሃንም ክብርሃን ሕይወትም ከሕይወት እንደ ሆነ የፍጥረትም ሁሉ መጀመርያ ወይስ በኵር ካለምም ሁሉ አስቀድሞ ከአብ የተወለደ። ይህችም ምሳሌ ደህና ሆነች ዳሩ አንዳንድ መጨመርያ ቃል ፈለገች ካርዮስ ትምርት ፍጹም መለየት ትለይ ዘንድ። አሁንም ቆንስታንቲኖስ ያሪዮስን ስድብ አይቶ እንደ እስክንድር ወደደ። እንዴህም የኒቅያ የሃይማኖት ምሳሌ ሆነች እንዴህ የምትል። እኔ አምናለሁ ባንድ አምላክ ሁሉን በሚችል አብ የስማይና የምድር የሚታይም የማይታይም ነገር ሁሉ ፈጣሪ።

ባንድ ጌታም በየሱስ ክርስቶስ እርሱም ብቻውን የተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ የተወለደ ካለም ሁሉ አስቀድሞ። አምላክ ከአምላክ። ብርሃንም ከብርሃን። እውነተኛ አምላክ ከውነተኛ አምላክ። እይተወለደም ያልተፈጠረ። ያንድ ባሕሪ ሁኖ ከአብ ጋራ። ነገር ሁሉ በርሱ የሆነ። እርሱም ስለኛ ሰዎች ስለ መድኃኒታችን ከሰማይ ወረደ ሥጋም ለበሰ በመንፈስ ቅዱስ ከማርያም ድንግል። ሰውም ሆነ። ደግሞም ስለኛ ተሰቀለ በጲላጦስ በጴንጤናዊ ዘመን። እርሱም መከራ ተቀበለ ተቀበረም። በሶስተኛውም ቀን ተነሣ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደ ተባለ። ወደ ሰማይም ወጣ። ወደ አብም ቀደ ቀኙ ይወመጣል። በምስጋናም ይመለስ ዘንድ ጊዜ አለው በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ። መንግሥቱም መጨረሻ የላትም።

አምናለሁም በመንፈስ ቅዱስ። እርሱም ጌታ የሕይወትም ሳጭ የሚሆን። ከአብ የሚወጣ ከአብና ከልጅ ጋራ ባንድ የሚሰግዱለት የሚያመሰግኑትም። እርሱም በነቢያት አፍ ተናገረ። አምናለሁም ባንዲት ካቶሊካዊትና ኦጶስቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን። አስታውቃለሁም አንዲትን ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት። ተስፋም አደርጋለሁ የሙታንን ትንሣኤ። የሚመጣንም ዓለም ሕይወት።

ይህችንም ምሳሌ ብዙ ኤጲስቆጶሳት ተቀበሉ። በመጀመርያም ፲፯ ኤጲስቆጶሳት እምቢ አሉ ዳሩ የቄሣርን ቍጣ ፈርተዋልና ተቀበሉት የኦሪዮስንም ትምርት ወገዙ ከ፪ በቀር። እርሳቸውም የመርማሪካ ኤጲስቆጶስ ቴዎናስ የሚሉት የጵቶልማይስም ኤጲስቆጶስ ሴኩንዴስ። ያሪዮስ ፪ ወዳጆች ግን የኒቆዲሚያ ኤውሴቢዮስና የኒቅያ ቴዎግኑስ ስለ ዕርቅ ብለው የሃይማኖትን ምሳሌ ከመውገዝ በቀር ተቀበሉት። አሪዮስም ከ፪ ምሳሌን ካልተቀበሉ ጋራ ካገራቸው ተሳደዱ። የቀሩም ፪ ደግሞ በኋላ ተሳደዱ። ከዚያ ወዲያም የቆስተንታንቲኖስ ቍጣ ባሪዮስ ላይ ባመት ፫፳፰ አርጎ አስመለሰው።

አሁን ግን አታናስዮስ ተነሣ በመንፈስና በኃይል በታላቅ መጋደልም በመከራም እውነተኛውን ትምህርት ስለ ክርስቶስ ስለ መለኮቱ አንድነት ከአብ ጋራ ኢየጠየቀ። እርሱም አለ። የእግዚአብሔር ልጅ መኻከለኛችን ይሆን ዘንድ አይችልም አንድነትም ከእግዚአብሔር ጋራ ይድርግልን ዘንድ አይችልም እርሱም ለራሱ አምላክ ከአብም ጋራ አንድ ባይሆን ስለዚህም በሆሞውስዮን ትምርት የመድኃኒታችን ትምህርት ትኖራለች። አታናስዮስም ጥቂት ወራት ከኒቅያ ሲኖዶስ በኋላ የሞተውን እስክንድርን በሹመቱ ተከተለው። ያሪዮስ ወዳጆችም በከንቱ ከለመኑት በኋላ አሪዮስን መልሶት ይቀበለው ዘንድ ቆንስታንቲኖስ አዘዘው ባይሰማም ተቃየመው ካገሩ ይሰደው ዘንድ። አታናስዮስ ግን አልፈራም ስለ ክርስቲያን። አካሔድም ቆንስታንቲኖስ የዚያን ጊዜ ተወው። ጸላቶቹ ግን ሁለግዜ ሲከሱት ባመት ፫፴፭ ሲኖዶስ ተሰበሰበች በጢሮስ በቆንስታንቲኖስ ትእዛዝ የቄሣርያ ኤውሴቢዮስ ሲፈርድ። ፈራጆቹ ግን ግፍ አደረጉበት ከዚያም ወደ ቆስታንቲንያ ወደ ቄሣር ሲሔድ አሳደዱት ቄሣር ለስደት እስኪያወጣ ድረስ ወደ ትሪር በንምሳ ምድር ባመት ፫፴፮ የዚያን ጊዜም በየሩሳሌም የቅዱስ መቃብር ቤተ ክርስቲያን ቆንስታንቲኖስ ያሠራት ተፈጸመች ሲቀድስዋትም ሲኖዶስ በየሩሳሌም ተሰበሰበች አሪዮስን በቤተ ክርስቲያን አንድነት መልሰው የተቀበሉት። ቆንስታንቲኖስም አሪዮስን ሊመረምር ብሎ ቆንስታንቲኒያ አስመጣው። ከዚያም አሪዮስ የሃይማኖትን ምሳሌ አደረገ የኒቅያን ምሳሌ የሚመስል ትምህርቱም የተሰወረችበት። ቆንስታንቲኖስም አስማለው እንደዚህ ምሳሌ ያስተምር ዘንድ። ከዚያ ወዲያም ቆንስታንቲኖስ ተረድቶ አሪዮስ ደህና ክርቲያን ነው ብሎ በግልጽ በቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስቲያን አንድነት ሊያስቀብለው ወደደ። ያ ግን ሳይሆን አሪዮስ በድንገት ሞተ ባይነ ምድር ተቀምጦ። እግዚአብሔር ፈርዶበታልና።

ቆንስታንቲኖስም ባመት ፫፴፯ በሞተ ጊዜ ቆንስታንቲንዎስም ሲነግሥ እጅግ መከራ ደረሰ በኒቅያ ወገን። ያሪኦስ ወገንም የሆሞዩስያኖች ወገንም የቆንስታንቲኖንዎስ ሎላልትና ባለምዋሎች ነበሩ እሺ ያሰኙት ለንፋቂያቸው።

አታናስዮስም ካሳደደ በኋላ አርያኖች ለሰክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ጲስቶስ የሚሉትን ኤጲስቆጶስን ሰጡ በስክንድርያ ያልወደዱት።

የታላቅ ቆንስታንቲኖስ ልጅም ቆንስታንቲኖስ በምዕራብ የገዛ አታናስዮስን ወደ እስክንድርያ መለሰ ከዚያም ቤተ ክርስቲያን በደስታ ተቀበላቸው። ጸላቶቹ ግን ፪ ሲኖዶሶችን ሰበሰቡ ባንጾኪያ ከዚያም ፭ የሃይማኖትን ምሳሎች ሰሩ ክርስቶስ ሆሞዩስዮስ ነው ያሉባቸው በባሕርዩ አብን እንዲመስል። ስለዚህም ሆሞዩስያኖች ወይስ መንፈቀ አርያኖች ይባላሉ። እርሳቸውም ቆንስታንቲዮስን እሺ አሰኙት ሌላውን ኤጲስቆጵስ ወደ እስክንድርያ ለመስደድ ባታናስዮስ ፈንታ። ያም አንድ ሰው ካሪዮስና ከሰይጣን ወገን ጎርጎርዮስ የሚሉት ሰደደ በግድም ከዚያ ሾመው። ጎርጎርዮስም ከወታደር ጋራ በስክንድርያ በገባ ጊዜ እጅግ ደም ፈሰሰ ላታናስዮስም በግድ ሆነ እንደ ሸሸ ለስክንድርያም በሚቀርብ ቦታ ጥቂት ተሰወረ ለኤጲስቆጶሳትም ጻፈ በኋላም ባመት ፫፵፩ ወደ ሮም ኤጲስቆጶስ ወደ ዩልዩስ ሸሸ። በሮምም ባመት ፫፵፪ ሲኖዶስ ተሰበሰበች ላታናስዮስ የሆነች። በኋላም ፪ ቄሣሮች ቆንስታንቲዎስና ቆንስታንስ ሲኖዶስን ሰበሰቡ በሳርዲካ ከዚያም ፸፯ ኤጲስቆጶሳት ከምሥራቅ ብቻ ከ፫፻ የሚበዙም ኤጲስቆጶሳት ከምዕራብ ተሰበሰቡ። ይህ ግን ላንድነት አልሆነም ለመለየት እንጅ። የምሥራቅ ኤጲስቆጶሳት አታናስዮስንና ዩልዩስን ጸልተው ተለዩ ሌላውንም ሲኖዶስ በፊሊጶጶሊስ በትራክያ ሰበሰቡ።

የዚያን ጊዜም ቆንስታንቲዎስና ቆንስታንስ አብረው አታናስዮስን አመለሱ ወደ እስክንድርያ ባመት ፫፵፱ የስክንድርያ ወገን ጎርጎርዮስን ከገደሉት በኋላ።

የዚያን ጊዜ ግን የመርቄሎስና የፎቲኖስ ስሕተት ተነሣች የሰቤልዩስን ስሕተት መስላ። ማርቂሎስም ያታናስዮስ ወዳጅ ሁኖ በቆንስታንቲኒያ በተሰበሰበች ሲኖዶስ ተገዝቶ ወደ ሮምም ሸሸ ከዚያም በጎ ተቀበሉት ወደ ሹመቱም መለሱት። አይሪዮስ ወገንም ሌላውን ሲኖዶስ በሲርሚዩም ሰበሰቡ ባመት ፫፶፩ ሁለታቸው የተሻሩበት። ፪ ሲኖዶሶች ተሰበሰቡ በአርሌስና በማይላንድ። ከዚያም ያርያኖች ተንኵል ባታናስዮስ ወዳጆች አሸነፈች ካያሌ ኤጲስቆጶሳት በቀር አታናስዮስን ከክፉ መከሰስ ያነጹት እርሳችውም ኤውሴቢዮስ ከዌርኬሊ ሉኪፌርም ከከግሊያሪ ሂላዩስም ከጵዋቴ። ቄሣርም ሊቤርዩስንና ሆስዩስን አሳደደ አንዱን ወደ ቤሬኣ አንዱንም ወደ ሲርሚዩም። ባመትም ፫፶፯ አታናስዮስ ሶስተኛ ጊዜ ተሳደደ ከስክንድርያ ግፈኛ ሰውም ጌዎርጊስ የሚሉት በስፍራው ተሾመ። አታናስዮስም አሁን በመናኵስት መኻከል በምስር ተሰወረ።

አሁንም የኒቅያ በመኻከላቸው እርሱ በርሳቸው ተጻሉ ፪ ሰዎች ሲነሡ ያሪዮስን ትምርት በብርቱ ነገር ያጸኑት። እርሳቸውም አኤትዮስና ደቀ መዝሙሩ ኤውኖሚዮስ። በርሳቸው ላይም የኒሳ ጎርጎርዮስ ተከራከረ ከኒቅያ ወገን ያንቂራም በሲልዮስ የኒቅያ ጸላት። ውርሳኪዎስና ዋለንስ ግን ኤውኖሚዮስንና አኤትዮስን ከሌሎች አርያኖች ከኒቅያዎችም ጋራ ማስታረቅ ፈለጉ በሲርሚዩምም ፫፶፯ በተሰበሰበች ሲኖዶስ አዲስ ምሳሌን ሰሩ በሱም የክርክርን ነገር ተዉ አታናስዮስንም ወገዙ ሊቤርዮስንና ሆስዮስንም የተገዘቱን ኤጲስቆጶሳት እሺ አሰኙ እርሳቸውም በመከራ ምክንያት እሺ አልዋቸው አታናስዮስን ወዳጃቸውን ይወግዙት ዘንድ። አሁን ግን ፪ እኩል አሪያኖች መጽሐፍን ጻፉ በዚች ሲኖዶስ ላይ ላይ ስለዚህም ፪ ሌሎች ሲኖዶሶች ተሰበሰቡ ባንድ አመት በ፫፶፱ በሴሌውኪያና በሪሚኒ። የኤውኖሚዮስ ወገንም አሸነፈች በቄሣር ቤተ ሰቦች ምክንያት በቆንስታንቲኒያም ባመት ፫፷ ሌላ ሲኖዶስ ተሰብሰበች ይህነን ያጸናችው።

አሁንም እጅግ ክርክር በቤተ ክርስቲያን በሆነ ጊዜ ጥልም መናወጽም እግዚአብሔር መከራን ሰደደ በርሱም አንድነት ሆነች። ይህም በቆንስታንቲዎስ ሞትና በዩልያኖስ መንግሥት ሆነ። ሁላቸውም ለጊዜ ክርክራቸውን ረስተው ባንድ ሃይማኖት አብረው ጸኑ ባንድ ጸላት ላይ። ይህም ሆነ ባመት ፫፷፪ በስክንድርያ ብዙ ኤጲስቆጶሳት ከአታናስዮስ ጋራ በተሰበሰቡ ጊዜ የተሳቱንም በተቀበሉ ጊዜ በክርስቲያን ምህረት።

በዋለንስ መንግሥትም የኒቅያ ወገን ተሳደዱ። ዋለንስም ከኤውኖሚዎስ ደቀ መዝሙር ከኤውዶክሲዎስ ተምርዋልና። ነገር ግን ፫ ታላቆች መምህራን የቄሣርያ በሲልዮስ ወንድሙም የኒሳ ጎርጎርዮስ የዚህም ወዳጅ የናትያንዝ ጎርጎርዮስ ለኒቅያ ምህርት አገለገሉ በትምህርታቸው። ዋለንስም በግድ ባሲልዮስን ማሳደድ በወደደ ጊዜ አልቻለውም አታናስዮስንም ከስደቱ አስመለሰ እርሱም በረፍት በክርስቶስ አንቀላፋ ባመት ፫፸፫።

በቴዎዶስዮስ ዘመንም ይህች ትምህርት በሮም መንግሥት ሁሉ አሸነፈች። ጎርጎርዮስም ከናትያንዝ እስከዚያ ድረስ ባንድ ሰው ቤት የምእመናንን ጉባኤ በቆንስታንቲኒያ ለማምለክ የሰበሰበ ያሪያኖች ኤጲስቆጶስ ዴሞፊሎስ ጳትሪያርክ ሁንዋልና እርሱ አሁን በዴሞፊሎስ ስፍራ ጳትሪያርኽ ሆነ። እርሱ ግን ይህችን ሹመቱን ቶሎ አሰናበተ። አሁንም በቆንስታንቲኒያ ሁለተኛ አይኩሜኒቄ ሲኖዶስ ተሰበሰበች ነገር ግን ፻፶ ኤጲስቆጶሳት ብቻ ከዚያ ተሰበሰቡ። በዚች ሲኖዶስም የኒቅያ ሃይማኖት ምሳሌ ጸናች የክርስቲያንም ትምህርት ስለ መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከልጅ ጋራ አንድ የሚሆን አጸንዋት።

በዚህ ዘመንም የምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት ጥቂት ሊለዩ ጀመሩ ከምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት በትምርት ስለ መንፈስ ቅዱስ ሥርጸት። በምሥራቅ ከአብ የሚወጣ ሲሉ በምዕራብ በቶሌዶ ሲኖዶስ መጨመርያውን አደረጉ ከአብና ከልጅ የሚወጣ ሲሉ።

ያሪዮስ ትምህትም ከጎቶች ለጊዜ የተቀበለች ነበር በኋላም ዋንዳሎች ወደ ከርታጎ ወደ ግራ አፍሪቃም የገቡ አርያኖች ነበሩ እጅግ ምእመናንም ገደሉ።

፪፪ ስለ ክርስቶስ አካልና ባሕሪ ትምርት ታሪክ

በዚህ ዘመን።

ያሪዮስ ወገን በዚህ ዘመን የክርስቶስን መለኮት የካዱ እርሳቸውም የሰውነቱን ፍጽምነት ደግሞ ካዱ እንዴህ ብለው ሲያስተምሩ። ቃል የሰውን ገላ ብቻ እንደ ለበሰ የሰውን ነፍስ አይደለም። በማርቄሎስ ትምርት ግን የቀደመ የሳቤልዩስ በፎቲኖስም የጳውሎስ ከሳሞስታ ትምህርት ተመለሰች።

ጎርጎርዮስ ከኒሳ ጎርጎርዮስም ከናትያንዝ እንዴህ ብለው አስተማሩ። ቃል የሰውን ሁለንትና ከርሱ ጋራ አስተዋሀደ። በዚህ መዋሀድ ግን ሁለት አልሆኑም አንድ እንጅ መዋሀድም እንዴህ ሆነ እንጬትና እሳት አንድ እንዲሆኑ በመቃጠል።

በዚችም ትምርት ጋራ ያጶሊናሪስ ትምርት ተጻለች እንዴህ ብሎ። ቃል በክርስቶስ የሰውን ገላና ነፍስ ብቻ እንደ ተቀበለ መንፈሱን አይደለም እንዴህ ሲል። የሰውነት ሁለንትና ከመለኮት ጋራ ላንድ አካል መዋደድ አይሆንም ስለዚህ የሰው መንፈስ ከክርስቶስ ቀርቶ ቃልም በርሱ ፈንታ ሆነ። ነገር ግን ኦርቶዶክሳውያን ከርሱ ጋራ ተምዋገቱ አታናስዮስም እንዴህ አለው። እንዴት ሆነ ክርስቶስ ምሳልያችን ጠባዩ እንደ ጠባያችን ካልሆነ። እርሱም የሰውን ጠባይዕ ሁለንትና ማዳን ባልቻለው ሁለንትናውን ከርሱ ጋራ ካላስተዋደደ።

ያጶሊናሪስም ስሕተት ተወገዘች ባመት ፫፸፯ ክርክር ሳያልቅ። ክርክርም በስክንድርያ መምህራንና ባንጾኪያ መምህራን መኻከል ነበረ።

ቴዎዶሮስ ከሞጵስዌስቲያ እንዴህ አለ። ክርስቶስ ሰውነታችነን በጣም ተቀበለ ከኃጢአት በቀር እንጅ። ሰይጣንም ሲፈትነው እርሱ ሰይጣንን በመለኮቱ አላሸነፈውም እንደ እግዚአብሔር በፈቃዱ እንጅ እንደ ሰው። መፈተንም እንደኛ ደረሰበት እኛም እንደርሱ እናሸንፍ ዘንድ። ቃልም ከሰውነቱ ጋራ የሰውን ፈቃድ ደግሞ ተቀበለ። ያእልዚህ ክርስቶስ እንደኛ ባልተጋደለ። የክርስቶስም የሰውነቱ ዋጋ ነበረ ለመጋደሉ ለማሸነፉም በኃጢአትና በሰይጣን ላይ። እንዴህም ሆነ ክርስቶስ እንዲችል ከትንሣኤው በኋላ መንፈሱን ይሰጥ ዘንድ ለሚያምኑበት ሁሉ። የስክንድርያ መምህራን ግን በዚህ ላይ ተከራከሩ። እርሳቸውም የክርስቶስ የ፪ ጠባያቱን መዋደድ ድንቅና ታምራት ሁኖ አስተማሩት። ስለዚህም በቋንቋቸው የሚያደንቀውን ነገር ወደዱ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተገኘ እንዴህ ሲሉ። ማርያም ያምላክ እናት ናት። ማርያምም ቃልን ወለደች በሥጋ መጠን። እግዚአብሔር ታመመ። እግዚአብሔርም ሞተ። ሌላ ነገርም ይህነን የሚመስል። በመጀመርያም በዚህ መዋደድ እርሳቸው ደግሞ ለዩ የሰውን ባሕሪ ከእግዚአብሔር ባሕሪ ዳሩ ክርስቶስ እንዴት እንደ ተዋደደ የሰው አእምሮ ሁሉ ከቶ አያገኝም።

አሁንም እለዚህ ፪ ወገኖች የስክንድርያና ያንጾኪያ ወገን እርስ በርሳቸው የመንፈስ ቅዱስን ስራ እርሱም ፍቅር የሚሆን ከጠበቁ መለየት ባልሆነ። ነገር ግን የራሳቸውን ነገር ከእግዚአብሔር ነገር ጋራ ደብለቀው እስከ ዘመናችን ድረስ የኖረ መለየት ተነሣች።

ይህችም መለየት ጀመረች በነስቶርዮስ ክርክር። ነስቶርዮስም ሞነክሴ የነበረ ባንጾኪያ ቀሰሰ በኋላም ባመት ፬፳፰ የቆንስታንቲኒያ ጳትርያርኽ ሆነ። ይህችም ታላቅ ሹመት ነበረች እጅግም ጥበብና ይውሃት ትሕትናም ፈለገች ለነስቶርዮስ ያልነበረች። በዚያ ዘመንም ማርያምን የእግዚአብሔርን እናት ይሉ ዘንድ ልማድ ሆነ። ነስቶርዮስም በመጀመርያ ተጠነቀቀ ይህነን ማለት በመከልከል እንዳያሰናክል። ቄሱ አናስታስዮስ እስኪጀምር ድረስ ይል ዘንድ። ሰው ሁሉ ማርያምን የእግዚአብሔርን እናት አይላት እርስዋ ሰው ነበረችና እግዚአብሔር ግን ከስው መወለድ አይችልም። እይዚያን ጊዜም አንድ በቆንስታንቲኒያ የሰበከ ኤጲስቆጶስ አንድ ጊዜ በስብከቱ እንዴህ አለ። ውጉዝ ነው ማርያምን የእግዚአብሔርን እናት የሚላት። እክዚያ ጀምሮም ታላቅ ክርክር ጀመረ እብሰው ሁሉ መኻከል ስለ ማርያምና ስለ ክርስቶስ ጠባይዕ። አሁንም ነስቶርዮስ ደግሞ በዚህ እጅግ ዘመን የኖረ ቤተ ክርስቲያንም እጅግ የተጐዳችበት ክርክር ገባ። ባመትም ፬፳፱ ጵሮክሎስ ተነሣበት። የሰውም ጸላትነት በነስቶርዮስ ላይ አስነሣበት። አያሌንም ቀሳውስት በነስቶርዮስ ላይ የሰበኩ መናፍቃን ሁነው ነስቶርዮስ በሲኖዶስ ገዘታቸው። አሁን ግን ቄርሎስ የስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ተነሣበት እርሱም ያለም መንፈስ የገዛበት በቆንስታንቲኒያም ሊቀ ጳጳስ የተቀና የርሱ እኩል ስለ ተቈተረ። እርሱም በመጀመርያ ፪ መጻሕፍትን ጻፈ ስለዚህ ክርክር በኒስቶርዮስ ላይ በርሱም ነስቶርዮስን አስቈጣ የጸላትነቱንም ነገር በፍቅር ምሳሌ አለበሰው። ነስቶስርዮስን የክርስቶስን መለኮት እንደ ካደ አደረገው። በኋላ እሌህ ፪ ሊቃነ ጳጳሳት የታረቁ መሰሉ ነገር ግን በቂርሎስ ቀሳውስት ፀቡ ተመልሶ በዛ። ቄርሎስም የነስቶርዮስን ትምርት ብቻ እንደ ሰላ መሰለ ዳሩ የጽሉ ምክንያት ቅናትና ትዕቢት ነበረ ነስቶርዮስን ሊሽር ብልዋል። ስለዚህም በስውር እጅግ ትንኵል ስራ ለንጉሥ ቤተ ሰቦች ሲጽፉ ለባለምዋሎቹም ሁሉ መስጠት ሲሰድ ከቀሳውስትም ከታላቅች መኳንንትም ጋራ ወዳጅነት አደረገ በነስቶርዮስ ላይ። ቄርሎስም የሮም ኤጲስቆጶስን የኬሌስቲኑስን ረዴት ለመነ ነስቶርዮስን ለመሻር። በሮም ኤጲስቆጶሳትም ዘንድ እርሳቸውም ክርስቶስን በትሕትና ያልተከተሉ ልማድ ሆነ እንዴህ በተለመኑ ጊዜ እንዲሰሙ እሺም በማለታቸው ፈራጆች እንዲሆኑ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ላይ። ነስቶርዮስም እርሱ ደግሞ ለሮም ኤጲስቆጶስ ጻፈ ነገር ግን ወንድም እንዲጽፍ ለወንድሙ ስለዚህም ኬሊስቲኖስ ቄርሎስን ሰማ ነስቶርዮስንም ጸላ። በሮምም በተሰበሰበች ሲኖዶስ ነስቶርዮስ የገዘታቸውን ቀሳውስት ከሌስቲኑስ ፈታቸው ነስቶርዮስንም ተቃየመ በ፲ ቀን ስሕተቱን በይክድ እንዲሽረው። በዚህ ነገርም ቄርሎስ እጅግ ደስ ብሎ ላንጾኪያ ጳትርያርኽ ዮሐንስ ጻፈ ሲያስፈራው እርሱ ካብያተ ክርስቲያናቱ ጋራ ከምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት እንዳይለዩ ብሎ። ያንጾኪያም ጳትርያርኽ የዚያ አገርም ኤጲስቆጶሳት የኔስቶርዮስ ወዳጆች ነበሩ። ዮሐንስም ለመነው ዕርቅን እንዲያደርግ ስለ አንዲት ቃልም ስለ ማርያም እርስዋ የእግዚአብሔር እናት እንድትሆን ክርክርን ሊተው ለመታረቅም ሊክድ ነስቶርዮስም መለሰለት ሲል ለዚች አንዲት ቃል እሺ እንዲል ቄርሎስ ግን ትዕቢቱን እንዳይተው። እርሱም ፈለገ ይህነን ነገር ሁሉ ለኦይኰሜኒቄ ሲኖዶስ እንዲያደርሱ ከዚያ ይመረመር ዘንድ። ዳሩ ቄርሎስ መቈየት አልቻለውም። ባመት ፱፴ መልእክትን ጻፈለት ፲፪ ነገር በገለጸለት ይክደው ዘንድ። ይህም ነገር ሁሉ ባንጾኪያ ትምርት ሁሉ ላይ ነበረ ቴዎዶሮስ እንዳስተማረው። አሁንም ይህ ክርክር ሁሉ በኔስቶርዮስ ላይ ብቻ አልነበረም ባንጾኪያ ትምርት ሁሉ ላይ እንጂ። ያንጾኪያም ሊቀ ጳጳስ ትምርት ሁሉ ሬቶስን በለዚህ ፲፪ የቄርሎስ ነገር ላይ ሊመጐት ለመነው ቴዎዶሬቶስም ተማጐተ። ነገር ግን ክርክራቸው በዛበት።

ነስቶርዮስ በቄርሎስ ፲፪ አናቴማቲስሞች በተባሉ ነገር ላይ ሌሎች ፲፪ አናቴማቲስሞችን አደረገ። ቄሣርም የቄርሎስንና የኬሊስቲኑስን ማድረግ አልወደደም እርሱ አይትዋልና ቄርሎስ ሌላው ነገር እንዳይሻ የነስቶርዮስን ጥፋት እንጅ። ስለዚህም ነስቶርዮስ በፊት እንደ ፈለገው ሲኖዶስን ሰበሰበሰ በኤፌሶን ባመት ፬፴፩ ቄርሎስንም እጅግ ተቈጣ በቀደም ፈልግዋልና በቄሣርና በምሽቱ መኻከል ፀብ ያስነሣ ዘንድ።

የቄርሎስና ኔስቶርዮስም ባንድ ጊዜ ወደ ኤፌሶን ደረሱ የሮም መልእክተኞችና ያንጾኪያ ኤጲስቆጶሳት ሳይመጡ። ቄርሎስም ከምስር ኤጲስቆጶሳት እርሳቸውም ሁላቸው እንደርሱ ካሉ ጋራ ብቻውን ነበረ ስለዚህም አልዘገየም ሲኖዶስን በመሰብሰብ። ነስቶርዮስ ግን እምቢ አለ ለመምጣት ያንጾኪያ ኤጲስቆጶሳት ሳይመጡ። አሁንም የቄርሎስ ሲንዶስ እርሱ ከሳሽና ፈራጅ ባንድ ጊዜ የነበረባት ነስቶርዮስን ወገዘች። አያሌ ቀንም እርሳቸው ከጀመሩ በኋላ ያንጾኪያ ኤጲስቆጶሳት መጡ ሌላውንም ሲኖዶስ አደረጉ ቄርሎስንና ሜምኖንንም የኤፌሶንን ኤጲስቆጶስ ወገዙ መናፍቃን ሁነው። አሁንም ወሬ ወደ ቄሣር ደረሰ እርሱም ኤጲስቆጶሳትን ሁሉ አዘዛቸው ባንድ ሲኖዶስ ሊሰበሰቡ በፍረትም ሊመረምሩ። ዳሩ ቄርሎስ በተንኵሉ ይህነን ከለከለ ወንዳንድም በቆንስታንቲንያ እጅግ ወደ ከበረ ሞነክሴ በስውር ሰደደ ያም ከሌሎች ከመናኵስቱ ጋራ ቄሣርን አስፈራ እሺ አሰኘውም ቄርሎስን ያዝ ዘንድ ከኤጲስቆጶሳቱ መልእክተኞች እንዲሰድ ወደ ቄሣር። ይህም ሆነ። እለዚያም በትንኵላቸው የነስቶርዮስን ጸላቶች እጅግ አበዙ። ከዝቡ ተንኵልም ከብዙ ፀብም በኋላ የቄሣር ሹም የ፪ ወገን ኤጲስቆጶስ ባንድ ሰብሰበ። ነስቶርዮስና ቄርሎስም ስለ ፀባቸውም በግድ ካወጥዋቸው በኋላ የሃይማኖትን ትምርት ምሳሌ አደረጉ የኤፌሶን ስምቦሎን የተባለች። ነስቶርዮስም ወደ ገዳሙ ተመለሰ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ቄርሎስ ግን ከሜምኖን ጋራ ወደ ሹመታቸው ተመለሱ። ስለዚህም ዕርቅ አልሆነም። ቄርሎስም የቄሣርን ሰዎች በብሩ ገዛቸው። ባመት ፬፴፪ እሌህ ፪ ወገን ለማየት ታረቁ በውነት አይደለም። ቄርሎስም እንዴህ አለ። አንድ ክርስቶስ ከ፪ ጠባያት እንደሆነ በ፪ አይደለም። አሁንም ነስቶርዮስ ተወገዘ ወዳጆችሙ ተዉት ከ፫ በቀር እርሳቸውም የሞጵስዌስቲያ ተውት ከ፫ በቀር እርሳቸውም እይሞጵስዌስቲያ ሜሌትዮስ የሄራጶሊስም እስክንድር የጠርሲስም ሀላዲዮስ ሹመታቸው ስለርሱ የተሻረች። ቄርሎስና ኬሊስቲኖስ ግን ገና ዕረፍት አልነበረላቸውም በጽላትነታቸው በነስቶርዮስ ላይ ነስቶርዮስ በገዳም ሲሆን። ስለዚህም ቴዎዶስዮስን ለዶስዮስም ባመት ፬፴፭ ወደ ሊብያ በረኻ አሳደደው በመከራም ሞተ። ዳሩ ይህ እንኳ ለቄርሎስ አልበቃም እርሱ የቴዎዶሮስንና የዲዮዶሮስን ትምህርት ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ፈለገ። ስለዚህ ደግሞ ክርክርን ከጀመረ በኋላ ሞተ ባመት ፬፵፬።

ባቄርሎስም ፍለጋ ዲዮስቍሮስ ተከተለው። የዚያን ጊዜም በቆንስታንቲኒያ በነበሩ ሞናኵስት መኻከል አንድ እምምህር ነበረ ኤውቲኼስ የተባለ የቄርሎስ ወገን እጅግ ክርክር ያደረገ ባንጾኪያ ወገን ላይ። ቴዎዶሬቶስም በርሱ ላይ መጽሐፉን ጻፈ ዲዮስቍሮስም ስለዚህ መጽሐፍ ከሰሰው በደምኖስ ባንጾኪያ ጳትርያርኽ ዘንድ። በቴዎዶሬቶስም ጥልን አደረገ። ኤውቲኼስ ግን ባመት ፬፵፰ በቆንስታንትኒያ በተሰበሰበች ሲኖዶስ ተፈተነ መናፍቅም ሁኖ ሲገኝ ተወገዘ። በክርስቶስ ፩ ጠባይዕ ብቻ እንዳለ የርሱም እይገላው ባሕሪ እንደ ሌላ ሰው ገላ እንዳይደለ አስተምርዋልና። ነገር ግን የቄሣር ባለምዋሎች ሁሉ የኤውቲኼስና የዲዮስቍሮስ ወዳጆች ነበሩ እጅግ መስጠት ከርሳቸው ዘንድ ተቀብለዋልና። ቄሣርም ደግሞ ከርሳቸው ጋራ አንድ ነበረ። እርሱም አዘዘ አዲስ ኦይኩሜኒኬ ሲኖዶስ በኤፌሶን ባመት ፬፵፱ ትሰበሰብ ዘንድ ከዲዮስቍሮስ በታች የርሱም ወገን ብቻ ይመጡ ዘንድ ሌሎችም የመጡ እንደሆን ምክርና ፍርድ እንደሌላቸው ሊሰሙ ብሎ። እንዴህም ያች ሲኖዶስ የተባለች በዲዮስቍሮስ በኤጲስቆጶሳቱም በወታደሮችም ከዚያ ስለ ተሰራ ግፍ። በርስዋም ዲዮስቍሮስ ግድን ሁሉን አደረገ ኤጲስቆጶሳትን እሺ ያሰኝ ዘንድ ፍላዊያኖስም የቆንስታንቲኒያ ጳትርያርኽ ደምኖስም ያንጾኪያ ጳትርያርኽ ቴዎዶሬቶስም ሌሎችም ብዙ ደህና መምህራን የነበሩ ተወገዙ ከሹመታቸውም ተሳደዱ።

ዲዮስቍሮስም እንዴህ በቄሣር ኃይልና በግፍ ሲገዛ የምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት ወደ ሮም ኤጲስቆጶስ ወደ ታላቅ ሌዎን ሰደዱ። እርሱም ታላቅ የተባለ ስለ መንፈሱ ኃይል። ለመኑትም ደህንነታቸውን ይጠብቅ ዘንድ።

የዚያን ጊዜም የምሥራቅ መንግሥት ተለወጠች። ሁለተኛ ቴዎዶስዮስ ሞተ ባመት ፬፶ ጱልኼርያምእቱ ተከተለቸው በመንግሥቱ ማርቂያኖስን ተጋብታ። እርስዋም የፍላዊያኖስ ወዳጅ ነበረች የዲዮስቍሮስም ሥልጣን በቆንስታንቲኒያ አለቆች።

አሁንም ሌላ ኦይኩሜኒኬ ሲኖዶስ በኒቅያ ተሰበሰበች ባመት ፬፶፩ ከዚያም ፯፴ ኤጲስቆጶሳት ተሰበሰቡ። ነገር ግን ምክራቸውን በጀመሩ ግዚኤ ሁከት ሆነ በመኻከላቸው። ስለዚህም ሲኖዶስ የዲዮስቍሮስ ወገን ሁሉ የንጉሥን ኃይል ፈርተዋልና አዘኑ ሌዎንም የሰጣቸውን ኃይል ፈርተዋልና አዘኑ ሌዎንም የሰጣቸውን ምሳሌ ተቀበሉ እንዴህ የሚል ስለ ክርስቶስ።

አንድ ክርስቶስ እርሱም ልጅ ጌታም አንደኛም የተወለደ እንደ አወቀ በ፪ ጠባያት የተዋደዱ ያለ መደበለቅ ያለ መለወጥም ያለ መሻርም ያለ መለየትም አንድ ክርስቶስ ሁኖ በሁለት ጠባያት።

ዲዮስቍሮስም ስለ ትምርቱና ስለ አካሔዱ ተከሰሰ። በመዋረድ ፈንታ ግን እርሱ ሌዎንን ወገዘ ስለዚህም ተሻረ።

በዚች ሲኖዶስ ግን ዕርቅ አልሆነም በቤተ ክርስቲያን። በየሩሳሌምም አንድ ሞነክሴ ቴዎዶስዮስ የሚሉት የዲዮስቍሮስ ወገን የነበረ የየሩሳሌምን ሊቀ ጳጳስ ዩበናሊስ የሚሉት ሻረው። ባለቤቱም ሊቀ ጳጳስ ሁኖ በኻልኬዶን ወገን ተቈጣ በሳትና በሰይፍ። በምስርም ታላቅ ሁከት ሆነ። ከዚያም ቤተ ክርስቲያን በ፪ ተለየች ፩ ወይስ ፪ ጠባያት ስለ ማለታቸው ባንድ ክርስቶስ። በኋላም ጴጥሮስ ሞንጎስ ባንድ ጠባይዕ ትምህርት ያስተማረ የወገኑም አለቃ በምስር ቄሣር ዜኖንን ለማስታረቅ መከረው ዜኖንም እንደ ምክሩ መልእክትን ጻፈ በምስር ወዳሉት አብያተ ክርስቲያናት። ይህችም መልእክት መዋደጃ ተባለች በ፪ ወገን አንድነትን ታደርግ ዘንድ ብለው ዳሩ አንድነት አልሆነም ጥል በዛበት እንጅ።

ከ፩ ጠባይዕ ፪ ሰዎች ተነሡ ክሴናያስና ሴቤሩስ ትምርታቸውን እጅግ የዘረጉ። ባናስታስዮስ ዘመንም ትምርታቸው አሸነፈች በዩስቲኖስና በዩስቲኒያኑስ መንግሥት ግን ያኻልኬዶን ትምህርት። በዩስቲኒያኑስ መንግሥት ግን በመጨርሻዋ እጅግ ጥፋት ሆነ የደከመ መንግሥቱን ኤጲስቆጶሳት ሁሉ ያገዳቸው ዘንድ ፫ በቤተ ክርስቲያን አንድነት የሞቱትን መምህራን እርሳቸውም ቴዎድሮስ ቴዎዶሬቶስም ኢባስም ከሞታቸው በኋላ ለመውገዝ።

የነስቶርዮስ ወገንም ከቀረች ቤተ ክርስቲያን ከተወገዘች በኋላ በፋርስም መንግሥት ተዘረጋች።

ያንድ ጠባይዕ ወገንም በምሥር ለራሳቸው ሊቀ ጳጳስን መረጹላቸው ትምህርታቸውም ወደ ኑቢያ ወደ ሃበሻም ደረሰች ወደ አርመን ምድርም። ከርሳቸውም አንድ ሞነክሴ በሶርያ ተነሣ ያዕቆብ የሚሉት። አያሌ ኤጲስቆጶሳት ከወገናቸው ቀደሱት ጳጳሳቸው ይሆን ዘንድ። እርሱም በጅግ ድካምና መከራ ዞረ በስፍራም ሁሉ ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት ቀደሰላቸው አለቃውንም ሰጠላቸው እርሱም ያንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ።

\*\*\*

፫፫ የቤተ ክርስቲያን ትምርት ስለ ሰው

በዚህ ዘመን።

ይህች ትምህርት እጅግ ተመረመረች በምዕራብ አውጉስቲኑስና ጰላግዩስ ሲከራከሩበት። ጳላግዩስም ሞነክሴ ነበረ በንግልጣር የኃጢአትን ብርታት የሰውንም ጥፋት የእግዚአብሔርም የሕጉን መንፈስ የክርስቶስንም ጸጋ ያላወቀ። አውጉስቲኑስ ግን ከልቡ ይህነን ተማረ ከሕይወቱም።

ጰላግዩስ በሮም ሁኖ አንድ ሰው አየ እርሱም ተናጋሪ ኬሊስቲዩስ የሚሉት። ያ ከኃጢአቱ ተመልሶ ሞነክሴ ሆነ ጰላግዩስንም ተከተለ። እርሱም የጰላግዩስን ትምርት ሁሉን ተቀበለ ተናጋሪም ሁነዋልና ስለርሱ ተከራከረ።

ጰላግዩስና ኬሌስቲዩስም ባመት ፬፲፩ አብረው ወደ ከርታጎ ሔደ ጰላግዩስም ከዚያ ጥቂት ቀን ከተቀመጠ በኋላ ተነሥቶ ሔደ ኬሌስቲዩስ ግን ኖረ። እርሱም ከዚያ በመጋደሉ በነፍሱም ችሎት ወዳጆችን አገኘ ስለዚህ ይቀስስ ዘንድ ፈለገ በዚያችም ከተማ ቄስ ይሆን ዘንድ። ነገር ግን ባመት ፬፲፪ ሲኖዶስ ተሰብስባ በከርታጎ ጳውሉኑስ የሚሉት ዲያቆን አጣለው ስለ አስተማረ እንዴህ ሲል። ያዳም ኃጢአት የሰውን ወገን ሁሉ አልጐዳውም ራሱን ብቻ እንጅ ሕፃናትም ሁሉ ሲወለዱ በንጽሕና ይወለዳሉ አዳም እንደ ተፈጠረ። በዚህ ነገርም በመረመሩት ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን አንድነት አወጡት።

ጵላግዩስም ባመት ፬፲፭ ወደ የሩሳሌም ሒዶ ሄሮኑሙስንም አግኝቶ ከርሱ ጋራ ክርክርን ጀመረ። በሄሮኒሙስ ዘንድም የዚያን ጊዜ ያውጉስቲኑስ ደቀ መዝሙር ከሂስጳንያ ነበረ ስሙን ኦሮስዩስ የሚሉት። ሄሮኒሙስም በፊት መጽሐፍን ጻፈ በጰላግዩስ ላይ። ኦሮስዩስም በየሩሳሌም በተሰበሰበች ሲኖዶስ ጰላግዩስን ከሰሰ። ነገር ግን ከዚያ የተሰበሰቡ የጰላግዩስ ወዳጆች ነበሩ ስሕተቱንም ማየት አልቻላቸውም። ስሕተቱም ይህ ነበረች። ሰው ቢወድ ይችላል ያለ ኃጢአት ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ በጣም ይፈጽም ዘንድ ብሎ። ይህም ነገር ስሕተት እንደ ሆነ ባላዩ ጊዜ የሮም ኤጲስቆጶስ ኢኖከንቲዩስ በዚህ ይፍረድ አሉ። ሌላም በዲዮስጶሊስ የተሰበሰበች ሲኖዶስ ደግማ ጰላግዩስን አነጻች ከመከሰሱ ከርሱም ጋራ አንድ ነበሩ።

አሁንም ጰላግዩስ በምሥራቅ በነጻ ጊዜ ያፍሪቃ ቤተ ክርስቲያን ለሮም ኤጲስቆጶስ ለኢኖከንቲዩስ ጻፈች የርሱንና የኬሌስቲዩስን ትምርት ይወግዝ ዘንድ። ኢኖከንቲዩስም ካፍሪቃ ኤጲስቆጶሳት ጋራ እብትምርት አንድ እንደ ሆነ መሰላቸው። ዳሩ በጳላግዩስ መፍረድ ሳይችል ሞተ ዞሲሞስም ተከተለው ባመት ፬፲፯ እርሱም በዚህ ነገር አልተማረምና ከምሥራቅም መምህራን ጋራ አንድ ኑርዋልና ጰላግዩስንና ኬሌስቲዩስን አጸደቃቸው የአፍሪቃ ኤጲስቆጶሳትንም ወቀሰ እለዚህን ፪ ስለ ወገዙ። እርሱም ለሁለታቸው ፍጹም ስምክር መሰከረላቸው ኦርቶዶክሳውያን እንዲሆኑ። ያፍሪቃ ኤጲስቆጶሳት ግን እብዚህ ነገሩ አልታወኩምና ምላሽ ጻፉለት ያሳዩበት ዞሲሞስ ይህነን ነገር መልካም እንዳልመረመረ እርሳቸውም ስለዚህ የፈረደውን ፍርድ እንዳልተቀበሉ። ዞሲሞስም አሁን ፈርቶ ሌላውን መልእክት ሰደደላቸው በርሱ የጻፈላቸው እንዴህ ሲል። ይህ ነገር ይቍይ እስከ ሌላ ጊዜ። እርሳቸው ግን አልዘገዩም ባመት ፬፲፰ ሲኖዶስን ሰበሰቡ በከርታጎ በርሱም ፱ ቃኖናት አደረጉ ስለ አያሌ ትምርት እንዴህ ኢያሉ።

የሰው ሁሉ ጠባይዕ በመጀመርያ ሰው ኃጢአት ረኰሰ። ሞትም የኃጢአት ደመወዜ ነው። ጸጋም የመንፈሳዊት ሕይወት መስጠት ነው እግዚአብሔር ለልባችን የሚሰጥ በውነትም በጎ የሚሆን ነገር ሁሉ ከርሱ ብቻ ይመጣል።

አራተኛ ቃኖንም እንዴህ ይላል። ውጉዝ ይሁን የሚል ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ የምታጸድቅን ያለፈውን ኃጢአት ለመስረይ ብቻ እንድትሆን ከሚመጣውም ኃጢአት ትጠብቀን ዘንድ ለመርዳት እንዳይደል።

አምስተኛ ቀናንም እንዴህ ይላል። ውጉዝ ነው የሚል። ጸጋ በዚህ መጠን ብቻ ትረዳናለች ኃጢአት እንዳናደግ ዕውቀት ስትሰጠነ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለማወቅ እናውቅ ዘንድ የሚገባነን ነገር ልናደርገው ልንተወውም። ነገር ግን በልባችን አትሰጠነም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንውድ ዘንድ ችሎትንም እናደርገው ዘንድ።

ጳውሎስም ሲል። ዕውቀት ይነፋል ፍቅር ግን ይሰራል ሰው ቢያምን ክርስቶስ ለሚነፋን ነገር ብቻ ጸጋውን እንዲሰጠነ ለመስራት ግን እንዳይሰጠነ ሁሉም የእግዚአብሔር ስጥወታ ሁንዋልና የሚገባንን ስራ ማወቅ ለማድረግም መውደድና ችሎት። ዕውቀት እንዳይነፋን ፍቅር ይሰራነ ዘንድ እንጅ።

በ፯ ቃኖን ያች ትምርት ደግሞ ተወገዘች ሰው ያለ ጸጋ ባለቤቱ ያደርገው ዘንድ የሚችለው ስራ ጸጋ መስራት እንድታቀለው ብቻ የምትል። ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ፲፭ ፭ አይልምና። ያለኔ አንዳችን ታድርጉ ዘንድ ይቸግርላችኋል። ነገር ግን። ያለኔ አንዳችን ማድረግ አትችሉም።

ቄሣር ሆኖርዩስም ባመት ፬፲፰ አያሌ ትእዛዛት ሰጥትዋልና በጰላገዩስ ወገን ላይ ዞሲሞስ ፈራ ካፍሪቃ ኤጲስቆጶሳት ጋራ አንድነት አደረገ ኬሊስቲዩስንና ጰላግዩስንም ወገዘ። ኤጲስቆጶሳትንም ሁሉ ይህነን መውገዝ ያጸኑት ዘንድ አዘዛቸው ፲፰ ኤጲስቆጶሳትም እምቢ ብልዋልና ሹመታቸው ተሻረች።

አንድ ታላቅ ነገር በዚህ ክርክር ይህ ነበረ። ስለ ሰው አርነት። ጰላግዩስ አለ። ይህ አርነት የሰው ፍቃድ ችሎት እን በበጎና በክፉ መኻከል ለመምረጽ ነፍሱንም ወይስ ለበጎ ወይስ ለክፉ ይሰጥ ዘንድ። እክዚህ ሥር በጎና ክፉ ነገር ሁሉ ሁለግዜ ይመጣል ብሎ። አውጉስቲኑስ ግን አለው። እንዴህ ያለ መካከል በበጎና በክፉ መኻከል በሰው ፈቃድ አይገኝም። ሰውም ወትሮ በልቡ ባንዳች ይጸናል ማድረጉ ሳይደረግ። ክፉና በጎ ካንዲት ሥር አይወጣም። ክፉ ዛፍ በጎ ፍሬን አያፈራም በጎ ዛፍም ክፉ ፍሬን አያፈራም። በጎ ሁሉ ከሚወጣው ሥር እርሱ እግዚአብሔርን መውደድ ነው። የክፉ ሁሉ ሥር ግን የነፍሱን መውደድ ነው። በዚያ መጠንም ሰው ወይስ ክፉን ይፈጽማል በልቡ የእግዚአብሔር ፍቅር ቢገዛ ወይስ የራሱን መውደድ ቢገዛ። የጰላግዩስ ትምርት ግን ስለ አርነት ፈቃድ አይገጠምም። ለእግዚአብሔርና ለሞቱ ጻድቃንም። እርሳቸው መምረጽ አይችሉምና በበጎና እብክፉ መኻከል በሚያድግ መጠን መምረጽ ያልቅበታል በውነትም አርነት ይወጣል በጎ ነገርንም አለመጠራጠር በደስታ ያደርጋል። በበጕነትም ፍጻሜ አርነትና ግድ አንድ ናቸው። አእምሮ ላለው ፍጥረት ሁሉ በአርነት ያድርጋል ለእግዚአብሔር ሕግ ቢገዛ። እንዴህ ያለችም አርነት አሁን አትገኝምና የሰው ፍጥረት እንደ ተጐዳ ጥፋትም እንደ ገባበት ይገለጻል ፡ ክፉ አእምሮም ካለው ፍጥረት ሁሉ ከባሕሪው ጋራ ይጸላል። ከፍጥረቱም ጋራ አይገጠምም። ሰውም የተፈጠረበት አርነት አንድ ጊዜ ከጠፋች በኋላ ሰው ከእግዚአብሔር ሕግ ርቅዋልና ባርነት አርነትን ተከተለች። ሰውም ከፍጥረቱ እንዲገባው ጠባዩን ለበጎ ላምላካዊም ነገር ነፍሱን ሰጥቶ በውነተኛዪቱ አርነት ወትሮ በዝቶ እንዲጸናባት እንዴሁም ነፍሱን ለክፉ ሰጥቶ በክፉ ባርነት ወትሮ በዝቶ ይጸናበታል። ክርስቶስ እንዲል። ኃጢአትን የሚያደግ የኃጢአት ባርያ ነው። ክፉም ደመወዜን ባለቤቱ ይከፍላል በጎም ባለቤቱ።

ጵላግዩስ ግን ከወገኑ ጋራ የሰውን የባሕሪውን ጥፋት አላመኑም። የአዳም ባሕሪ እንደ ሕፃናታችን ባሕሪ ነበረች ኃጢአትንም አደረገ ክፉን በመምረጽ እንዴህም ሕፃናታችን ወይስ ክፉን ወይስ በጎን ይመርጹ ዘንድ ይችላሉ አዳም እንደ ቻለው። የሰው ባሕሪም በአዳም ኃጢአት አልተለወጠም ይላሉ።

ደግሞም ጰላግዩስ ሰውን በክፉና በበጎ መኻከል አስቀመጠው። አውጉስቲኑስ ግን እንዴህ አለ። ሰው በፍጥረቱ ሕግ የሚኖር ከበጎ ጋራ አንድነት አለው። ከዚህ ሕግም የራቀ ከክፉ ጋራ አንድነት አለው። መኻከለኛ መኖርያ የለውም። በእግዚአብሔርም አንድነት ያለ ብቻ በጎ ነው ከርሱ ግን የተለየ ክፉ ነው።

የጰላግዩስ ወገን ግን አሉ። እግዚአብሔር ለሰው በጎን ለማድረግ ኃይልን ሁሉን ሰጠው አሁንም አንድ ነገር ብቻ ይፈለጋል። በዚህ በተሰጠው ኃይል በጎን እንዲሰራ። መቻልም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው መውደድና ማድረግ ግን ከሰው ዘንድ ነው።

አውጉስቲኑስም አለ። የሰው ፈቃድ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር አንድነት ወጥቶ ከእግዚአብሔርም ተለይቶ ሌላ ማድረግ አልቻለውም ክፉ እንጅ። ስለዚህም ወደ እግዚአብሔር እመመልስ አልቻለውም እግዚአብሔር አዲስ ጸጋ ካልሰጠው።

ያውጉስቲኑስና የጰላግዩስ ታላቅ መለየት በየትምርታቸው ይህ ነው። ጰላግዩስ ወደ ሰው ማድረግ ብቻ አየ ክፉንም ወይስ በጎን ሁኖ በርሱ ቈጠረው። አውጉስቲኖስ ግን የሰውን ልብ በእግዚአብሔር ቃልና መንፈስ ይመረምር ዘንድ ወደደ።

እንዴህም ነበረ በየትምርታቸው ስለ አዳም ኃጢአት። ጰላግዩስ ይላል። አዳም በገነት ሲፈተን ፍሬን በመመኘት ወደቀ። አሁንስ ይህ መመኘት እንዲያው ክፉ አልነበረም ከእግዚአብሔር ተፈጥርዋልና ዳሩ ይህነን መመኘት ተከትሎ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፍረሱ ይህ ነው ኃጢአቱ።

አውጉስቲኑስ ግን አለ። ያዳም ኃጢአቱ ታላቅነት ይህ ነው አርነቱን በባርነት እንደ ለወጠ። እርሱ ገና ከእግዚአብሔር ጋራ አንድ ሲሆን ከዚች አንድነት እንደ ወጣ። ይህም በመጀመርያ በልቡ በእግዚአብሔር እውነት ሲጠራጠር እንደ እግዚአብሔርም ይሆን ዘንድ ሲወድ እግዚአብሔርም የከለከለውን ነገር ሲመኝ ከዚያም በኋላ ክፉ ማድረግ ተከተለ። የሰው ፈቃድ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከተለየ በኋላ ጠባዩ ሁሉ በሁለት ተከፈለ ከዚህ መከፈልም የሥጋና የነፍስ ክፋት ሁሉ መጣ ሞትም የኃጢአት ደምወዜ ክፋት ሁሉ መጣ ሰውም ይህ ሁሉ ወደ ትውልዱ ሁሉ አለፈ። በመጀመርያ ሰውም እይራሱ መውደድ ከእግዚአብሔር ተለይቶ የኃጢአት ሁሉ ምንጭ እንደ ሆነ እንዴህም በትውልዱ ሁሉ። ከዚህም የሕዋሳት መመኘት ተነሣ። ሰው ከእግዚአብሔር ተለይትዋልና እግዚአብሔርም የሰውን መንፈስ እንጊዴህ ወዴህ አላጸገበምና ወደ ፍጥረት ዘነበለ ፍጥረትም በእግዚአብሔር አልተመኘም ከእግዚአብሔር ተለይቶ እንጅ።

የጵላግዩስ ወገንም ሲሉ። ይህ የሕዋሳት መመኘት ክፉ እንደሆን ከእግዚአብሔር ተፈጥርዋልና ሰውም መመኘቱን ከንስሳ ጋር እንደ ተከፈለ አውጉስቲኑስ መልካም መለሰላቸው እንዴህ ሲል። በንስሳ ዘንድ መጋደል አይገኝም በመንፈስና በሥጋ መኻከል። ለሰው ግን በመንፈሱ በሕዋሳቲት ጠባዩ ላይ ይገዛ ዘንድ ይገባል።

አውጉስቲኑስም እንዴህ ብሎ አስተማረ። መጀመርያ ኃጢአት በአዳም ብቻ እንዳልተቈጠረ በሰው ሁሉ እንጅ። አዳም የሰው ሁሉ አባት የሰው ሁሉም አለቃ ኑርዋልና የሰውም ሁሉ ዘመድና ጠባይዕ በዘር መጠን በርሱ ነበር።

የጰላግዩስ ወገን ግን ይህነን የኃጢአትን ፍሬ ለሰው ሁሉ አውጉስቲኑስ እንደ አስተማረ ካዴት እንዴህ ሲሉ። ያንድ ሰው ኃጢአት በሌላ ሰው ላይ መቍጠር ከእግዚአብሔር ጽድቅ ጋራ ይጸላል ኃጢአትም ካባት ወደ ልጁ ማለፍ አይችልም። አዳምም ልጆቹን አልጐዳቸውም በምሳሌው እንጅ። በሰው ወገንም ኃጢአት እንደ በዛ እውነት ነው። ይህም እንዲያው በልማድ ሆነ። ጳውሎስ ግን ሲል። ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ እንደ ሆነ ሁሉም እንደ በደሉ ሰው ሁሉ አንድ ሳይቀር ማለቱ እንዴህ አይደለም። ብዙ ሰዎች ይገኛሉና ኃጢአትን ያላደረጉ እንደ አቤል ይስሓቅም ያዕቆብም ማርያምም እንዴህም የጰላግዩስ ወገን የእግዚአብሔርን ቃል ሻሩ።

ኃጢአትንም ቃሊል የሚቈጥር ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ቃሊል ይሆንለታል። እንዴህም ይገለጻል በጰላግዩስ ወገን። የእግዚአብሔር ጸጋ መገለጹ ነው አሉ ሰውን ለማስተማር የበጎ ነገርንም ሁሉን ምሳሌን መስጠት። ይህም በሰው ሁሉ ይገኛል ባረማውያን ባይሁድም ከርሳቸውም ይልቅ በክርስቲያን። የዚህ ጸጋም ፍሬ ጽድቅ ነው ክፍጥረት እንደ ነበረ በኦሪት ሕግም በታች በወንጌል ጸጋም በታች።

ጰላግዩስም ከወገኑ ጋራ የእግዚአብሔር ጸጋ የሰውን ፈቃድ በጎን ለማድረግ እንዲያገድ ካደ። እግዚአብሔር ሰውን ካስተማረው ምሳሌውንም ከሰጠው በኋላ ለራሱ ይተወዋል እብጎን ወይስ ክፉን ይመርጽ ዘንድ አለ።

አውጉስቲኑስ ግን እንዴህ አለ። ምግባርን በመቈጠር ጸጋ ይሻራል። ጸጋም እንዲያው እንደ እግዚአብሔር መምረጽ ነው። ሰውም አይችልም የእግዚአብሔርን ጸጋ ይገብር ዘንድ ወይስ ይከለክለው ዘንድ። የእግዚአብሔር ጸጋ ሕይወት ነውና ወደ ሰው ልብ ሳይገባ ሰው በኃጢአቱ ይኖራል ወደ ልቡ ግን ሲገባ ለኃጢአት የተገዛ ፈቃድ ይለወጣል ለእግዚአብሔርም ይታዘዛል።

ምንድር ነበረች የክርስቶስ መድኃኒት። በጰላግዩስ ዘንድ ክርስቶስ ሰውን በትምርቱና በምሳሌው ብቻ አዳነው በሌላ የለም። ደግሞ ብዙ ኃጢአትን ላደረጉ ሰዎች የኃጢአታቸው ስርየት።

አውጉስቲኑስ ግን እንዴህ አለ። የእግዚአብሔር ጸጋ ሰውን ሲያሳድግ ለመዳኑ የእግዚአብሔርን ሕግ ለልቡ ያስታውቀዋል እንዴህም አድርጎ ይገልጽለታል ኃጢአቱን ጥፋቱንም ባለቤቱ በኃይሉ እንዳይችል ሕግን ይፈጽም ዘንድ። አሁንም ሰው በልቡ ኃጢአቱን ሲያውቅ ማዳንን ይፈልጋል በማዳንም ያምናል። በሃይማኖቱም የኃጢአቱን ስርየት ብቻ አይቀበልም ከክርስቶስ ሕይወት ጋራ አንድነት ያደርጋል እንጅ። የክርስቶስም ሕይወት ይገባበታል። ለነፍሱም ጤና ይሆናል ከኃጢአቱ ሕማም። አሁንም ፈቃዱ ይፈታል አርነቱም ይወጣል አስቀድሞ የኃጢአት ባርያ የነበረ። ሰውም አሁን በፈቃዱ ለጽዳ ይገዛል በምታገለግል ፍቅር። የእግዚአብሔርም ጸጋ አምላካዊት ሕይወት በሰው ልብ የምትሠለጥን በፍቅር ስራ ትገለጻለች። ይህም የሕግ የሚያሐይው መንፈሱ በክርስቲያን ልብ በመንፈስ ቅዱስ የሚፈስ ፍቅር። ነገር ግን ሰው ሁሉ በዚች ሕይወት ሲኖር ወደ በጕነት ወደ ቅድስናም ፍጻሜ አይደርስም ኃጢአቱም በጣም አይተወውም። ስለዚህ ወትሮ ከኃጢአት ጋራ መጋደል ይፈለጋል። በመጋደልም እንዳይደክም እስኪሞት ድረስ የማጽናት ጸጋ ይፈለጋል። እርሱም ከእግዚአብሔር ለዘላለም ሕይወት የተመረሱ የሚታወቁበት ምልክታቸው ነው።

ስለ ዘላለም መምረጽም ትምህርቱ ይህ ነበረ። መጀመርያ ኃጢአት ከሰው ፈቃድ ተነሣ የተከተለው ነገር ግን ሁሉ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ዓለም ሳይፈጠር እንዴህ የወሰነው። ይህችም ትምርት ስለ ዘላለም መምረጽ እንዳትጐዳ እጅግ መጠነቀቅ ፈለገች። አውጉስቲኑስም ይህነን አይቶ አያሌን መጻሕፍትን ጻፈ ሰውን ያስጠነቅቅ ዘንድ።

የዚያን ጊዜም ሌላ ወገን ሰዎች ተነሡ መኻከለኞች ባውጉስቲኑስና በጰላግዩስ መኻከል መንፈቀ ጰላግያኖች የተባሉ። ከርሳቸውም የሚበልጥ መምህር አንድ ዮሐንስ ከሲያኑስ ነበረ የዮሐንስ አፈ ወርቅ ደቀ መዝሙር ወደ መሲልያ የመጣ ከዚያም ታላቅ ገዳም የታወቀም ያደረገ።

አውጉስቲኑስም ሞተ ለጸጋ እንዴህ ከመሰከረ በኋላ ባመት ፬፳፱ በዕድሜም ፸፫ አመት። ከሞቱ በኋላ ክርክር ስለ ትምርቱ አልቀረም ነገር ግን ባመት ፶፴ የሚያህል በምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት ተቀበሉ።

\*\*\*

፬፬ ስለ ምሥጢራት ትምህርት ታሪክ በዚህ

ዘመን።

በዚህ ዘመን ስለ ምሥጢራት የጻፉ አፈ ወርቅና ኢሲደሮስ አውጉስቲኑስም ቴዎድሮስም ጎርጎርዮስም የጰላግዩስ ወገንም ሌሎችም ናቸው።

አውጉስቲኑስም በምሥጢራት ፪ ነገር ይለያል። የሚታይ የማይታይም። የሚታይም ምልክት ነው ለማይታይም። የሚታይም ለሁሉ ይሆናል የማይታይ ግን ለሁሉ አይሆንም።

የምሥጢራት ቍጥርም በዚህ ዘመን በዛ። ክርስቶስ ፪ ብቻ አደረገ ጥምቀትና ቍርባን። አሁን ግን ፯ ሆኑ እሌህ ፭ ተጨምረዋልና። የተጠመቁ ማጽናት። የቤተ ክርስቲያንም ያገልጋዮችዋ የሞናኵስትም ቅዳሴ። መጋባትም። የሚሞቱም መቅባት። ንስሓም።

\*\*\*

፭፭ ስለ ፍጻሜ ትምርት።

በዚህ ዘመንም ብዙ ሆኑ ያሉ። የተረገሙ ሥቃይ በገሃነም ለዘላለም አይኖርም በርሱ ብዙ ይነጹበታል ለርሳቸውም የመንጻት እሳት ነው። ከርሱም በሕያዋን ጸሎት በንስሓም ይወጣሉ ወደ ሰማይም ያልፋሉ። ከምሥራቅ መምህራንም አያሌ ነበሩ ያሉ። የተረገሙ ብዙ ዘመን ሥቃይ ከተቀበሉ በኋላ እርሳቸው ንስሓ ይገባሉ የእግዚአብሔርም ምሕረት ለሁላቸው ይደርሳል ፍጥረት ሁሉ እስክትድን ድረስ። በዚህ ትምህርትም ከዚያ ዘመን ጀምሮ እጅግ መጕዳት ሆነበት።

\*\*\*

፫ ስለ ኦሪጌኔስ በዚህ ዘመን የተነሣ

ክርክር።

በዚህ ዘመን ብዙ መናፍቃን ነበሩ የኦሪጌኔስን ቃል አውጥተው የተናፈቁበት ስለዚህ ብዙ ሌሎች መምህራን የኦሪጌኔስን መጻሕፍት መማር ከለከሉ።

ኦሪጌኔስም ወዳጆች እሌህ ነበሩ። ኤውሴቢዮስ ከቄሣርያ። ዲዲሞስም ከስክንድርያ። ባሲልዮስም። ከጎርጎርዮስም ከኒሳ። ጎርጎርዮስም ከናትያንዝ። ዮሐንስም ከየሩሳሌም። ሩፊኑስም። ከጸላቶቹም እሌህ ነበሩ። መርኰሎስ። ጳኾሚዮስም። ኤጲፋኒዮስም። ሄሮኒሙስም ሌሎችም።

ሄሮኒሙስም በመጀመርያ ከሩፊኑስና ከዮሐንስ ጋራ በየሩሳሌም ባንድ ሁኖ የኦሪጌኔስ ወዳጅ ነበረ። በኋላም ሰውን ፈርቶ ጸላቱ ሆነ ስለርሱም ከሩፊኑስና ከዮሐንስ ጋራ ተጻላ። የዚያን ጊዜም በምስር የነበሩ መናክሶች ደግሞ ስለ ኦሪጌኔስ ተለዩ። የኦሪጌኔስም ጸላቶች ስለ እግዚአብሔር ሥእል አድርገዋልና መናፍቃን ሁነው ተቈጠሩ። ቴዎፍሎስም የስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ በላያቸው ጻፈ። እልያ ግን ተቈጥተው ወደ ቴዎፍሎስ አብደው ሲሮጡ እርሱ በግብዝነቱ አስታረቃቸው ኦሪጌኔስንም ወገዘላቸው። በኋላም ከስስቱ የተነሣ ከበጎ ሰው ከቄስ ኢሲዶሮስ ጋራ ተጻለ እርሱም የኦሪጌኔስ ወዳጅ የነበረ። ኢሲዶሮስን ገዘተ ወገዘውም። ያም ወደ መናኵስ ወደ ኦሪጌኔስ ወዳጆች ሸሸ። ቴዎፊሎስም እርሱንና እርሳቸውን አሳደደ ኦሪጌኔስንም የኦሪጌኔስንም መጻሕፍት በስክንድርያ ባመት ፫፺፱ በተሰበሰበች ሲኖዶስ ወገዘ። እለዚያንም መናኵስት የኦሪጌኔስን መጻሕፍት የመረመሩትን ከምስር አወጣቸው። እርሳቸውም ወደ ቆንስታንቲኒያ ሸሹ። ከዚያ አፈ ወርቅ ሊቀ ጳጳጽ የግፍም ሁሉ ጸላት ሁኖ ተቀብለላቸው። አሁንም አፈ ወርቅ በበጎ ስራው በብርታትም በክፎች ላይ ወደ ቀሳውስት ወደ ታላቆች ወደ ንግሥት እንኳ ወደ ኤውዶክሲያ በሚደርስ ለራሱ ብዙ ጸላቶች አደረገለት። ቴዎፊሎስም ባለቤቱ ጸላቱ ነበረ እርሱ በፊት ቀሶታልና አሁንም አፈ ወርቅ ከርሱ ስለ በለጠ ተቀናበት። አሁንም እልያ መናኵስት ወደርሱ በመጡ ጊዜ አፈ ወርቅ ለቴዎፊሎስ መልእክትን ጻፈ ሲለምነው ከርሳቸው ጋራ እንዲታረቅ ይቅርም እንዲላቸው። ቴዎፊሎስ ግን በዚህ ፈንታ ከሳሾችን ሰደደ በመናኵስት ላይ ወደ ቆንስታኒኒያ። መናኵስትም ከእርሳቸው ደግመው አሁን ቴዎፍሎስን ከሰሱት ቄሣርም አፈ ወርቅን በዚህ ነገር ፈራጅ አድርጎ ቴዎፊሎስን አስመጣ። ከዚያ ጀምሮም ቴዎፍሎስ ሌላ ነገርን አላሰበም አፈ ወርቅን ይሽር ዘንድ እንጅ። ስለዚህ ሲኖዶስን ሰበሰበ ኦሪጌኔስ የተወገዘበት አፈ ወርቅ ግን ለመውገዝ እምቢ አለ። በዚህ ምክንያትም ጸላቶቹ በዙ ቴዎፍሎስም በረታበት። የዚያን ጊዜም ቴዎፍሎስ በተንኵሉ ኤውዶክሲያን አስቈጣት ባፈ ወርቅ ላይ እንዴህም ከኤጲስቆጶሳቱ ጋራ ወደ ቆንስታንቲኒያ ጋራ መጣ እንደ ተከሰሰም አይደለም እንደ ፈራጅ እንጅ። ሲኖዶስን ለቆንስታንቲኒያ በሚቀርብ በዛፍ ታች ሰበሰበ የቆንስታንቲንያ ሕዝብን ፈርተዋልና። የተሰበሰቡም ያፈ ወርቅ ጸላቶች ነበሩ እርሳቸውም ወገዙት ቄሣርም አሳደደው ወደ ሩቅ አገር። ነገር ግን ጥቂት ቀን እርሱ ከሔደ በኋላ ምድር ተናወጸች ንግሥትም ኤውዶክሲያ ፈርታ አስመለሳቸው። አፈ ወርቅም በተመለሰ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኑ በደስታ ተቀብለችው። ነገር ግን ፪ ወር ብቻ ተቀምጦ ንግሥቱን በጸየፈ ጊዜ ስለ ኃጢአትዋ እርስዋ ሁለተኛ ጊዜ አሳደዳቸው ባመት ፬ ፬ ወደ ኩኩሶስም ሰደዳቸው በኢሳውርያ ወደምትኖር። ከዚያም አላረፈም የክርስቶስን መንግሥት ከመዝረጋት ባሕዛብ መኻከል ብርሃኑም እጅግ አበራ። ስለዚህም ጸላቶቹ ተቀንተውበት ወደ ሌላ ስፍራ ሰደዱት ባመት ፬ ፯ በመንገዴም እጅግ አድክመውታልና በኮማኑ አገር ሞተ እንዴህ ሲል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ስለ ሁሉ።

የኦሪጌኔስም ክርክር አዲስ ተነሣ በዩስቲኒያኑስ ዘመን። አያሌ ጊዜም ከሰው ተወገዘ ነፍሱ በደህንነት ስትኖር በክርስቶስ በጌታው ዘንድ።

\*\*\*

ስለ አያሌ መናፍቃን በዚህ ዘመን።

፩ ስለ አውዲያኖች።

አውዲዎስ አስቄጥስ ነበረ አካሔዱ ያለ ነውር የነበረ። እርሱም ቀሳውስትንና ኤጲስቆጶሳትን ሲገሥጽ እርሳቸው ጸልተው ገዘቱት። አሁንም ብዙ ከቀሳውስትና ከሕዝቡ ጋራ አንድ ሆኑ ቀሰሱትም አለቃቸውንም አደረጉት። እርሳቸውም ከሌላ ቤተ ክርስቲያን ጋራ አንድነት አላደረጉም። ፋሲካንም እንደ በቀደም ካይሁድ ጋራ አደረጉ። አውዲዎስም አለቃቸው ወደ ሞስኮብ ምድር ከተሳደደ በኋላ ጎቶች ሥርዓቱን ለጊዜ ተቀበሉት በኋላ ግን መለየታቸው ጠፋ።

፪ የሬቶርዮስ ወገን በስክንድርያ ያውቀት ጸላቶች እንደ ነበሩ ይባላል።

፫ ማኒኼዎች በዚህ ዘመን በሮም መንግሥት በሩርስም መንግሥት ተዘረጉ። ወደ አፍሪቃም ወደ ገልያም ደረሱ ተሳደዱም እስከሚከተልም ዘመን ኖሩ።

፬ የጵርስኪልያኑስ ወገን በስጳንያ የተነሡ ትምርታቸውም የሚኒኼዎችን ትምርት የመሰለች። እርሳቸውም በምዕራብ ተዘረጉ ተሳደዱም። ጵርስኺልያኑስም ተገደለ። ያም ሽፋጭ መክሲሙስ የንጉሥን ዙፋን የወሰደ የሁላቸውን ከብትና ሕይወት ፈለገ። ማርቲኑስ ግን የቱር ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ሰውም ከለከለው።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

ሶስተኛ ክፍል።

ከሮም ኤጲስቆጶስ ከታላቅ ጎርጎርዮስ ጀምሮ

እስከ

ቄሣር ታላቅ ካርል እስከ ሞቱ ድረስ።

ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ፭፺፯ ጀምሮ እስከ ፰፲፬

ድረስ።

የዚህ ዘመን ነገሥታት እሌህ ናቸው።

፩ በምሥራቅ።

1. መውሪትዮስ እስከ ፯ ፪ ድረስ።
2. ፎቃስ ከ፯ ፪ ጀምሮ እስከ ፯ ፩ ድረስ።
3. ሄራክልዮስ ከ፯፲ ጀምሮ እስከ ፯፵፩ ድረስ።
4. ሶስተኛ ቆንስታንቲኖስ ፯፵፩።
5. ሄራክሌዎናስ ፯፵፩።
6. ሁለተኛ ቆንስታንቲኖስ ፯፵፩ እስከ ፯፷፰።
7. አራተኛ ቆንስታንቲኖስ ጶጎናቶስ የተባለ ፯፷፰ እስከ ፯፹፭።
8. ሁለተኛ ዩስቲኒያኑስ ከ፯፹፭ ጀምሮ እስከ ፯፺፰ ድረስ።
9. ሌዎንትዮስ ፯፺፭ እስከ ፯፺፰።
10. ሶስተኛ ቲቤርዮስ ፯፺፰ እስከ ፯ ፭
11. ሁለተኛ ዩስቲኒያኑስ በቡልጋሮች ኃይል ተመልሶ ይነግሣል ፯ ፭ እስከ ፯፲፩።
12. ፊልጶኮስ ፯፲፩ እስከ ፯፲፫።
13. ሁለተኛ አናስታስዮስ ፯፲፫ እስከ ፯፲፯።
14. ሶስተኛ ቴዎዶስዮስ ፯፲፯።
15. ሶስተኛ ሊወኦን ኢሳውሪኮስ ፯፲፯ እስከ ፯፵፩።
16. አምስተኛ ቆንስታንቲኖስ ቆጵሮኒሞስ። ፯፵፩ እስከ ፯፸፭።
17. አራተኛ ሌዎን ኻዛሮስ ፮፸፭ እስከ ፯፹። ምሽቱም ኢሬኔ።
18. ስድስተኛ ቆንስታንቲኖስ ጶርፊጎጌኔቶስ። ኢሬኔ እናቱ በርሱ ፈንታ ነገሠች ከ፯፹ ጀምራ እስከ ፯፺ ድረስ። ከዚያም ጀምሮ እስከ ፯፹ እስከ ፯፺፯ ድረስ ቆንስታንቲኖስ ባለቤቱ ነገሠ። የዚያን ጊዜ ግን ኢሬኔ ልጅዋ አስገደለች።
19. ኢሬኔ የቆስታንቲኖስ የጶርፈሮጌኔቶስ እናት ልጅዋን ካስገደለች በኋላ ነገሠች ፰ ፩ ድረስ።
20. ኒኪፎሮስ ሎጎቴታ ፰ ፩ እስከ ፰፲፩።
21. ሚካኤል ረንካቤ ፰፲፩ እስከ ፰፲፫።
22. አምስተኛ ሌዎን አርሜኒኮስ ፰፲፫ እስከ ፰፳።

፪። በምዕራብ የፍርንጆች ነገሥታት።

1. ሁለተኛ ክሎታር ፯፲፫ እስከ ፯፳፰።
2. ዳጎበር ክሎታር ፯፳፰ እስከ ፯፴፰ እርሱም በሞተ ጊዜ መንግሥቱ በ፪ ልጆቹ ተከፈለች።
3. ከሎድዊግ ፯፴፰ እስከ ፯፶፯።
4. ኤብሮይን ፯፶፯ እስከ ፯፹፩።
5. ጲጶም ከሄርስታል ፯፸፰።
6. ካርል መርቴል ፯፲፭።
7. ጲጲን እጭር ፯፵፩።
8. ታላቅ ካርል ፯፸፩ እስከ ፰፲፩ ድረስ በ፰ ም ቄሣር ይሆን ዘንድ ተቀባ።

\*\*\*

፫ የሮም ጳጳሳት።

1. ታላቅ ጎሮጎርዮስ ፭፺ እስለ ፯፬።
2. ሳቢኒያኑስ ፯፬ እስከ ፯፯።
3. ሶስተኛ ቦኒፋኪዩስ ፯፯።
4. አራተኛ ቦኒፋኪዩስ ፯፯ እስከ ፯፲፭።
5. ዴውስዴዲት ፯፲፭ እስከ ፯፳፭።
6. አምስተኛ ቦኒፋኪዩስ ፯፲፰ እስከ ፯፳፭።
7. ሆኖርዩስ ፯፳፭ እስከ ፯፴፰።
8. ሴዌሪኑስ ፯፴፰ እስከ ፯፵።
9. አራተኛ ዮሐንስ ፯፵ እስከ ፯፵፪።
10. ቴዎድሮስ ፯፵፪ እስከ ፯፵፱።
11. ማርቲኑስ ፮፵፱ እስከ ፯፶፭።
12. ኤውጌኒዎስ ፯፶፭ እስከ ፯፶፯።
13. ዊታልያኑስ ፯፶፯ እስከ ፯፸፪።
14. አዴዎዳቱስ ፯፸፪ እስከ ፯፸፯።
15. ዳምኑስ ፯፸፯ እስከ ፯፸፱።
16. አጋቶ ፯፸፱ እስከ ፯፹፪።
17. ሁለተኛ ሌዎን ፯፹፫።
18. ሁለተኛ ቤኔዲክቱስ ፯፹፫ እስከ ፯፹፭።
19. አምስተኛ ዮሐንስ ፯፹፯።
20. ኮዋን ፯፹፯።
21. ሰርጊዩስ ፯፹፯ እስከ ፯ ፩።
22. ስድስተኛ ዮሐንስ ፯ ፩ እስከ ፯ ፭።
23. ሰባተኛ ዮሐንስ ፯ ፭ እስከ ፯ ፯።
24. ሲሲኒዩስ ፯ ፰።
25. ቆንስታንቲኖስ ፯ ፰ እስከ ፯፲፭።
26. ሁለተኛ ጎርጎርዮስ ፯፲፭ እስከ ፯፴፩።
27. ሶስተኛ ጎርጎርዮስ ፯፴፩ እስከ ፯፵፩።
28. ዘካርያስ እስከ ፯፶፪።
29. እስጢፋኖስ ፯፶፪።
30. ሁለተኛ እስጢፋኖስ እስከ ፯፶፯
31. ጳውሎስ እስከ ፯፷፯።
32. ሁለተኛ ቆንስታንቲኖስ ፯፷፰።
33. ሶስተኛ እስጢፋኖስ እስከ ፯፸፫።
34. ሃድርያኑስ እስከ ፯፺፭።
35. ሶስተኛ ሌዎን እስከ ፰፲፯።

መጀመርያ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን የመዘርጋትዋና የመከራዋ

ታሪክ በዚህ ዘመን።

፩ በኤውሮጳ።

ባለፈና በዚህ ዘመን ብዙ አሕዛብ ፈለሱ ከስያ ወደ ኤውሮጳ ከምሥራቅም ወደ ምዕራብ። እርሳቸውም አራዊት ወታደሮች ብልሃት የሌላቸው ያልተማሩም በማምለካቸውም አረማውያን የነበሩ እርሳቸውም በክርስቶስ ዘመን ጌታን በሰውነቱ በምድር ሲኖር ፍልሰታችወን ጀመሩ መጀመርያውንም መኖርያቸውን በስያ ትተው ወደ ምዕራብ መጡ። ከዚያም ሲቀመጡ እግዚአብሔር በጥቂት በጥቂት ለሮም መንግሥት አስገዛቸው መለክተኞቹንም ሰደደላቸው የወንጌልን ሰባኮች በርሳቸው ስብከት የዘላለም መንግሥቱን በመኻከላቸው ይዘርጓት ዘንድ። የሮም መንግሥት ኃይል አለቀች። እርስዋም በቅድም ባረማውያን ሥርዓት ትጀምር ነበረች እግዚአብሔርም መግዛትን ይሰጣት ነበረ ባለም ሁሉ ላይ በመኻከልዋ የክርስቶስ መንግሥት ትጀምር ዘንድ ኃይልዋንም በሰው ልብ ትገልጽ ዘንድ። ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሆኑ። እርሳቸውም ሁለቱን ቤተ ክርስቲያንን ከሮም መንግሥት ጋራ ባንድ ደበለቁ። በዚህ መደበለቅም ቤተ ክርስቲያን ተከለከለች በውሥጥዋ ከማደግ መንግሥትንም ከማደስ። ስለዚህም እግዚአብሔር የሚሆነውን ነገር ሁሉን እንዴህ አበጀው በምሥራቅ የወንጌል ፀሐይ ሲጨለም በምዕራብ እንዲወጣ። የሮምም መንግሥት ለእስላሞች ለበርበር በሆነች ጊዜ ሌሎች መንግሥቶች እንዲነሡ በክርስቶስም ብርሃን እንዴመላለሱ ከርሳቸውም ወንጌል በጊዜው እስኪወጣ ድረስ ወደ ዓለም ሁሉ። የዚህ መጀመርያ ባለፈ ዘመን ተደረገ። ቤተ ክርስቲያንም በብዙ አገር ተተከለች እጅግ ደምም ፈሰሰ ስለ ሃይማኖት እጅግ ምስክሮችም ተነሡ በነገራቸው በጽፈታቸውም በሕይወታቸውም ለወንጌል የመሰከሩ። እርሳቸውም አሁን በብርሃናቸው ሊያበሩ ነበሩ ባረማውያን ጨለማ መኻከል ላዲስ ሕዝብም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ያስታውቁ ዘንድ ተጸሩ።

እሌህም ከምሥራቅ ወደ ምዕራብ የፈለሱ አሕዛብ በዚህ ዘመንም የክርስቲያንን ሃይማኖት የተቀበሉ ገርማኖች ይባላሉ ማለቱ የጾር ሰዎች። እርሳቸውም የፍርንጆች ሁሉ አባቶች። አንዲት ሕዝብ ከርሳቸው ቡርጉንዶች የሚልዋቸው በ፬፻ አመት የሚያህል ሃይማኖትን ተቀበለች ካርያኖች መምህራን። ባመትም ፭፲፯ ንጉሣቸው ሲጊስሙንድ የኒቅያን ትምርት ተቀበለ አዊቱስ ከሚሉት ኤጲስቆጶስ።

ከሌህ ቡርጉንዶችም ሌላ ሕዝብ ፍራንኮች የተባሉ ከዚያ ዘመን በኋላ በብዙ ገርማኖች ላይ የገዛች ሃይማኖትን ተቀበለች። የፍራንኮች ንጉሥ ኽሎድዊግ የቡርጉንዶች ንጉሥን እት ምሽት አድርጎ አጋባት። እርስዋም ኽሎቲልዳ ክርስቲያኒቱ ሁና ባልዋን ታስታምን ዘንድ ደከመች ጣዖታት እንዳይተቅሙ ብላ ወደ ሃይማኖትም ትወስደው ዘንድ የክርስቲያን አምላክ እርሱም ብቻ በውነት አምላክ የሚሆን ሁሉን ይችላልና ብላታለች። ኽሎድዊገ ግን እንዴህ ሲልፍ እረደ። ያ አምላክ ለሕዝቡ በጸላቶቹ ላይ ኃይልና ድል የሚሰጥ ደህና ነው። የሮም መንግሥት ግን ትፈርሳለችና አምላክዋ ደህና እንዳይሆን ይገለጽበታል። የብኵር ልጄ ግን በምሽቱ አምላክ ስም ተጠቀመ። ሕፃንም ቶሎ ሲሞት የርሱ ነገር ስለ ክርስቲያን አምላክ እውነት መሰለው። በኽሎቲልዳ ልመና ግን ሁለተኛ ልጅም ደግሞ ተጠመቀ። ያም ደግሞ በታመመ ጊዜ ኽሎድዊግ። ይህ ደግሞ ይሞታል አለ። ኽሎቲልዳ ግን እግዚአብሔርን ለመነች ስለ እግዚአብሔር ምስጋና ባረማውያን መኻከል ያድነው ዘንድ ብላ ልመናዋም ተሰማ። ዳሩ ኽሎድዊግ ለምሽቱ መስማትን አልሰጠም መከራ እስቲያገኝ ድረስ። ባመት ፬፺፯ ሠራዊት በጾር እጅግ መከራ አገኙ። ወደ አማልክቱም ሁሉ በከንቱ ከጸራ በኋላ ስለ ክርስቲያን አምላክ የሰማውን ነገር አስቦ ለመነው አሁን ይረዳው ዘንድ። ስለትም አደረገ እግዚአብሔር ድልን ይሰጠው እንዳይሆን ያመልከው ዘንድ። እግዚአብሔርም ድልን ሰጥቶት ኽሎድዊግ አመሰገነው። ኽሎቲልዳም በዚህ ነገር እጅግ ደስ ብላ ሬሚጊዩስን የሬምስን ኤጲስቆጶስ አስመጣች። ያም ኽሎድዊግን ሲያስተምር አሁን ልቡ ተከፈተ። ኽሎድዊግን ሲያስተምር አሁን ልቡ ተከፈተ። ኽሎድዊግም ባመት ፬፺፯ በልደት ባል ተጠመቀ። የዚያን ጊዜም ከ፴፻ የሚበዙ ከወታደሮቹ እንደ ተጠመቁ ይባላል።

ባመት ፭፶፬ የፍራንኮች ንጉሥ ኺልድቤርት ትእዛዝ ሰጠ የጣዖታትን መምለክ ሁሉን የከለከለበት።

በንግሊዝ ደሴቶችም በዚህ ዘመን ደግሞ ሃይማኖት ተዘረጋች። አስቀድሞም እንዳልነ ጳትሪኪዩስ በኢርላንድ ብዙ ደቀ መዛሙርቱን አስቀረ እርሱ በሞተ ጊዜ። እርሳቸውም የተጀመረውን የሃይማኖት ስራ ሰሩ የኢርለንድ ደሴት እስክትመላ በገዳሞች። እርሳቸውም ሁሉ የሃይማኖት ማስተማርዮች ነበሩ። በብርታንያ ግን አሁን እንግልጣር በምትባል ደሴት ቤተ ክርስቲያን እንግሎችና ሰክሶኖች በተባሉ በንግዶች አሕዛብ እጅግ መከራ አግኝታ ለመጥፋት ቀረበች። እልያም እንግሎችና ሰክሶኖች ፯ መንግሥቶችን አደረጉ በንግልጣር ደሴት። ከ፯ ነገሥታትም አንድ ኤዲልበርት የኬንት ንጉሥ አንዲት ወይዘሮ ከፍራንኮች ንጉሥ ምሽት አድርጎ አጋባት እርስዋም ክርስቲያን ሁና ኤጲስቆጶስን ከርስዋ ጋራ ወሰደች ንጉሥም አልከለከላትም አምላክዋን ታመልክ ዘንድ። ታላቅ ጎርጎርዮስም ይህነን ዐውቆ ባመት ፭፺፯ ያንዲት ገዳሙን መምህር እውጉስቲኑስ የሚሉትን ከ፵ መናኵስት ጋራ ሰደደ በንግልጣር ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ። እርሳቸውም ወደ እንግልጣር በደረሱ ጊዜ ንጉሥ ኤዲልበርት ተቀበላቸው ከአውጉስቲኑስም ጋራ ተማከረ በሃይማኖት ስለ ማስተማራቸው በቤት ይቀበላቸው ዘንድ ሳይደፍር በሜዳ እንጅ አስማትን ፈርትዋልና። ሲማከሩም ንጉሥ ተዋቸው ያስተምሩ ዘንድ መኖርያንና ምግብንም ሰጣቸው። እንዴህም ትምህርታቸውን ሲጀምሩ ንጉሥ በፊት ተማረ ተጠመቀም። የርሱም ምሳሌ አያሌ ታምራትም ብዙ ሰዎችን እሺ አሰኙ ይጠመቁ ዘንድ ባንዲትም በልደት ባል አውጉስቲኑስ ፻፻ የሚያህልን ሰዎች ካረማውያን አጠመቀ፡ የዚያን ጊዜም አውጉስቲኑስ ኤጲስቆጶስ ሁኖ ተቀደሰ በኋላም ለሜትሮጶሊታን። ጎርጎርዮስ ግን አልተወም ይምክረው ዘንድ ለትሕትና ለጥበብም በትዕቢት እንዳይወድቅ የመጽራቱንም ፍሬ ከታምራት እንዳይሻ ከደህና ትምህርት ከፍቅርም ከትሕትናም ምሳሌ እንጅ።

ነገር ግን አውጉስቲኑስ በንግልጣር ከቅድም ከተገኙ ቀሳውስትና መናኵስት ጋራ ዕርቅ አልጠበቀም። እርሳቸውም ከድሮ ለብቻቸው ነበሩ አሁንም አውጉስቲኑስ ለሮም ጳጳስ ያስገዛቸው ዘንድ ፈለገ። እርሳቸው ግን አርነታቸውን መጠበቅ ወደዱ። ያውጉስቲኑስንም ትዕቢት አልወደዱም። ስለዚህም አያሌ ዘመን ዘገዩ ከሮም ጳጳስ ጋራ አንድነትን ሳያደርጉ።

የሃይማኖትን ትምህርት ግን መልካም አላስተማረምና የተጠመቁንም ሁሉ አልፈተነም የክርስቲያን ቍጥር እጅግ ሲበዛ ሃይማኖት ጥቂት ኖረች እጅግ መጋደልም ሆነ እስክትገዛ ድረስ እክትጸናም ድረስ። ባመት ፯፴፫ አንድ የክርስቲያን ንጉሥ በጾር ሞተ አርማውያንም መግዛትን አገኙ ቤተ ክርስቲያንም ተጨነቀች። እግዚአብሔር ግን ካያሌ ወራት በኋላ ረዴት ሰደደ ባንድ ሰው ከንጉሥ ዘመድ ኦስዋልድ በሚሉት። እርሱም ተማርኮ ነበረ በኢርላንድ ከዚያም ሃይማኖትን ተማረ ተጠመቀም ክርስቶስንም ወደደ። እርሱም አሁን ተመልሶ ዝምቻውን አደረገ ባረማውይን ላይ። ሳይወጉም የመስቀልን ምልክት ተከለ እብፊቱም ሰግዶ ወደ እግዚአብሔር ጸራ ድልን ይሰጥ ዘንድ ለቅን ነገር በጁ። እግዚአብሔርም ተለምኖ ጸላቶቹን ከርሱ እጅግ የበለጡትን አሸነፈ ስለዚህም ልቡን ብርቱ አደረገ የቻለውን ሁሉን ያደርግ ዘንድ ያምላኩ ማምለክ በሕዝቡ እስኪገዛ ድረስ። ስለዚህም አንድ ብርቱን ሞነክሴን አስመጣ ከኢርላንድ። ያ ግን ወደ ሰው ድካም መዋረድ አልቻለውምና ሕዝቡ አልወደዱትምም ነገሩንም አልተቀበሉም መነኵሴም ወዳገሩ ተመለሰ። በመናኵስትም ጉባኤ ያች ሕዝብ አርዌ ናት ደንቍሮም ትምህርትንም አትቀበልም አለ። የዚያን ጊዜም አይዳን ተነሥቶ ወቀሰው ምህረት ስለሌለው እንዴህ ሲል። ለሕፃናት ወተት ይገባል ጴጥሮስ እንዳለ ለዚች ሕዝብም ምህረት ትዕግሥትም ይገባል። እንዴህም ባለ ጊዜ እርሱ ተመረጸ የወንጌል መልክተኛ ወደዚች ሕዝብ ይሆን ዘንድ ኤጲስቆጶስም ሁኖ ተቀደሰ ፡ እርሱም ኃይሉን ሁሉን ሰጠ ወንጌልን ለማሥተማር የክርስቶስንም ሃይማኖት ለማጽናትና ለመዘረጋት። ኦስዋልድም ፰ አመት ከነገሠ በኋላ ካሕዝባ ጋራ ባደረገው ጾር ሞተ ባመት ፯፵፪። የክርስቲያን ሃይማኖት ግን አልተከለከለችም ተዘረጋች እንጅ።

በንምሳ ምድርም ቤተ ክርስቲያን አስቀድሞ ተከለከለች። በንግዶች አሕዛብ ግን ሁሉን በገለበጡ እጅግ ተጨነቀች። የዚያን ጊዜም አንድ ሰው ሴዌሪኑስ የሚሉት ከእግዚአብሔር ተላከ ለተጨነቁ አብያተ ክርስቲያናት ረዴት ያመጣ ዘንድ ወንጌልንም ያስተምር ዘንድ። አገሩንና ከብቱን ዘመዱንም ሥጋ የሚወደውንም ነገር ሁሉን ትቶ ዞረ ደናው በሚባል ወንዝ ካገር ወዳገር ከድምና ከመከራ ሁሉ ሳይፈራ ረዴት የሚሹትን ሁሉን ይረዳቸው ዘንድ በዚህም ሁሉ እግዚአብሔርን ብቻ አመሰገነ በምስጋናም አንቀላፈ።

ከዚያም ዘመንም ጀምሮ እጅግ መናኵስት የጳትሪክዩስ ደቀ ደቀ መዛሙርት የርሳቸውም ደቀ መዝሙርት አገራቸውን ትተው በንምሳ በፍራንኮችም ምድር ሃይማኖትን ዘረጉ። እንዴህም የጀመረ ሰው ኮሉምባን ነበረ ፲፪ ደቀ መዛሙርትን ከርሱ ጋራ የወሰደ እርሳቸውንም ለብርቱ ሥርዓት ለጸሎትም ለትሕትናም ለመታዘዝም በጅም ለመስራት አስለመደ። ከርሳቸውም ጋራ ገዳምን ሠራ ባዴር ባረማውያን መኻከል። የድካማቸውንም እንጅራ ብቻ ሲበሉ ባፋቸውና በምሳልያቸው አስተማሩ ብዙ ሰዎች ከክርስቲያንና ካሕዛብ ልጆቻቸውን እስኪሰጥዋቸው ድረስ ለማሳደግና ለማስተማር። እንዴህም ያሉትን ገዳሞች እጅግ ሠራ በየገዳም ፲፪ መናኵስ ከ፩ መምህር ጋራ። ስለ ብርቱ ልማዱም ስለ ተግሣጹምም እጅግ እምጋደል ሆነለት ከሮም ጳጳሳት ከሲኖዶችም ከክርስቲያንና እካሕዛብ ጋራ። ስለ ቅድስናው ግን ፈሩት።

የኮሉምባንም ደቀ መዝሙር ጋሉስ ባንድ ምድረ በዳ በሀልቤትያ ምድር ገዳምን ሠራ በዙርያም የነበሩ አሕዛብ በትምርቱ በእግዚአብሔር አመኑ በክርስቶስ ስምም ተጠመቁ። አያሌ ሞናኵስትም ተከተሉ ከኢርላንድ የመጡ በልዩ ልዩ ምድረ በዳም ገዳምን ያደርጉ ዘንድ በዙርያቸውም ወንጌልን ያስተምሩ ዘንድ። ደግሞም አያሌ ኤጲስቆጶሳት ከፍራንኮች መንግሥት ለዚህ ስራ ነፍሳቸውን ሰጡ። ከርሳቸውም መኻከል አንድ ኤጲስቆጶስ ነው ከሌሎች የበለጠ በሃይማኖቱ ክርስቶስንም በመውደዱ። ሳይቀደስም የወርቅ ሰሪ ነበረ እንዴህም ለብዙ ሰዎች ነፍስ ጠቀመ ቤተ ክርስቲያን እስክትፈልገው ድረስ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ። ከዚያም ወዲያ በብዙ አሕዛብ መኻከል ወንጌልን አስተማረ።

አንድም መለክተኛ ከንግልጣር የመጣ በፍሪሶችም መኻከል ያስተማረ እጅግም የደከመ የክርስቶስን ፍቅር ለዚህች ሕዝብ ያስታውቅ ዘንድ ዊሊብሮርድ ነው።

ከሁሉ ይልቅ ግን ቦኒፋኪዩስ አደረገ ወንጌልን ለመዝረጋት በንምሳ ምድር። እርሱም ስለዚህ የንምሳ ሐዋርያ ይባላል። እርሱም በኪርቶን በንግልጣር ተወለደ ባመት ፯፹ ከሕፃንነቱም ጀምሮ የእግዚአብሔርን ነገር ወደ እንደዚያ ዘመንም ልማድ ወደ ገዳም ገባ ባመትም ፯፲፰ ወደ ሮም ሔደ ከጳጳስም ከሁለተኛ ጎርጎርዮስ እጅግ ተቀበለ በንምሳ አገር በወንጌል ያስተምር ዘንድ። ጳጳስ ጎርጎርዮስም ባመት ፯፳፫ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ ቀደሰው ለንምሳ ቤተ ክርስቲያን አስማለውም አዲሶች አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የቅዱስ ጴጥሮስ እንደኔ ለሚሆን ብሎ ለሮም ጳጳስ ያስገዛቸው የሮምንም ትምህርትና ሥርዓት በጣም ይጠብቅ ዘንድ። ቦኒፋኪዩስም ይህነን መሐላ በችሎቱ ሁሉ ፈጸመ። እግዚአብሔርም እንዴህ አደረገው እለዚያ አሕዛብ ወንጌልን ሲቀበሉ በፊት ወደ ሮም ባርነት እንዲገቡ በርሱም ሊያድጉ ለወንጌል የወንጌል አርነት በጣም ሳይሆንላቸው። ያ አመት ፯፴፱ ሳይጨርስ ቦኒፋኪዩስ ፲፻፻ የሚያህል ከንምሳዎች አጠመቀ። ላዲሶች አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት ሜትሮጶሊታኖችም ሰጣቸው። ጲጲንንም ንጉሥ ይሆን ዘንድ ቀባው ባመት ፯፶፪። ባመት ፯፶፭ ደቀ መዝሙሩን ሉል የሚሉትን ኤጲስቆጶስ ሁኖ በስፍራው ከቀደሰው በኋላ እደ ፍሪስያ አረማውያን ሔደ ከዚያ በሽምግልናው ወንጌልን ሊያስተምር ሊሞትም ብሎ። በብዙ ስፍራም ዙሮ አያሌን ሽህ አሕዛብ አጠመቀ አያሌም አብያተ ክርስቲያናት ተከለ። አረማውያን ግን በዚህ ተቍጥተው ገደሉት ባመት ፯፶፭ ዕድሜው ፸፭ አመት ሲሆን። ብዙ ደቀ መዛሙርትም ተከተሉት የቤተ ክርስቲያንን መዝረጋት የጠበቁ እንደ ጎርጎርዮስ በኡትሬኽት ስቱርምም በፉልዳ ብዙ ሌሎችም።

ከገርማኖች አሕዛብም በንምሳ ምድር የተቀመጡ አንዲት ሕዝብ ነበረ በወንጌል ላይ ብዙ አመት የተቃወመች እርሳቸውም ሰኮሶኖች። ታላቅ ካርልም ለሃይማኖት አገዳቸው በጾር። ስለዚህም አያሌ ጊዜ ካዱ እስከ ፰ ፬ ድረስም ቤተ ክርስቲያን በመኻከላቸው አልጸናችም። በርሳቸውም መኻከል ከዚያ ወዲያ አያሌ ጻድቃን መምህራን አስተማሩ እንደ ዩልድገር ዊልሃድም።

ታላቅ ከርልም አዋሮችን ካሸነፈ በኋላ እርሳቸው ደግሞ እይክርስቲያንን ጥምቀትና ስም መምህራንንንም ተቀበሉ።

እንዴህም የመንግሥተ ሰማያት ዘር ተዘራ በለዚያ አሕዛብ መኻከል። በተከተለውም ዘመን ሊበቍል ፍሬውንም ሊያፈራ ጊዜ ነበረለት።

\*\*\*

፪ በስያና ባፍሪካ።

ባለዚያ ቦቶች አሁን ታላቅ ፍርቅ ተፈረደች ከእግዚአብሔር። ብዙ አገሮች የወንጌል ብርሃን የነበረላቸው በዚህም ብርሃን ያልተመላለሱ አሁን ብርሃናቸው ጠፍቶ ሌሊት ሆነባቸው። የእሥላም ጨረቃ በወንጌል ፀሓይ ፈንታ አሰተኛውን ብርሃን ሰጠች።

ሙሀመድ ባመት ፯፲ በዐረብ ምድር ተነሣ አዲስ ሃይማኖትንም አስተማረ ካይሁድ ከክርስቲያንም ከሌላም ይልቅ ከግኖስቲኮች መጻሕፍት ተለቅሞ የተደበለቀ። እርሱም በመጀመርያው ባረማውያን ላይ ብቻ ተነሣ ክርስቲያንና አይሁድ ግን እርሳቸውም ሁለታቸው ደግመው በጨለማ የኖሩ በተቃወሙበት ጊዜ በርሳቸውም ላይ ሆነ። በትምርቱ ስለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ታላቅነት ከሁሉ ይበልጣል። ቅድስናው ግን ከጽድቁ ጋራ ጸጋውም አላስተማረም አንድነትም በእግዚአብሔርና በሰው መኻከል ወደ ትምርቱ አልደረሰችም። በትምርቱ የእግዚአብሔር ምህረት ከቅድስናው ተልይታ ድካም ተመስላለች። እግዚአብሔር ኃጢአትን አይጸላም በኃጢአተኛ ላይም አይቈጣም ሐሳዊን ነቢዩን ብቻ ቢያከብር። ብሉይና አዲስ መጻሕፍት ረኰሱ ሲል አልተቀበላቸውም የርሱ አሰት እንዳይገለጽባቸው ብሎ። የሥላሴ ትምህርት ባገሩ በነበሩ ክርስቲያን መኻከል አላስተማሩምና ጣለው። የእግዚአብሔር ልጅ የዘላለም መወለዱ ከአብ ባሕሪ በሰው መጠን ብቻ ፈረደበት ስድብ ቈጠረው እግዚአብሔር አልተወለደምና አይወልድም ሲል። ኃጢአትም አልቈጠረምና ከኃጢአትም መድኃኒት አይፈልግም አለ በነቢዩም የሚያምን ሁሉ የሥጋው መመኘት ሁሉ በገነት ለዘወትርም ይጸግባል። እግዚአብሔር ሲል። ያለ ቅድስና ማንም እግዚአብሔርን አያይም። ሥጋና ደምም የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም።

እንዴህ ያለች ትምህርት የሥጋ ትምህርት ሁናለችና ለሰው ሁሉ ከሥጋ ትወልድዋልና ደስ ታሰኛለች ስለዚህም ቶሎ ተዘረጋች። ከዚህም ጋራ የጋሻ ጦር ኃይል መጣ የእግዚአብሔርም ፍርድ በተጨለመች ቤቱ ላይ። በምስርና በሶርያ የነበሩ አንድ ጠባይዕ ብቻ በክርስቶስ እንዳለ ያስተማሩ ከንጉሣቸው ጋራ ተጸልተዋልና ከሙሀመድና ከወገኑ ጋራ ተገናኙ። መንግሥትንም ወደ መግዛት ረዴት። እንዴህም የነስቶርያኖች ወገን። እስላሞችም። ከሮሜ መንግሥት ታላቅ ክፍልን ወሰዱ ባፍሪቃም የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት በድንገት ሻሩ ባሕርንም ተሻግረው ወደ እስጳንያ አለፉ ወሰዱትም ወደ ፍረንኮችም መንግሥት ገቡ የፍርንጆችንም ሁሉ መግዛት ሊወስዱ ነበሩ። የዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ፍረንኮችን ረዳ በካርል ማርተል እጅ ታላቅ ወጋት ሁንዋልና በጵዋቴ በርሱም ካርል ማርተል የስላሞችን አለቃ ዓብዴ ረኽማንን ገደለ የስላሞችንም ኃይል በምዕራብ አፈረሰ ባመት ፯፴፪።

በፋርስና በህንድ ምድርም በዚህ ዘመን ሃይማኖት ተዘረጋች በተሳደዱ በነስቶርያኖች እጅ።

ደግሞም በኑብያ የዚያን ጊዜ የክርስቲያን መንግሥት ሆነች በኋላ ግን በስላሞች ፈረሰች።

\*\*\*

ሁለተኛ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን የሥርዓትዋ ታሪክ በዚህ

ዘመን።

፩ የቤተ ክርስቲያን መገናኘት ከመንግሥት

ጋራ።

በገርማኖች አሕዛብ በዚህ ዘመን ሃይማኖትን በተቀበሉ መኻከል ሥርዓት አልተደረገችምና እርሳቸው ከሮም የወጣችን ሥርዓት ሊቀበሉ ነበሩ። የፍረንኮችና የሌሎች ገርማኖች ነገሥታት በቤተ ክርስቲያን መግዛት ፈለጉ ከሆነላቸውም ለቤተ ክርስቲያን እጅግ ክፉ በሆነ። አንዳንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ ወሰዱ ቀሳውስትንና ኤጲስቆጶሳትንም ሲሾሙ ባለምዋሎቻቸውን ሾሙ ትምርትን ያላወቁትን በኃጢአትም የኖሩትን። ወይስ የቤተ ክርስቲያንን ሹመት ሼቱ እጅግ ዋጋውን ለሰጠ። እንዴህም የተሾመ የንጉሥ ሎሌ ሆነ እንደ ንጉሥም ፍርድ ሊያስተምር ነበረ እጅግ ግዜ ከክርስቶስ ፍቃድ የተለየ። የቤተ ክርስቲያንም ሲኖዶሶች ከጳጳስ ጋራ ስለዚህ ተጋደሉ በመጋደላቸውም እንዴህ ሆነ መግዛት ሁሉ በጊዜው ለጳጳሳት እንደሆነ። ያም ደግሞ እጅግ ክፋት ያመጣ እብቤተ ክርስቲያን መኻከል።

ሲኖዶስም ሁሉ በዚህ ዘመን አልተሰበሰበችም በንጉሥ ፈቃድ እንጅ። በርስዋም የተቈረጠ ፈቃድ ሁሉ በንጉሥ ሥልጣን ታወቀ። በኋላም ሲኖዶሶች ከመንግሥት ጉባእዮች ጋራ አንድ ሆኑ። ያገርም ሹማምንትና ታላቆች ባንድ ተሰበሰቡ ከቀሳውስትና ከኤጲስቆጶሳት ጋራ የመንግሥትና የቤተ ክርስቲያንም ምክር ባንድ ተማከሩ።

፪ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በውሥጥዋ።

በዚህ ዘመን የሞናክሶች ክብር በዛ። በታላቆች አብያተ ክርስቲያናትም ኤጲስቆጶሳት ከቀሳውስታቸው ጋራ የመጽ ኤጲስቆጶስ ኽሮድጋንግ የሚሉት ሥርዓት አደረገላቸው እንደ ሞናኵስት ባንድ ይኖሩ ዘንድ። ይህችም ሥርዓት ቃኖን ተባለች።

በ፪ ሲኖዶችም ሥርዓት አደረጉ ለኤጲስቆጶሳት ኤጲስቆጶስ ሁሉ መንደሩን ሁሉ ይጐብኝ ዘንድ ቀሳውስትንና ሕዝብን ይመረምር ዘንድ ስለ ሃይማኖት ስለ ትምህርትም ስለ አካሔድም።

በፍረንኮችም አገር ኤጲስቆጶስ ሁሉ ባገሩ ሁሉ በያመት አንድ ጊዜ ፍርድ ሊያደርግ ነበር በቤተ ክርስቲያን።

በዚህ ዘመንም የሮም ኤጲስቆጶስ ኃይል እጅግ በዛች በታላቅ ጎርጎርዩስ። እርሱም የቅዱስ ጴጥሮስ በሹመቱ ተከታይ ነኝና ቤተ ክርስቲያን ሁሉን እጠብቅ ዘንድ ይገባኛል አለ። የርሱም ኃይል ታላቅ ነበረች እጅግም ሆነች በምግባሩ ለቤተ ክርስቲያን። ከዚህም ሁሉ ጋራ እርሱ የራሱን ክብር እንዳይፈልግ መስለው ለራሱ ትሑት ሁኖ መሰለ የሚፈልገውን ክብር ለቅዱስ ጴጥሮስ ለሹመቱ ፈለገ እንጅ ብሎ። የስክንድርያ ጳጳስ ኤውሎግዮስ ጎርጎርዮስን ያለም ሁሉ ጳጳስ ሲለው ጎርጎርዮስ ከለከለው እንዴህ ሲል። እኔ ማን እንድሆን አውቃለሁ አንተም። አንተም በሹመትህ ወንድሜ ነህ። በቅድስናህ ግን አባቴ ነህ።

ከዮሐንስ ጻዋሚ ከቆንስታንቲኒያ ጳጳስ ጋራ እጅግ ተጸላ ያ ራሱን ኤጲስቆጶስ ኦይኩሜኒኮስ ብልዋልና። ይህም ክርክር ያለ ቅናት አልነበረም።

ባመትም ፯፶፭ የሮም ጳጳስ ምድራዊ ሹም ሆነ ጲጲን የሮምን ምድር ከሎንጎባርዶች እጅ በወሰደ ጊዜ ለቅዱስ ጴጥሮስም በሰጣት ጊዜ። ከዚያም ዘመን ጀምረው በቁም ነገር አሉ እለዚያ ጳጳሳት እርሳቸው በጴጥሮስ ፈንታ የቤተ ክርስቲያን ሁሉ ራስ እንዲሆኑ። በሰው ፍርድም በታች እንዳይደሉ መንፈሳዊት ሥልጣንም ሁሉ ከርሳቸው ዘንድ እንድትሆን።

ሶስተኛ ምዕራፍ።

ስለ ክርስቲያን ሕይወት ስለ ክርስቲያንም

ማምለክ በዚህ ዘመን።

በዚህ ዘመን ሃይማኖትን በተቀበሉ በገርማኖች አሕዛብ የሃይማኖት ኃይል እጅግ አልተገለጸችም። የእግዚአብሔር ቃል በጥቂት ሰዎች እጅ ብቻ ኑርዋልና ከሰው ቃልም ጋራ እጅግ ተደበለቀ። በታላቅ ካርልም ዘመን ጥቂት የተሻለ ሆነ እርሱ በዚህ በውነት ታላቅ ነበረና ሰለ ሕዝቡ እጅግ አስብልዋና የእግዚአብሔርን ነገር ይማሩ ዘንድ። አያሌም መምህራን ነበሩለት እጅግ የሰሩ የደከሙም ስለዚህ ነገር። ከሌላ ይልቅም አልኵን። አልኵን ወደ ከንትርብሪ ጉባኤ በጻፈው መልእክቱ አላቸው። የእግዚአብሔር ዕውቀት አይገኝም በመጽሐፍ ቅዱስ እንጅ። ዕውር ግን ዕውርን ቢመራ ሁለታቸው ወደ ጕድጓድ ይወድቃሉ። ዳሩ የጠቢባን ብዛት የሕዝብ ደህንነት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን መምህራን ውሰዱላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዳያልቅባችሁ የሕዝብም መሮች እንዳይጐድሉ የውነትም ምንች እንዳይደርቅ። በማይንዝም በተሰበሰበች ሲኖዶስ ሥርዓትን አደረጉ ኤጲስቆጶስ ወይስ ቄስ ወይስ ሌላ ቢሆን በየእሁድ በየበዓልም ለሕዝቡ ይሰብክ ዘንድ ሰው ሁሉ እንዲያስተውለው። ነገር ግን በጎ ቀሳውስት ጥቂት ነበሩ የተማሩ ማተማርም የተቻላቸው።

በዚያ ጊዜም ስብከት ባገር ቋንቋ ሁኖ ጸሎትና ዝማሬ በላቲን ቋንቋ ነበረ። መዝመርንም በፍረንኮች አብያተ ክርስቲያናት እጅግ ተማሩ። ቆንስታንቲኖስ ቆጵርኒሞስም ለጲጲን ለንጉሥ ኦርጋኖንን ለሙሲካ ሰድዋልና ዝማሬ በኦጋኖን ተደረገ ማምለክም በርሱ እጅግ ያማረ ሆነ።

የሳተችም ሃይማኖት በዚህ ዘመን እጅግ በዛች ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሳያውቅ ሳይመርምርም መታመኑን በፍጥረት አድርጓልና። በእግዚአብሔርም ያላመኑ ድንቅን ታአምራትን ሳያዩ ብዙ ነበሩ። ስለዚህም ብዙ ጊዜ ተሳቱ ድንቅን ማየት ሲፈልጉ ሐሰተኛ ድንቅን አዩ በወንጌልም የተገኘውን ድንቅ አላሰቡም ከኃጢአት ወደ እግዚአብሔር መለወጥ አልሆነላቸውምና።

እንዴህም በምግባር መታመን በዛ በዚህ ዘመን እርሱም የሥጋ ስራ ማድረግ ከቶ የማይጠቅም ሰው በበጎ ልብ ባያደርገው እንደ ምጽዋት ለቤተ ክርስቲያንም መስጠት። ወደ የሩሳሌምም ወደ ሮምያም ወደ ሌላም ቅድስት ወደ ተባለች አገር መሔድ እጅግ ሰዎች ከቀሳውስትና ከሕዝብ ይህነን ሲያደርጉ በእግዚአብሔር እንደ ተጸደቁ አይመኑ ሕያውትን ሃይማኖት በክርስቶስ አያውቁም ነበሩና።

ቅዱሳንና ማርያም ድንግልን ማክበር በዚህ ዘመን በዝቶ በቤተ ክርስቲያን የጣዖታት ማምለክ ተነሣ። ጥቂት ሰዎች ብቻ ተገኙ ሌላ ነገር ያሰቡ ልባቸውንም ወደ እግዚአብሔር ብቻ ያኖሩ። ባሕርያቸውም ወትሮ በኃጢአት ሲኖር መከራ በመጣ ጊዜ ወደ ቅዱሳን ጸሩ ወደ መቃብራቸውም ሔዱ ለሥእላቸው ሰገዱ።

በዚህ ዘመንም አያሌን አዲሶችን በዓላት ቀደሱ። እርሳቸውም ፪ የማርያም በዓላት የመንጻትዋ በዓልና የዕርገትዋ በዓል። ደግሞም የክርስቶስ ግዝረት በዓል ፰ ቀን ከልደቱ በኋላ በሮምም ያመት መጀመርያ። ደግሞም የቅዱስ ሚካኤል። ደግሞም የጴጥሮስና የጳውሎስ የሞታቸው በዓል የዮሐንስ ምጥመቅም የልደቱ በዓል። ያንድርያስም የርሚግዩስም የሚርቲኑስም በዓላት። ለልዩ ልዩ ቅዱሳንም በየሞቱበት አገር በዓል አደረጉላቸው። አንድ በዓልም አደረጉ ለቅዱሳን ሁሉ ፩ ሳምንት ከጰራቅሊጦስ በዓል በኋላ።

ስለ ቍርባንም ምሥጢር በዚህ ዘመን በምዕራብ ያች ትምርት ጸናት ቍባን መሥዋዕት እንዲሆን የክርስቶስ ሞትና መሥዋዕቱ በመስቀል በቄስ እጅ የሚደገምበት። እንዴህም የወንጌል ትምህርት ስለ ቍርባን በዝታ ተጐዳች። ቍርባንንም ስለ ሙታን ሠው በዚህ ዓለም በውነተኛ ሃይማኖት በክርስቶስ ከገሃነም እሳት ያልሸሹ ከሞታቸው በኋላ በቄስ ኃይል በመሥዋዕቱም ከዚያ እሳት ያወጡ ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሲል ያ እሳት እንዳይጠፋ። በዚህ በሰው ከንቱ ትምህርትና ማድረግ የክርስቶስ የዘላለም ቃሉ ባገልጋዮቹ ተሻረ እርሱ ሲል። ሁለተኛ ያልተወለደ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳያይ። ያባቱንም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማያደርግ ክርስቶስ በፍርድ ቀን የርሱ ገንዘብ ሁኖ እንዳያውቀው። በክርስቶስ ቃልም የተጨነቀ መንገድ ወደ ሰማይ የሚወስድ ሰፊ ሆነ። የዚያን ጊዜም ብዙ ሰዎች ይሰጡ የነበሩ በሞቱ ጊዜ ከብታቸውን ለቄስ ለሰማይ ሽያጭ ሰጡት መግባትን ወደ ሰማይ የገዙበት ሲመላቸው።

የቤተ ክርስቲያንም ተግሣጽ በዚህ ዘመን ከፋች። ለተገዘቱ ሰዎች የተደረገ ንስሓ የልብ መመለስ ወደ እግዚአብሔር አልነበረም ጾምና ምጽዋት እንጅ። እርሱ ጽድቅ ሁኖ ተቈጥርዋልና። በፍርዳቸውም ልማድ ነበረና የበደለ ሰው የሰረቀ ወይስ የገደለ በመበደሉ ፈንታ ወርቅ ሲሰጥ ተፈታ። ይህ ልማድ በቤተ ክርስቲያን ገብቶ ሰው ከመገዘቱ ፍትሐትን በወርቅ ገዛ። ይህነን ትምርት ግን የዚያን ጊዜ ሰው ሁሉ ገና አልተቀበሉም አያሌ ሲኖዶች ገሠጹት እንጅ ከለከሉትም። ነገር ግን ብዙ ነበሩ ከቀሳውስትና ከሕዝብ በዚህ ስሕተት የኖሩ በሚመጣም ዘመን ቤተ ክርስቲያን ይህነን ስሕተት በግልጽ ተቀበለችው እንደ እውነት ትእዛዝም አደረጋቸው።

አራተኛ ምዕራፍ።

የክርስቲያን ትምህርት ታሪክ በዚህ ዘመን።

፩ በምዕራብ።

አንድ ከታላቆች መምህራን በዚህ ዘመን ታላቅ ጎርጎርዮስ የሮም ጳጳስ ነበረ። እርሱም በሮም ተወለደ ባመት ፬፵ ወይስ ፭፶ ከታላቅ ዘመድም ነበረ አያሌ አመትም ከቄሣር የተሾመ ሆነ በሮም ላይ። ዕድሜው ግን ፵ አመት ሲሆን ሞናክሴ ሆነ ፯ ገዳሞችንም ተከለ ባንዲቱም እርሱ ገባ በኋላም መምህርዋ ሆነ። ጳጳስ ጰላግዩስ ግን ከገዳም ወስዶት ዲያቆኑ ይሆን ዘንድ ቀደሰው። በኋላም መለክተኛውን አደረገው ወደ ቆንስታንቲኒያ በቄሣር ዘንድ ሊኖር በርሱ ፈንታ። ጰላግዩስም ባመት ፭፹፱ በሞተ ጊዜ ጎርጎርዮስ በርሱ ስፍራ ጳጳስ ሆነ። ከዚያም ጀምሮ እጅግ ስራ ስለ ትምህርትና ስለ ሥርዓት ከሁሉም ይልቅ ስብከትን ወደደ። ይህ የቄስና የኤጲስቆጶስ ታላቅ ተግባር ሁኖ ቈጠረው በግልጽ በስብከት ጉባኤን ያስተምር ዘንድ ሰውንም ሁሉን ለብቻው በመጫወት ይመክር ዘንድ። መጽሐፍን ጻፈ ለክህነት ሁሉ የጠባቂ ቃኖን የተባለ። በርሱም ይናገራል ለቤተ ክርስቲያን ጠባቂ ሁሉ ያውቅ ዘንድ ስለሚገባው ነገር ሁሉ።

የጎርጎርዮስ ትምርት ያውጉስቲኑስን ትምርት መሰለች ካውጉስቲኑስ መጻሕፍት ይቀዳ ነበረና። ጎርጎርዮስ ባመት ፯ ፬ ሞተ።

ሌላ ታላቅ መምህርም በዚህ ዘመን ኢሲዶሩስ ከሴዊልያ ነበረ እጅግ መጻሕፍትን የሳፈ። እርሱ ደግሞ ያውጉስቲኑስን ትምህርት ተከተለ።

በእንግልጣርና በኢርላንድ የመጽሐፍ መውደድ ታላቅ ነበረ በዚህ ዘመን። አንድ ታላቅ መምህር በእንግልጣር ቤዳ ነበረ ባመት ፯፸፫ የተወለደ ባመትም ፯፴፭ የሞተ። እርሱም ሞተ በምስጋና ሲዘምር። ምስጋና ይሁን ለአብና ለልጅ ለመንፈስ ቅዱስም።

በዴም በሞተ አመት ፯፴፭ ከርሱ የሚበልጥ መምህር ተወለደ እርሱም አልኵን። ቄሣር ካርል በመንግሥቱ ሁሉ የመምህራንን አለማወቅ ሊሽር ዕውቀትንም ሊያበዛ ፈለገ። ስለዚህም አዋቆች መምህራኑን ወደርሱ ሰብሰበ በርሳቸውም መኻከል አልኵን በለጠ። ካርልም ባለቤቱ ከርሱ ተማረ። በክርስቶስም እጅግ የተወደድህ መምህሬ አለው። አልኵንም እጅግ ከሰራ በኋላ ስለ ትምህርት ስለ ማስተማርም ባመት ፰ ፬ ሞተ በጰራቅሌጦስ በዓል።

\*\*\*

በዚህ ዘመንም ክርክር ተነሣ በስጳንያ ስለ ክርስቶስ። ይህም ስለ ክርስቶስ መለኮት ነበረ። ፪ መምህራን ነበሩ በስጳንያ የቶሌዶ ሜትሮጶሊታን ኤሊጳንዱስ የተባለ የውርጌሊስ ኤጲስቆጶስም ፌሊክስ የሚሉት እንዴህ ያሉ። የሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን በመቀበል ነው በመወለድ አይደለም። በመለኮቱ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ነው በዘላለም መወለዱ ከአብ ባሕሪ። እንዴህም ክርስቶስ በመለኮቱ የእግዚአብሔር የባሕሪ ልጅ ሁኖ በሰውነቱም የጸጋ ልጅ አስተማሩ።

ከዚህ ትምርትም ጋራ የቴዎድሮስን ትምርት ከመሰለች ከስላሞችም ጋራ በመጋደል ከተነሣች ፪ ሰዎች ተከራከሩ በስጳንያ። አንድ ቄስ ቤያቱስ የሚሉት አንድም ኤጲስቆጶስ ኤቴርዩስ የሚሉት።

የፌሊክስ ትምርትም ተወገዘች ፌሊክስም አዝኖ ካደ በኋላ ግን ክደቱን ደግሞ ሻረ። ከዚያም ወዲያ አልኵን በአኸን በተሰበሰበች ሲኖዶስ በግልጽ ከፌሊክስ ጋራ ተምዋገተ። ፌሊክስም የቤተ ክርስቲያንን ትምርት ተቀበለ በአንድነታቸውም ኖረ።

\*\*\*

፪ ከምሥራቅ በነበረች ቤተ ክርስቲያን።

ካመት ፯፻ በኋላ ዮሐንስ የደመስቆ ሞናክሴ መጽሐፍን ጻፈ የኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት ትምህርት የተባለ። በርሱም የቤተ ክርስቲያን ትምርት ከታላቆች መምህራን ተለቀመች።

የምሥራቅ ቤተ ክርስቲያንም ትምህርትዋ እጅግ አስተማዋት በገዳሞች። የአርዮስፋጎስ የሚሉት የዲዮናስዮስን መጻሕፍት ካራት መቶ አመት በኋላ የተጻፉ እጅግ ተማሩ ያንድ ጠባይዕ ወገንም ምስክር ሁነው ቈጠርዋቸው ጸላቶቻቸው ግን አልተቀበልዋቸውም አታናስዮስና ቄርሎስ እለዚያን መጻሕፍት በየዘመናቸው አላወቁምና በኋላቸው ተጻፉ።

አንድ እጅግ የተማረ ሰው ባለ ማሰብም መክሲሙስ ነበረ ከ፯፻ አመት በኋላ የነበረ በፊትም የቄሣር መጀመርያ ጻፊ በኋላም ሞናክሴ የሆነ የኒሳም ጎርጎርዮስ ያሰተኛ ዲዮናስዮስም መሳሕፍት ከሌላ ይልቅ የተማረ።

ሁለት ታላቅ ክርክሮች ነበሩ በዚህ ዘመን በምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን። አንድ ስለ ክርስቶስ ፈቃድ ሁለተኛም ሥእልን ስለ ማክበር።

ቄሣር ሄራቅልዮስ ከፋርስ ጋራ በወጋ ጊዜ ከብዙ መምህራን ጋራ ተገናኘ አንድ ጠባይዕ ያስተማሩት በክርስቶስ። ከርሳቸውም ጋራ ሲከራከር አስበ ስለዚህ ያለ ክርክር ሁሉ ምናልባት እንዲጨርስ መምህራን ቢያስተምሩ አንዲት ኃይል እንዳለ በክርስቶስ በመለኮቱና በሰውነቱ አንድ የሆነች። የቆንስታንቲኒያን ጳትርያርክ ሰርግዩስን ስለዚህ በጠየቀ ጊዜ ያ ደግሞ ይህ መልካም እንዲሆን መሰለው ስለዚህም ሄራክልዩስ በማሰቡ ጸና። አንድ ኤጲስቆጶስም ቂሮስ ከፋሲስ እርሱ ደግሞ ይህነን ነገር ሲቀበል የስክንድርያ ጳትርያርክ ሆነ ባመት ፯፴። በርሱም ስራ ብዙ ሰዎች በምስር ያንድ ጠባይዕ በክርስቶስ ያስተማሩ ከቀረች ቤተ ክርስቲያን ጋራ አንድነት አደረጉ። የዚያን ጊዜም ሶፍሮንዮስ የየሩሳሌም ጳትርያርክ ወደ እስክንድርያ መጥቶ የ፪ ጠባያትንም ትምርት አጽንቶ ባዲስ ትምርት ተከራከረ። ሰርግዩስ ግን ሁለታቸውን ዝምን ማለት መከራቸው። ሰርግዩስም ከሮም ጳጳስ ጋራ በዚህ ነገር አንድነት። እሌህም ፪ ወደዱ ሰው ያስተምር ዘንድ አንድ ክርስቶስ በ፪ ጠባያቱ መጠን ያምላካዊና የሰውን ስራ እንዲያደርግ። በኋላም ቄሣር ትእዛዝን ሰጠ የሃይማኖት ትምርት የተባለ በርሱም ሰንው ሁሉን ስለ አንድም ስለ ሁለትም ኃይል እክመናገር ከለከለ። አሁንም ፪ ሰዎች መምህራን እጅግ ተጋደሉ ስለ ኢያትምህርታቸው አንድም መክሲሙስ ስለ ፪ ኃይልና ፈቃድ በክርስቶስ ቴዎድሮስም ከፍራን ስለ ፩ ኃይልና ፈቃድ።

ቴዎድሮስም እንዲህ አለ። በክርስቶስ ሁሉን የፈቀደ ፈቃድ ያምላክ የቃል ፈቃድ ነእብረ እርሱም አንድ ጊዜ ለወትሮ የሰውን ጠባይዕ የተቀበለ ሰውም የሆነ። መክሲሙስ ግን አለ። ክርስቶስ እኛን ለማዳን በሰውነቱ ሁለንትና አንደኛ ሆነ አንዳች ሳይቀር። የኛን ፈቃድ የኛንም ኃይል ተቀበለ ከኃጢአት በቀር መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ። ባካሉ አንድነት የሚሰራ እግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ከሆኖርዩስም በኋላ የተከተሉ የሮም ጳጳሳት እንደ መክሲሙስ አሉ። እንዴሁም ያፍሪቃ አብያተ ክርስቲያናት።

ባመትም ፯፵፰ ቄሣር ቆንስታንስ ሁለተኛ ትእዛዝ ስለዚህ ክርክር ሰጠ የሃይማኖት ምሳሌ የሚለው። በርሱም ክርክር ሁሉ ስለዚህ ነገር ተከለከለ የሚከራከርበትም ሁሉ ሹመት ይሻር ዘንድ ተቀየመበት። ዳሩ የቤተ ክርስቲያን ዕርቅና ሰላም በሰው ኃይል አይደረግም በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ እንጅ። የሮም ጳጳስ ማርቲኑስ የ፪ ፈቃድን ትምህርትን ያስተማሩ ቤተ ክርስቲያንንም ሁሉን ሊጠብቅ ብሎ በሮም ሲኖዶስ ሰበሰበ ፳ ቀኖኖች የተደረጉባት በጸላቶቹ ላይ ያንድ ፈቃድንም ትምህርት ያስተማሩ በዚህ ተወገዙ። ይህነንም ነገር ማርቲኑስ ለቆስታንስ ሰደደ። የዚያን ጊዜም ማርቲኑስ ወዳጅነት እንዳደረገ ካንድ ዓመፀኛ ጋራ አሉ። ስለዚህም ታሞ ሲሆን ታሠረ ወደ ናክሶስ ደሴትም ወሰዱት እጅግ ግፍም አደረጉበት። በኋላም ወደ ቆንስታንቲኒያ ወሰዱት በግፍም ከፈረዱበት በኋላ ወደ ኼርሶን በሞስቆው ምድር ጎተቱት ከዚያም እጅግ መከራ በትዕግሥት ከተቀበለ በኋላ ሞተ። መክሲሙስን ደግሞ አሠሩት ወደ ቆንስታንቲኒያም ወሰዱት ከዚያም ትምህርቱን ሳይለውጥ ወደ በዚያ በትራክያ ወሰዱት ባመትም ፯፷፪ መልሰው ወደ ቆንስታንቲኒያ ጐተቱት እጅግ መከራም ጨመሩበት በርሱም ሞተ።

አሁንም በግድ አንድነት አልሆነችም መለየት እንጅ። ከአዴዎዳቱስ እጅምሮ የሮም ቤተ ክርስቲያን ተለየች ከምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህም ቆንስታንቲኖስ ጶጎናቶስ ቄሣር ሲኖዶስን ኦይኩሜኒኬን ሰበሰበ በቆንስታንቲኒያ በርስዋም የ፪ ፈቃድ ትምህርት አሸነፈች። በ፪ ከተከተልዋትም ሲኖዶች ጸናች።

ባመት ፯፲፩ ግን አንድ ዓመፀኛ ፊሊጲኮስ ሁለተኛውን ዩስቲኒያኑስን ገድሎት መንግሥት ወሰደ። እርሱም ፩ ፈቃድ በክርስቶስ አምኖ እልያ ሲኖዶስች ያጸንዋት ትምህርት አፈረሰ። እርሱ ግን ፪ አመት ብቻ ከነገሰ በኋላ ሁለተኛ አናስታስዮስ ተከተለው የርሱንም ስራ ገለበጠ።

እንዴሁም ይች ትምህርት በኦርቶዶክሳውያን መኻከል በሮም መንግሥት ጠፍቶ ታናሽ ሕዝብ በልባኖስ ተራራ የኖሩ ተቀበሉት ማሩን ከተባለ ሞናክሴ። እርሳቸውም እስካሁን ድረስ የማሩን ወገን ይባላሉ።

ሥእልን ስለ ማክበር የሆነ ክርክር በዚህ ዘመን። ለሥእሎች ክብር በዚህ ዘመን ከሌላ ይልቅ በምሥራቅ በዛ ማክበራቸው ለማምለክ እስኪሆን ድረስ። ስለዚህም በዚህ ዘመን እጅግ ታላቅ ፀብ ሆነ ነገሥታትም እጅግ ግድ አደረጉ ሕዝብን እንደ ፈቃዳቸው እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ ያገዱ ዘንድ። እንዴህ ሌዎን ኢሳውሪኮስ ቄሣር ጀመረ ሥእልን አምሳልንም ይከለክል ዘንድ ያለ ፍቅር ያለ ጥበብም። ክርስቲያን የተባሉ ብዛትም በውነት ሥእልን እንደ አማልክትን አከበሩ ለእግዚአብሔርም ብቻ የተገባውን ማገልገል ለሥእል አደረጉ። ነገር ግን ብዙ ነበሩ ሥእልን ሲያዩ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ምሳሌ ያሰቡት። እርሳቸውም እጅግ ተሰናከሉ ሥእላቸው ሲፈርስ። ያም ማፍሰስ እጅግ ጊዜ በሰው እጅ ሆነ እግዚአብሔርን ያላመለኩ ወይስ በሥእል ወይስ ያለ ሥእል። ለኢዎን ፲፪ አመት በሥእል ላይ ከሰራ በኋላ ሞተ ቆንስታንቲኖስ ቆጵሮኒሙስም ልጁ እርሱም ደግሞ የሥእል ጸላት የነበረ ተከተለው ባመት ፯፵፩ ዘመዴም አርታባስደስ ተነሥቶበት መንግሥቱን ወሰደ ሥእልንም ማክበር መለሰ። ቆንስታንቲኖስ ግን ፯፵፱ አሸነፈው ሥእልንም በጣም ከመንግሥቱ ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ፈቀደ ስለዚህም ባመት ፯፶፬ ሲኖዶስን ኦይኩሜኒኬን ሰበሰበ ፫፴፰ ኤጲስቆጶሳት የተሰበሰቡባት እርሳቸውም ሥእልን እንደ ጣዖትን የወገዙት። ከዚያም ወዲያ እጅግ አበዴ በሥእል ላይ ወንድሞቻቸውንም በደሉ። ከርሳቸውም ከሥእል ያልተሰናበቱ ወደ ግዞት ጨመሩ ገደልዋቸውም። ከሌህም ብዙ ሞናክሶች ነበሩ።

ቆንስታንቲኖስ ቆጵሮኒሞስም ፴ አመት ግድ ካደረገ በሃኡአላ በሥእል ላይ ልጁ አራተኛ ሌዎን ተከተለው በመንግሥቱ ባመት ፯፸፭ እርሱም አንዲት ሴትን ካቴና ስምዋን ኢሬኔ የሚሉት አገባት። እርስዋም ሥእልን በማምለክ ለእግዚአብሔር ከመታዘዝ እንደ ተፈታች መስልዋታልና ሥእልን እጅግ አከበረች። ሌዎንም የሥእል ጸላት ነበረ እንደ አባቱ ነገር ግን ብርቱ አልነበረም እንደርሱ። ስለዚህም ኢሬኔ እጅግ ተቻለች ሥእልን ለመመለስ ታደርግ ዘንድ። ባመትም ፯፹ ሌዎን በሞተ ጊዜ ልጁ ቆንስታንቲኖስ ጶርፊሮጌኒቶስ ሕፃን ሁኖ ተከተለው በሕፃንነቱም ኢሬኔ ነገሠች በርሱ ፈንታ። እርስዋም አሁን በተንኵል ሰራች ፈቃድዋን ትፈጽም ዘንድ። ሞናኵስትን አከበረች እርሳቸው ሁሉ የሥእል ወዳጆች ኑረዋልና ኤጲስቆጶሳትንም አደረገቻቸው።

የቆንስታንቲኒያም ጳትርያርክ በሞተ ጊዜ ተራስዮስ የሥእል ታላቅ ወዳጅ በስፍራው ተሾመ። አሁንም ሌላ ሲኖዶስ በቆንስታንቲኒያ ተሰበሰበች ባመት ፯፹፯ በኒቅያ ተሰበሰቡ ከዚያም እንደ ኢሬኔ ፍቃድ የቀደመችውን ሲኖዶስ ነገር አፈረሱ የሥእልንም ማክበር መለሱ። ይህችንም ሲኖድዶስ በምዕራብ ሊሽር ብሎ ቄሣር ካርል ባመት ፯፺ ፬ መጻሕፍትን ጻፈ በሥእል አፍራሾችና ባክባሮቹ ላይ። ባመትም ፯፺፬ ሲኖዶስ ተሰበሰበች በፍራንክፉርት በርስዋም የሥእል መስገድና መገልገል ተወገዘ።

፬ ስለ መናፍቃን በዚህ ዘመን።

ከመናፍቃን ፩ ወገን ተነሣች በዚህ ዘመን ጳውሊኪያኖች የተባሉ። እርሳቸውም ከማርቂዮን ከግኖስቲቆች ወገን ይነሡ ነበሩ ትምህርታቸውም የማርቂዮንን ትምህርት መሰለች። እርሳቸውም ጳውሊኪያኖች ተባሉ የጳውሎስን የሐዋርያውን መጻሕፍት ብቻ እንደ እግዚአብሔር ነገር ስለ ተቀበሉ።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

አራተኛ ክፍል።

ከታላቅ ካርል ከሞቱ ጀምሮ

እስከ ሰባተኛ ጎርጎርዮስ ሹመት ድረስ።

ካመት ፰፲፬ ጀምሮ እስከ ፲፸፫ ድረስ።

በዚህ ዘመን የነገሡ ነገሥታት እሌህ ናቸው።

፩ በምሥራቅ።

1. ሌዎን አርሜኑኩስ እስከ ፰፳ ድረስ።
2. ሁለተኛ ሚኻኤል እስከ ፰፳፱ ድረስ።
3. ቴዎፊሎስ እስከ ፰፵፪ ድረስ።
4. ሶስተኛ ሚኻኤል ከናቱ ከቴዎደራ በታች እስከ ፰፶፯ ድረስ።
5. በርዴስ እስከ ፰፷፮ ድረስ።
6. ባሲልዮስ ማቄዶን እስከ ፰፹፯ ድረስ።
7. ሌዎን ፊሎሶፎስ እስከ ፱፲፩ ድረስ።
8. አለክስንድሮስ ፱፲፩።
9. ስምንተኛ ቆንስታንቲኖስ ጶርፊሮጌኒቶስ እስከ ፱፶፱ ድረስ።
10. ሮማኑስ እስከ ፱፷፫ ድረስ።
11. ባሲልዮስና ቆንስታንቲኖስ ከናታቸው ከቴዎፋኒያ በታች። ኒኬፎሮስ ፎቃስም ቴዎፋኒያን ያገባት ነገሡ እስከ ፱፷፱ ድረስ።
12. ዮሓንስ ዚሚስኬስ ከ፱፮፷፱ ጀምሮ ፡

፪ በምዕራብ እሌህ ታላቆች ነገሥታት ነበሩ።

1. ሉድዊግ ጻድቅ የፍራንኮች ንጉሥ እስከ ፰፵።
2. ሎታር የሉድዊግ ልጅ ከወንድሞቹ ጋራ ስለ መንግሥት አያሌ ጊዜ ተጸላ እስከ ፰፶፭ ድረስም ነገሠ።
3. ሉድዊግ የንምሳ ንጉሥ ፰፵፫ እስከ ፰፸፭።
4. ታላቅ አልፍሬድ የእንግልጣር ንጉሥ ፰፹፩ እስከ ፱፻።
5. ታላቅ ኦቶ የንምሳ ንጉሥ ፱፴፮።
6. ሁጎ ካጴት የፍረንሳዎች ንጉሥ ፱፹፯።
7. ታላቅ ካኑት የዳኖች ንጉሥ ፫፲፮።
8. አራተኛ ሀይንሪኽ የንምሳ ንጉሥ ፲ ፶፮።
9. ፊሊጶስ የፍራንስ ንጉሥ ፲ ፷።
10. ዊልያም ኖርማን የእንግልጣር ንጉሥ ፲ ፷፯።

በዚህ ዘመንም የነበሩ የሮም ጳጳሳት

እሌህ ናቸው።

1. አራተኛ እስጢፋኖስ ፰፲፯።
2. ጳሻሊስ ፰፲፯።
3. ሁለተኛ ኤውጌኒዩስ ፰፳፬።
4. አራተኛ ጎርጎርዮስ ፰፳፯።
5. ሁለተኛ ስርግዩስ ፰፵፬።
6. አራተኛ ሌዎን ፰፵፯።
7. ሶስተኛ ቤኔዲክቱስ ፰፶፭።
8. ኒቆላዎስ ፰፶፰።
9. ሁለተኛ ሀድርያኑስ ፰፷፯።
10. ስምንተኛ ዮሐንስ ፰፸፪።
11. ማሪን ፰፹፪።
12. ሶስተኛ ሀድርያኑስ ፰፹፬።
13. አምስተኛ እስጢፋኖስ ፰፹፭።
14. ፎርሞሱስ ፰፺፩።
15. ስድስተኛ ቦኒፋኪዩስ ፰፺፮።
16. ስድስተኛ እስጢፋኖስ ፰፺፯።
17. ሮማኑስ።
18. ሁለተኛም ቴዎድሮስ።
19. ዘጠኘኛም ዮሐንስ ፰፺፯።
20. አራተኛ ቤኔዲክቱስ ፱፻።
21. አምስተኛ ሌዎን።
22. ክርስቶፎሮስም ፱፫።
23. ሶስተኛ ሰርግዩስ ሌዎንን በግዞት የገደለ። ፱፬።
24. ሶስተኛ አናስታስዮስ ፱፲፫።
25. ለውዶ።
26. አሥረኛ ዮሐንስ ፱፲፬።
27. ስድስተኛ ሌዎን።
28. ሰባተኛም እስጢፋኖስ ፱፳፱።
29. አሥራ አንደኛ ዮሐንስ ፱፴፩።
30. ሰባተኛ ሌዎን ፱፴፯።
31. ስምንተኛ እስጢፋኖስ ፱፴፱።
32. ሁለተኛ ማሪን ፱፵፪።
33. ሁለተኛ አጋጴቶስ ፱፵፯።
34. አስራ ሁለተኛ ዮሐንስ ፱፶፮።
35. ስምንተኛ ሌዎን።
36. አምስተኛ ቤኔዲክቱስ ፱፷፬።
37. አሥራ ሶስተኛ ዮሐንስ ፱፷፭።
38. ስድስተኛ ቤኔዲክቱስ ፱፸፪።
39. ሰባተኛ ቦኒፋኪዩስ ፱፸፬።
40. ሰባተኛ ቤኔዲክቱስ ፱፸፭።
41. አሥራ አራተኛ ዮሐን ፱፹፫።
42. ሰባተኛ ቦኒፋኪዩስ ፱፹፬።
43. አሥራ አምስተኛ ዮሐንስ ፱፹፯።
44. አምስተኛ ጎርጎርዮስ ፱፺፯።
45. ሁለተኛ ሲልበስተር ፱፺፱።
46. አሥራ ሰባተኛ
47. አሥራ ስምንተኛ ዮሐንስ ፲ ፫።
48. አራተኛ ሰርግዩስ። ፲ ፬።
49. ስምንተኛ ቤኔዲክቱስ ፲ ፲፪።
50. ዘጠኘኛ ቤኔዴክቱስ ፲ ፴፫።
51. ሶስተኛ ሲልበስተር ፲ ፵፬።
52. ሶስተኛ ሲልበስተር ፲፵፬።
53. ስድስተኛ ጎርጎርዮስ ፲፵፭።
54. ሁለተኛ ክሌሜንስ ፲፵፮።
55. ሁለተኛ ዳመሱስ ፲ ፵፰።
56. ዘጠኘኛ ሌዎን ፲፵፱።
57. ሁለተኛ ዊክቶር ፲፶፭።
58. ዘጠኘኛ እስጢፋኖስ ፲፶፯።
59. አሥረኛ ቤኔዲክቱስ።
60. ሁለተኛ ኔቆላዎስ። ፲፶፰።
61. ሁለተኛ እስክንድር።
62. ሁለተኛ ሆኖርዩስ ፲፷፩።
63. ሰባተኛ ጎርጎርዮስ ፲፸፫።

መጀመርያ ምዕራፍ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን መዝረጋት።

በኤውሮጳ በሰሜን ፫ መንግሥቶች አሉ ስዌደን ኖርዌግንም ደንማርክም የተባሉ። በዚህ ዘመንም ሃይማኖት ወደዚያ ደረሰች።

የደንማርክ ንጉሥ ሃረልድ ባመት ፰፳፯ ወደ ሳድቅ ሉድዊግ መጣ ተጠመቀ። ወዳገሩ በተመለሰ ጊዜ ሉድዊግ ፪ ሰዎች መምህራን አንስጋርንና ገውትበርትን ከርሱ ጋራ ሰደደ በደንማርክ ወንጌልን ያስተምሩ ዘንድ። አንድ ማስተማርያ አደረጉ ብላቴኖችን ወንጌልን ለመስበክ ያሳደጉበት ያስተምሩበትም ዘንድ። ሌላ ማድረግ አልቻላቸውም ያገር ሕዝብ ብርቱ ነበሩና ጣዖታትን በማምለክ። የዚያን ጊዜም ሉድዊግ አንስጋርን ሰደደ ወደ ስዌደን። አንስጋርም ሞናክሴን ዊትማርን ወዳጁ የነበረውን ከርሱ ጋራ ወሰደ ንጉሥ ሉድዊግ ጻድቅ የሰጣቸው ለስዊደን ንጉሥ። ነገር ግን ወደ ስዌደን ዳርቻ ሳይደርሱ መርከባቸው ፈረሰች ገንዘባቸውም በባሕር ጠፋ ሰዎችም በግድ ብቻ ዳኑ። የስዌደን ንጉሥም በፍቅር ተቀበላቸው። አንድ ሰውም ምድሩን ሰጣቸው ቤተ ክርስቲያንን ይሠሩበት ዘንድ። ባመትም ፷፴ ተመለሱ ወደ ሉድዊግ። ባመትም ፰፴፩ የሮም ጳጳስ አንስጋርን ቀደሰ ሜትሮጶሊታን ይሆን ዘንድ በለዚያ ፫ መንግሥቶች ለተተከሉ ለሚተክሉም አብያተ ክርስቲያናትን ይጠብቅ ዘንድ። ገውትበርትም ወደ ስዌደን ሒዶ ነበረ ከዚያም የእግዚአብሔር ነገር በጁ አደገ። ሁከት ግን በተነሣ ጊዜ ገውትበርት ሸሸ ከዚያም ፯ አመት አልተቻሉም ያስተምሩ ዘንድ።

አንስጋርም ባመት ፰፶ የሚያህል ወደ ዳኖች ንጉሥ ወደ ኤሪኽ ተላከ ከዚያም ቤተ ክርስቲያንን ሠራ አስተማረም ያመኑትንም አጠመቀ።

ባመትም ፰፶፪ አንስጋር ሁለተኛ ጊዜ ወደ ስዌደን ሔደ ኤሪምበርትንም ከርሱ ጋራ ወሰደ። ኦለፍም ወደ ተባለ ወደ ስዌደን ንጉሥ በደረሱ ጊዜ ንጉሥ መልካም ተቀበላቸው። ነገር ግን የጣዖታት ካህናት እጅግ ተቈጡባቸው ይከለክሉዋቸውም ዘንድ ፈለጉ። የዚያን ጊዜም የመንግሥት ታላላቆች ለጉባኤ ተሰበሰቡ ዕፃውንም ጣሉ ያውቁ ዘንድ የክርስቲያንን አምላክ ማምለክ እንዲገባቸው ወይስ አይደለም። አንስጋርም የዚያን ጊዜ ከወዳጆቹ ጋራ በጸሎትና በልመና እግዚአብሔርን ለመኑ የወንጌልን ነገር ያበጅ ዘንድ። ዕፃም ለክርስቲያን ወደቀ። አንድ ሽማግሌም ሕዝብን መከረ የአንስጋርን ትምህርት እብደስታ እንዲቀበሉት እርሱ የሚያምኑበትን የሚረዳ። ከዚያም ጀምሮ ወንጌል በስዌደን ተዘራ። አንስጋርም እድኔህ ሳይደክም ስለ ወንጌል ሰራ እስከ ፰፷፭ ድረስ። በደንማርክም እጅግ መጋደል ሆነ በክርስቲያንና ባረማውያን መኻከል ታላቅ ካኑት ንጉሥ በምሽቱ ማስተማር ክርስቲያን እስኪሆን ድረስ።

በስዌደን ደግሞ የወንጌል መለክተኞች ተጋደሉ ጣዖታትን ከማምለክ ጋራ ኦለፍ ስኬት ኮኒንግ እስኪነግሥ ድረስ ከ፱፺፰ ጀምሮ እስከ ፲ ፳፯ ድረስ። ይህም ንጉሥ ከልቡ ክርስቲያን ሆነ እጅግም አደረገ የወንጌልን መዝረጋት ያቀል ዘንድ።

የክርስቲያን ሃይማኖት ከስዌደን ወደ ኖርዌገን አለፈች። የኖርዌገን ንጉሥ ኦለፍ ቅዱስ የተባለ ቀሳውስትንና መጻሕፍትን አስመጣ ሕዝቡን ያስተምር ዘንድ የወታደሩንም ጋሾች በመስቀል አስመለከተ። ከኖርዌገንም ዘንድ የክርስቲያን ሃይማኖት ወደ ብዙ ደሴቶች ደረሰች።

በዚህ ዘመንም ሃይማኖት ተዘረጋች በኸጻሮችና በቡልጋሮች መኻከል። ፪ ሞናክሶች ከምሥራቅ በለዚያ ምድር በዞሩ ባስተማሩም ጊዜ ስማቸው ቄርሎስና ሜቶዲዮስ የሚልዋቸው ወንድሞች። እሌህ ሁለትም ለለዚያ አሕዛብ ፊደላትን ሰጡ ጽፈትና ትምህርት እንዲሆንላቸው በቋንቋቸው። በለዚህ አሕዛብም መኻከል የተተከለች ቤተ ክርስቲያን በኋላ እጅግ ፀብ ምክንያት ሆነች በሮምና በቆስታንቲኒያ ጳጳሳት መኻከል። ኢያንዳንዳቸው ገንዘቤ ናት ብልዋልና።

ከቡልጋሮችም ምድር ሃይማኖት ወደ ሞራዊያ ደረሰች በሜቶዲዮስ ማስተማር። ማምለካቸውም ሁሉ ባገራቸው ቋንቋ ኤጲስቆጶሳት ሜቶዲዮስን ከሰሱ በለቲና ቋንቋ እንዳላደረገው። ጳጳስ ዮሐንስ ፰ ግን በዚህ አመስገነው ቁርባንንም ብቻ በለቲና ቋንቋ እንዲቀድስ ፈለገው።

በሜቶዲዮስም ማስተማር ወንጌል ወደ ቦሄሚያ ደግሞ ደረሰች ባረማውያንም ማምለክ ላይ አሸነፈች ባመት ፱፶፩።

በዚህ ዘመንም በወንዶች መኻከል ቤተ ክርስቲያን ጀመረች ንጉሣቸው ክርስቲያን በሆነ ጊዜ።

እንዴሁም የጶሎኒያ የሞስቆብም አሕዛብ ወንጌልን ተቀበሉ። ደግሞም የሁንጋርያ ሕዝብ በወንጌል ተማረች። ከዚያም ሃይማኖት ወደ ትራንሲልዋኒያ ወደ ወላኽያም አለፈች።

ሁለተኛ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በዚህ ዘመን።

በዚህ ዘመን የምዕራብ ክርስቲያን የሥርዓትን መጽሐፍ ተቀበለች። ከዚህ ዘመንም በፊት አንዲት መጽሐፍ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ የተቀበለች ነበረች መጽሐፍ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ይተቀበለች ነበረች የዲዮናስዮስ ኤክሲጉውስ መጽሐፍ።በርስዋም የሲኖዶች ቃኖኖች ከሮም ጳጳሳት ትእዛዛት ጋራ ባንድ ተለቀሙ። ካመትም ፯፻ በኋላ ኢሲዶሮስ የሴዊልያ ኤጲስቆጶስ ይህችን መጽሐፍ አቀና አበዛትም። ካመትም ፰፻ ወዲህ ሌላ በኢሲዶሮስ ስም የተጻፈች መጽሐፍ ወጣች አዲስ ትእዛዛትን ያወጣች አስቀድሞ ያልታወቁ በዚህም በታሪክ ሐሰት ሁነው የተገለጹ የዚያን ጊዜ ብቻ ባለማወቅ መግዛትን ያገኙ። ሶስት ነገርም በዚህ መጽሐፍ በረታ። ፩ ክርስቶስ ለሮም ጳጳስ ሥልጣን እንደ ሰጠ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ላይ። መፍረድም ሁሉ መጠበቅም ሁሉ ከነገሥታት ግፍ ለኤጲስቆጶሳት እንዲሆን በሮም ጳጳስ እጅ። ፪ የክብር ሥርዓት ታዘዘች ማዕረጋት እንዲሆኑ ከዲያቆን ጀምሮ እስከ ሮም ጳጳስ ድረስ ፫። የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ እርሱም ቄስ ኤጲስቆጶስም ጳጳስም በክርስቶስ ፈንታ ኑርዋልና በመንግሥት ሹማምት በታች አይደሉም በላይ እንጅ። እነሆ የጳጳሳት ትዕቢት። ባለም ነገር ሁሉ ላይ ይሆኑ ዘንድ ብለው ይህነን ያሰትን መጽሐፍ ሰሩ በወንጌልም ላይ አደረጉት። ይህነንም አሰት በምዕራብ ተቀበሉ በውነትም አልተጠራጠሩም እስከ ፲፭፶፱ ድረስ። የዚያን ጊዜም አሰቱ ተገለጸ።

የጳጳሳት ታሪክ በዚህ ዘመን።

ያች መጽሐፍ ከተሰራች በኋላ ጳጳሳት ለግፋቸው ለትዕቢታቸውም ወሰን አላደረጉም። የዚያን ጊዜም ሉድዊግ ጻድቅ ለጳጳስ አንዳንድ ጊዜ ዝቅ አለ። የቄሣር ልጆች ባባታቸው ላይ ባመፁ ጊዜ ወደ ጳጳስም በሸሹ ጊዜ እርሱ ኃጢአታቸውን ቀደሰ አባታቸውንም ከልጆቹ በታች አደረገው።

ባመትም ፰፶፰ መጀመርያ ኒቆላዎስ ጳጳስ ይሆን ዘንድ ተሾመ። እርሱም ከቀደሙት ጳጳሳት ይልቅ በረታ። ሎታርን የፍራንስን ንጉሥ ሌላውን ሴቲቱን ያገባ ዘንድ ከምሽቱ የተለየ ገዘተ ምሽቱን እስኪመልስ ድረስ። ኒቆላዎስም ከሂንክማር ከሬምስ ሜትሮጶሊታን ጋራ ተጻለ። ሂንክማር በሲኖዶስ አንዱን ከኤጲስቆጶሳቱ ገዘተ ይህ ኤጲስቆጶስም ወደ ጳጳስ ተማፀነ። ኒቆላዎስም የሂንክማርን የሲኖዶስንም ፍርድ ሽሮ ያነን ኤጲስቆጶስ ወደ ሹመቱ መለሰው።

ከኒቆላዎስም በኋላ ሁለተኛ ሃድርያኑስ ጳጳስ ሁኖ ተሾመ ባመት ፰፷፯ እርሱም ከነገሥታትና ከሂንክማር ጋራ ተጻላ። ሂንክማር የሎታርን ልጅ ካርልን ለመንግሥት ቀብቶ ቀደሰው። ሃድርያኑስ ግን የካርልን ወንድም ማንገሥ ፈለገ ሂንክማርንም ገዘተ ካልርንም ሻረ ነገር ግን አልሆነለትም። ሂንክማር ግን ዘመዱን ኤጲስቆጶስ የነበረውን እርሱም ደግሞ ሂንክማር የተባለውን በገዘተ ጊዜ በሲኖዶስ ሃድርያኑስ የተገዘተውን ወደ ሹመቱ መልሶት የገዘተውንም ሂንክማርን እርሱ ገዘተ። ይህም ሁሉ በላይ በነገርነው በኢሲደሮ በሥርዓቱ መጽሐፍ እንደ ተሰራ ቃኖን የሆነ አለው። ሂንክማር ግን ያ መጽሐፍ በገሀነም ተወለደ አለ። ዳሩ ጳጳሳት አሸነፉ።

የሮምም ጥፋት በየጳጳስ በዛ። ሁለት ጋለሞቶች የሮም ሴቶች የኤጲስቆጶሳት አለቆች በሮም ወዳጆች የጳጳስን መምረጽ አደረጉ። በርሳቸውም ፈቃድ ባመት ፱ ፫ ሶስተኛ ሰርግዩስ ጳጳስ ሁኖ ተሾመ። ባመትም ፱፶፯ አሥራ ሁለተኛ ዮሐንስ ጳጳስ ሆነ ዕድሜው ፲፰ አመት ሲሆን። ይህም ሰው እጅግ ክፉ ነበረ አመንዝራም። እርሱም ተሽሮ ስምንተኛ ሌዎን ጳጳስ ሆነ። ባመትም ፱፹፭ ዮሐንስ ፲፭ ጳጳስ ሆነ። እርሱም ከፍራንስ ንጉሥ ከሁጎ ከጴት ጋራ ተጻላ። ከፍራንስ ንጉሥም ጋራ አንድ ብርቱ ሰው አዋቂም ነበረ እርሱም ገርበርት የሬምስ ሜትሮጶሊታን። ገርበርትም የጳጳሳትን ኃጢአት የዚያን ጊዜ ገለጸ። ነገር ግን እርሱ ባመት ፱፺፱ ባለቤቱ ጳጳስ ሆነ ሁለተኛ ሲልበስተር ተብሎ። የዚያን ጊዜም ልቡን ከበጎ ለክፉ የለወጠ ይመስላል ባመትም ፲ ፬ ሞተ። ከርሱም በኋላ አያሌ ክፎች ጳጳሳት ተከተሉ ከርሳቸውም አንድ አሽከር በኃጢአቱ የታወቀ ባመት ፲፴፩ ስሙን ቤኔዲክቱስ ፱ የሚሉት። በሱም ፈንታ ሌላውን ሶስተኛ ኢልበስተር የሚሉትን ጳጳስ ባደረጉ ጊዜ ቤኔዲክቱስ ሹመቱን ሼጠ ብር ያገኝ ዘንድ ብሎ። አንድ ደህና ቄስም ገዛው ጳጳስ ሁኖ ስድስተኛ ጎርጎርዮስ የተባለ። ዳሩ ቤኔዲክቱስ ሹመቱን ከሼጠ በኋላ አልተሰናበተውም። አሁን ፫ ጳጳሳት ባንድ ጊዜ ነበሩ። ሲልበስተር ቤኔዲክቱስም ጎርጎርዮስም።

የዚያን ጊዜም የንምሳ ንጉሥ ሶስተኛ ሀይንሪኽ ወደ ሮም መጥቶ ሶስታቸውን ሻረ አዲስ ጳጳስንም ሾመ እርሱም ሶስተኛ ክሌሜንስ የተባለውን።

ባመት ፲፵፱ ዘጠኘኛ ሌዎን ጳጳስ ሆነ። የዚያን ጊዜም አንድ ሰው ተነሣ ጳጳሳትን ያበረታቸው ባለም ሁሉ ላይ እርሱም ሂልድብራንድ። እርሱም በቅድም የርያ ጠባቂ እንደ ሆነ ይላሉ አጎቱም ቄስ ሁኖ ከርሱ እጅግ ተማረ። አንድም ከኤጲስቆጶሳት አለቆች በሮም የነበረ አለው። አንቱ ቅዲስ ሰይታኔ ነህ ብሎት። ባመትም ፲፶፱ ሁለተኛ ኒቆላዎስ ጳጳስ ሆነ በሂልድብራንድ ኃይል ሥርዓትንም አደረገ ጳጳስ ሁሉ በ፯ በሮም በሚኖሩ በኤጲስቆጶሳት አለቆች አንዲመረጽ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን መገናኘት ከመንግሥት

ጋራ።

ብዙ ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት አልወደዱም ሹመት ሁሉ በንጉሥ እንዲሆን። በውነትም ይህ እጅግ ጊዜ ክፉ ሆነ ለቤተ ክርስቲያን ንጉሥ እንደ ፈቃዱ በጎን ቄስ ወይስ በጎን ኤጲስቆጶስ ሲከለክል ክፉንም ሲሾም። የቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶሳት ከተመረጹ በኋላ ለማጽናታቸው ለመቅደሳቸውም በትርንና ቀለበትን ተቀበሉ ከንጉሥ። አሁንም ኤጲስቆጶሳት የሰማዩን መጽራታቸውን ባደረሱ እጅግ ይጠቅሙ ዘንድ በተቻላቸው። ነገር ግን እጅግ ጊዜ ሆነ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የንጉሥን ማገልገል አስበው የክርስቶስን ማገልገል እንዲረሱ። በዚህም ላይ ሌሎች ተነሡ ሹመታቸውን ከንጉሥ እጅ መቀበል ያልወደደ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በውሥጥዋ።

ስለ ምንኵስና።

ምንክስና በዚህ ዘመን ከፍታለችና አያሌ ሰዎች ተነሡ ለበጎ ይመልሱት ዘንድ የሰሩ። እንዴህ ቤኔዲክቱስ ከአኒያኔ በፍራንስ መንግሥት ባመት ፰፩ በኋላም የርሱ ስራ ሳይጠቅም በረኖና ወደ ተጋደሉ ምንክስናውን ለማሻል። አንዲት ታላቅ ገዳም ተሠራች በክሊኚ ያስቄጦች ሕይወት እጅግ ያበረቱባት። ይህችም ገዳም በበጎ ስራዋ የታወቀች ሆነች። ብዙ ገዳሞችም ተሠሩ እንደርስዋ የሆኑ አንድነትም የነበረላቸው እርስ በርሳቸው።

ሶስተኛ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን ማምለክ በዚህ ዘመን።

በታላቅ ካርል ዘመን የወጣ ጥቂት ብርሃን ከርሱ በኋላ ተጨለመ። በዚህ ዘመን ረባኑስ ማውሩስ መጽሐፍን ጻፈ በጎን መንፈስ ያስነሣ ዘንድ በቤተ ክርስቲያን። ነገር ግን ቃሉን አልሰሙም። እንደርሱም ፫ ሲኖዶች ማስተማርን ያዘዙ። በዚህ ይገለጻል ብዙ ቀሳውስት መድገምን እንኳ እንዳላወቁ።

ሶስት ሞናክሶች ነበሩ በዚህ ዘመን ከመጽሕፍ ቅዱስ ክፍልን ያስተረጐሙ በቋንቋቸው። እርሳቸውም ኦትፍሪድ ሆትገርም ዊሊራምም። በጎበርትም የቤተ ክርስቲያን ጸሎት አቀና። ቅላውዲዩስም የቱሪን ኤጲስቆጶስ ከጳጳስ ጋራ ተጋደለ ሥእልን ስለ ማክበር። ‹ክብርና ምስጋና ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን› ይህ ነገር ሥእልን ማክበር ሁሉ ኃጢአትን ሁኖ ቈጠረው። የሮም ጳጳስ መጀመርያ ጶሻሊስት ገዘተው። ዳሩ ሉድዊግ ጻድቅ ከጳጳስ ጸላትነት ጠበቀው።

ደግሞ ረቴርዩስ የቤሮና ኤጲስቆጶስ በዚህ ዘመን የውነት ምስክር ሆነ። ካመት ፱፳፰ ጀምሮ የቀሳውስትንና የሕዝብን ኃጢአት እጅግ ሲገሥጽ ያነን ትምህርትንም ሲሽር ሰው በጾምና በምጽዋት በልዩ ልዩ ሥጋዊ ስራም እንዲጸድቅ የምትል። ስለዚህም ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት አሳደዱት።

ነገር ግን እንዴህ ያለ በጎ ነገር እንጅ አልጠቀመም እንደ አንዳንድ ብልጭልጭ ነበረ እንጅ ከፀሐይ ወደ ተጨለመች ዋሻ የምትወድቅ። ቤተ ክርስቲያንም ተጨለመች የእግዚአብሔር ነገር ከሰው ነገር በታች ብርሃንም ከንቅብ በታች ሁናለችና። የዚያን ጊዜም ጳጳስ አሥራኛ ዮሐንስ ትእዛዝን አደረገ ሰው ሁሉ የሞተውን ሰው ከቶ ቅዱስ ሁኖ እንዳይቈጥረው የሮም ጳጳስ በግልጽ ሳይቀድሰው።

ስለ ኃጢአት መፍታትና ማሠር።

በርሱ ደግሞ የዚህ ዘመን ትምህርት ወትሮ ብዝታ ከእግዚአብሔር ቃል ራቀች። ብዙ ሰዎች ከቀሳውስታቸውና ከኤጲስቆጶሳታቸው ፈርትዋልና ኃጢአት አድርገው ወደ ሮም ሔዱ ጳጳስም ሁላቸውን ፈታ። ስለዚህም አያሌ ኤጲስቆጶሳትና ሜትሮጶሊታኖች ተከራከሩበት።

አራተኛ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን የትምህርትዋ የክርክርዋም

ታሪክ በዚህ ዘመን።

፩ በምሥራቅ።

በምሥራቅና በምዕራብ አብያተ ክርስቲያን መኻከል የነበረ ክርክር። የዚህ ታላቅ ምክንያት ቅናት ነበረ በቆንስታንቲኒያ ጳትርያርክና በሮም ጳጳስ መኻከል። ደግሞ አንዳንድ መለየት። በምሥራቅ ቄስ ሁሉ ምሽትን ለመጋባት ሳይቀደስ ሥልጣን ነበረለት በምዕራብ የለም። በምሥራቅ ጾም በቅዳሜ ተከለከለ በምዕራብ ግን ታዘዘ። ደግሞም በትምህርት አንዳንድ መለየት ነበረ። እንዴህ በትምህርታቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ። የምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከልጅ አንዳይለይ እንዳያነስም ብላ መንፈስ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በዘላልም ከአብ ብቻ አለው ብላለች። ይህነንም እንዴህ ገለጸች። በኒቅያ ያደረጉትን በቆንስታንቲኒያም ያጸኑትን ስምቦሎን የሃይማኖትን ምሳሌ እንዲያው ተቀበሉ። በምዕራብም በቶሌዶና በአኸን የጨመሩበትን ነገር መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከልጅ ይወጣል ብለው በምሥራቅ አልተቀበሉም። በምዕራብ ግን የአርዮስን ትምርት ሊሽሩ ነበሩስ ለዚህ አሉ። የእግዚአብሔር ባሕሪ በሶስት አካላት አንድ ነውና። ልጅና መንፈስ ቅዱስ አብን አይመስሉም ብቻ ከአብ ብቻ አይወጣም ከልጅ መውጣት ሲቀር አብና ልጅ አንድ ናቸውና። አሁንም ለሁለታቸው እውነት ነበረ ፍቅርም ካልቀረባቸው ባልተለዩ። እውነታቸውም በተገለጠላቸው። ባመት ፰፶፰ ኢግናትዮስ የቆንስታንቲኒያ ጳትርያርክ ብርቱ ተግሣጽ አድርጓልና በሰው ኃጢአት ላይ እርሱ ተጻላ ከንግሥት ከቴዎዶራ ጋራ። ለኢግናትዮስም ሌሎች ጸላቶች ነበሩና በቆንስታንቲኒያ በቀሳውስት መኻከል ከርሳቸውም አንድ የተገዘተ። የንጉሥ ሰዎች ከሌሎች ሰላቶች ጋራ አንድነት አደረጉ አንዱን ፎኪዩስ የንጉሥ ጻፊ የነበረውን ሾሙ ጳትርያርክ ይሆን ዘንድ ኢግናትዮስን በሲኖዶስ ሽረውት። ኢግናትዮስ ግን ከኒቆላዎስ ፩ ረዴትን ለመነ። ኒቆላዎስም መልክተኞቹን ወደ ቆንስታንቲኒያ ሰደደ ይህነን ነገር ይመረምሩ ዘንድ። እሌህ ግን ብርን ተቀብለዋልና ለፎቂዮስ ተናገሩ። ኒቆላዎስም ይህነን ነገር ሰምቶ ሲኖዶስን በሮም ሰብሰበ በርስዋም መለክተኞቹን ከፎኪዮስ ጋራ የገዘቱባት ኢግናትዮስንም መለሱ። ይህነንም ጽፈት ወደ ቆንስታንቲኒያ ወደ ንጉሥ ሰደደው። ከዚያ ግን ተላገጹበት። ፎኪዮስም በቆንስታንቲኒያ ሌላውን ሲኖዶስ ሰበሰበ ኒቆላዎስንም የሮምንም ቤተ ክርስቲያን በርስዋ ገዘተ ስለ ስህተታቸው በመንፈስ ቅዱስ ትምህርት ብሎ። ኒቆላዎስ ደግሞ እንዴህ ተቀብለው መጻሕፍትንም አስጻፈ በምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንዴህም መለየታቸው ጸና።

ባመትም ፰፷፯ ሚኸኤል ቄሣር በበሲልዮስ እጅ ሞተ ፎኪዮስም ባሲልዮስን ባላቈረበ ጊዜ ስለ መግደሉ ተሻረ ኢግናትዮስም ወደ ስፍራው ተመለሰ። አሁንም አንድነት በፈለገ ጊዜ ከሮም ጳጳስ ጋራ ወደ ሃድርያን ላከ። ሃድርያንም በሮም ሲኖዶስን ሰበሰበ በርስዋም የቆንስታንቲኒያን ሲኖዶስ በፎኪዮስ የተሰበሰበችን ወገዘ ፎኪዮስንም ገዝቶት ኢግናትዮስን ተቀበለ። አሁን ግን ክርክር ተነሣ ስለ ቡልጋርያ ሕዝብ ሃይማኖትን የተቀበሉ በቄርሎስና በሜቶድያስ ትምህርት። ቆንስታንቲኒያ ይህች ሕዝብ ገንዘቤ ናት ስትል። ሮም ‹የኔ ናት› አለች። ይህች ክርክርም ስትኖር ኢግናትዮስ ሞተ። ፎኪዮስም ተመልሶ ተሾመ። ወዳጅነትም ሲፈልግ ከሮም ጳጳስ ከዮሐንስ ፰ ጋራ ዮሐንስ እሺ አለ ፎኪዮስ መበደሉን ቢያስታውቅ ቢያዝንም ቡልጋርያ ለሮም ቢተው። ለዚህም ፎኪዮስ እምቢ ባለ ጊዜ ዮሐንስ ወገዘው። አሁንም አንድነት የላቸውም ቄሣር ሌዎን ፊሎሶፎስ ፎኪዮስን እስኪሽር ድረስ ባመት ፰፹፯ ባመት ፲፶፬ የቆስታንቲኒያ ጳትርያርክ ሚኻኤል ኬሩላርዮስ ፀብን ደግሞ አስነሣው። የዚያን ጊዜም ስለ ቊርባን እንጅራ ነበረ። በምዕራብ ቤተ ክርስቲያን ካመት ፱፻ ወዴህ ጀመረች ለቍርባን ያልመጸጸውን እንጅራ ትወስድ ዘንድ። ኬሩላርዮስም አሁን በዚህ እጅግ ተቈጥተው የምዕራብ ክርስቲያናት የአይሁድ ወገን ናቸው አለ አጺሞችንም አላቸው፡ አሁንም ታላቅ ክርክር ተነሣ የቆንስታንቲኒያ ቄሣርም ያስታርቃቸው ዘንድ ደከመ ነገር ግን አልሆነለትም።

፪ በምዕራብ።

በዚህ ዘመን በምዕራብ ታላቅ መምህር ረባኑስ ማውሩስ ነበረ። እርሱ በፉልዳ የነበረች የታላቅ ገዳም መምህር ነበረ። እርሱም እጅግ ጻፈ መጽሐፍ ቅዱስን ያበራ ዘንድ። እንዴሁም የሀልበርታድ ኤጲስቆጶስ ሃይኖ። አንድ ሞናክሴም ድሩትምር። አንድም ታላቅ ፊሎስፎስ በኢርላንድ ተነሣ ስሙን ዮሐንስ ስኮቱስ ኤሪጌና የሚሉት። ሌሎችም በውቀታቸው የታወቁ መምህራን በዚህ ዘመን እሌህ አንቸው። የበርኬሊ ኤጲስቆጶስ ኦቶ። ገርበርትም። የሻርትርም መምህር ፉልበርት የከንትርብሪም ሜትሮጶሊታን ላንፍራንክ። ቤርንጋርም። ብሩኖም።

በዚህ ዘመንም ያውጉስቲኑስን መጻሕፍት ሁሉ ተቀበሉ እጅግ ሳይመረምርዋቸው። ስለኢዝህም ትምርህቱን ስለ ዘላለም መምረጽ ጣሉት። አንድም ጎትሻልክ የሚሉት ሞናክሴ ይህነን ትምርት ባስተማረ ጊዜ ተገዘተ በግዞትም ሞተ ፳፩ አመት ከታሠረ በኋላ። ጎትሻልክ ግን ከሞተ በኋላ ሌሎች ተነሡ ይህችን ትምህርት ያስተማሩ እንደ ራትራምኑስሉጹስ።

ሌላ ክርክርም ተነሣ ስለ ቍርባን። ጳሻስዩስ ረድበርቱስ እርሱ ሞነክሴ የነበረ ባመት ፰፴፩ ትምርትን አወጣ እንዴህ ሲል። ቍርባን ሲቀደስ የቍርባን እንጅራ በውነት እንጅራ ሁኖ አይኖርም የንጅራ ባሕሪ በተአምራት ይጠፋል እንጅ ለማየትም ብቻ ለመቅመስም እንጅራ ይኖራል ምእመናንን እንዲያስፈራ። በባሕሪው መለወጥ ግን የክርስቶስ እውነተኛ ገላው ይሆናል ብሎ። ይህነንም መጽሐፍ ለንጉሥ በሰጠ ጊዜ ንጉሥ ራትራምኑስን ጠየቀ ስለ ትምርቱ እውነት። ያም የጳሽስዮስ ትምርት እውነት እንዳይደለ ገለጸ። የክርስቶስም ገላ በቍርባን ለምእመናን ሃይማኖት እንዲከፈል እንጅራ እንጅራ ሲኖር ሳይለወጥም አለ። ዮሐንስ ስኮቱስ ኤሪጌናም ስለዚህ ጻፈ በመጽሐፉም አለ። የቍርባን ቅዳሴ መልክና ምልክት አራቡንም እንዲሆን። ጳጳስ ግን የጳሻስዩስ ረድበርቱስን ትምህርቱ እውነት እንደ ሆነች ተቀበለ ከርስዋም የተለየችውን ገዘተ።

ባመትም ፲፵፱ ቤርንጋር በዚች በጳሻስዩስ ትምርት ላይ ከተራከረ ከመጽሐፍ ቅዱስም ጋራ አንድትጸላ አሳየ። በኋላም ወደ ሮም ሲመጣ የኤጲስቆጶሳት አለቆች በግድ አገዱት የረድበርትን ትምርት ይቀበል የምልም ዘንድ ከፍርሃቱ የተነሣ በለዚያ ትእዛዝ እንዲህ ሲል። ቄስ ቍርባንን ከቀደሰ በኋላ እንጅራ በጣም ይለወጣል የሚቈርብም ሰው ሁሉ የክርስቶስን እውነተኛ ገላ ባፉ ይቀበላል በትርሱም ይነክሰዋል በጎሮሮውም ይውጠዋል እንደ ሌላ መብልም ሁሉ ያደርግበታል። እንዴህ ተጨለመች የክርስቶስ ብርሃን ሲል። የሚያድን እርሱ መንፈስ ነው። ሥጋ ግን አይጠቅምም። ቤርንጋርም የዚያን ጊዜ በፍርሃት ምክንያት በሃይማኖቱ ደክሞ የርሱን የተሻለችውን እውነተኛዪቱን ትምህርት ካደ በጸላቶቹም ተፈታ። ነገር ግን ከሮም ከተሰናበተ በኋላ ኃይሉ ተመለሰች እርሱም በስሕተቱ አዘነ መጽሐፍንም ጻፈ በሮም ትምህርት ላይ እንዴህ ሲል። ሮም የሐዋርያት ዙፋን አይደለችም የሰይጣን እንጅ። ከዚያም በኋላ ግን ፯ ጎርጎርዮስ ጳጳስ ሁለተኛ ጊዜ በታላቅ ፍርሃቱ ካደ። በኋላም አዝኖ ወደ ታናሽ ደሴት ሔደ ከዚያም ታሪኩን ጻፈ በመጽሐፉም ሰውን ሁሉን ለመነ ስለ ክህደቱ ያዝንለት ዘንድ የእግዚአብሔርንም ምህረት ይለምንለት ዘንድ።

\*\*\*

ስለ መናፍቃን።

በዚህ ዘመንም ጳውሊኪያኖች በብዙ ስፍራ ተዘርግተው ወደ ምዕራብ መጡ። ባመት ፱፲ በአኵታኒያ ነበሩ። ሰባት አመትም ከዚያ ወዲያ እንደርሳቸው መናፍቃን በኦርሌአንስ ተገኘ ከርሳቸውም ፲፫ ስለ ኑፋቄያቸው ሞቱ ፡

ሌሎች መናፍቃንም በዚህ ዘመን ባያሌ ስፍራ ተገኙ ሁላቸውም ከኖግስቲኮች ትምህርት የተቀበሉ ይመስላሉ።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

አምስተኛ ክፍል።

ከሰባተኛ ጎርጎርዮስ ጀምሮ

እስከ ስምንተኛ ቦኒፋኪዩስ ድረስ።

ከልደት አመትም ከ፲፸፫ ጀምሮ

እስከ ፲፪፺፬ ድረስ።

በዚህ ዘመንም የነገሡ ነገሥታት እሌህ ናቸው።

፩ በምሥራቅ።

1. ኒኬፎሮስ በታኒያቴስ ፲፸፰።
2. እስክንድር ኮምኔኖስ። ፲፹፩።
3. አሌክስዮስ ኮምኔኖስ ፲፩፲፫።
4. ዮሐንስ ኮምኔኖስ ፲፩፵፫።
5. መጀመርያ ማኑኤል ኮምኔኖስ ፲፩፵፫።
6. ሁለተኛ አሌክሲዮስ ኮምኔኖስ ፲፩፹።
7. አንድርኖኒኮስ ኮምኔኖስ ፲፲፹፩።
8. ይስሓቅ አንጌሎስ ፲፩፹፭።
9. ጎትፍሪድ ከቡልዮንና በልድዊን ወንድሙ የየሩሳሌም ነገሥታት።
10. ሳህለዲን የስላሞች ንጉሥ በምሥር ፲፩፸፩።
11. ጂንጊስኻን የሞንጎሎች ንጉሥ ፲፪ ፪።
12. ባልድዊንና ሀይንሪኽ የላቲኖች ነገሥታት በቆንስታንቲኒያ ፲፪፬።
13. ቴዎደርሶ ለስካሪስ የሩም ንጉሥ በኒቅያ ፲፪ ፯።
14. ሮበርት የለቲኖች ንጉሥ በቆንስታንቲኒያ ፲፪፳፩።
15. ዮሐንስ ዋታጼስ የሩም ንጉሥ ፲፪፳፪።
16. ሁለተኛ በልድዊን የለቲኖች ንጉሥ በቆንስታንቲኒያ ፲፳፳፱።
17. ሁለተኛ ቴዎደሮስ ለስካሪስ የሩም ንጉሥ ፲፪፶፭።
18. ሚኻኤል ጳሌዎሎጎስ የሩም ንጉሥ በቆንስታንቲኒያ ፲፪፷፩።
19. ሁለተኛ አንድሮኒኮስ የሩም ንጉሥ ፲፪፹፫።

፪ በምዕራብ።

1. ሀይንሪኽ ፬ የንምሳ ንጉሥ ከ፲፷፪ ጀምሮ።
2. ሀይንሪክ ፭ የንምሳ ንጉሥ ፲፩፯።
3. ሉድዊግ ፮ የፍራንስ ንጉሥ ፲፩ ፮።
4. ሎታር ፪ የፍራንስ ንጉሥ ፲፩፳፭።
5. ሉድዊግ ፯ የፍራንስ ንጉሥ ፲፩፴፯።
6. ኮንረድ የንምሳ ንጉሥ ፲፩፶፪።
7. ሀንሪ ፩ የንምሳ ንጉሥ ፲፩፶፪።
8. ሀንሪ ፪ የእንልጣር ንጉሥ ፲፩፶፬።
9. ሀይንሪኽ ፯ የንምሳ ንጉሥ ፲፩፹።
10. ሀይንሪኽ ፯ የንምሳ ንጉሥ ፲፩፺፬።
11. ዮሐንስ አለምድር የእንልጣር ንጉሥ ፲፩፺፱።
12. ፍሪድሪኽ ፪ የንምሳ ንጉሥ ፲፪፲፭።
13. ሀንሪ ፫ የእንልጣር ንጉሥ ፲፪፲፯።
14. ሉድዊግ ፰ የፍራንስ ንጉሥ ፲፪፳፫።
15. ሉድዊግ ፱ ቅዱስ የሚሉት የፍራንስ ንጉሥ ፲፪፳፯።
16. ኮንረድ ፬ የንምሳ ንጉሥ ፲፪፶።
17. ኤድዋርድ ፩ የእንልጣር ንጉሥ ፲፪፸፫።
18. ሩዶልፍ ፫ የንምሳ ንጉሥ ፲፪፸፫።
19. ፊልጶስ ፬ የፍራንስ ንጉሥ ፲፪፹፬።
20. አዶልፍ የንምሳ ንጉሥ ፲፪፺፩።

፫ የሮም ጳጳሳት በዚህ ዘመን እሌህ ናቸው።

1. ጎርጎርዮስ ፯ ፲፸፫።
2. ክሌሜንስ ፲፹ ከጎርጎርዮስ ጋራ።
3. ዊክቶር ፫ ፲፹፯።
4. ውርባን ፪ ፲፹፰።
5. ጰሻሊስ ፪ ፲፹፱።
6. ግላስዩስና ጎርጎርዮስ ፰ ፲፩፲፰።
7. ካሊክስቱስ ፲፩፲፱።
8. ክሌስቲኑስና ሆኖርዩስ ፪ ፲፩፳፬።
9. አኖኪንቲዩስ ፪ አናክሌቱስ ፪ ፲፩፴።
10. ኬሌስቲኑስ ፪ ፲፩፵፫።
11. ሉኪዩስ ፪ ፲፩፵፬።
12. ኤውጌኒዩስ ፫ ፲፩፵፭።
13. አናስታስዩስ ፬ ፲፩፶፫።
14. ሀድርያን ፬ ፲፩፶፬።
15. እስክንድር ፫። ዊክቶርም። ጰሻሊስም። ከሊክስቱስም። ፲፩፷።
16. ሉኪዩስ ፫ ፲፩፹፩።
17. ውርባኑስ ፫ ፲፩፹፭።
18. ጎርጎርዮስ ፰ ፲፩፹፮።
19. ክሌሜንስ ፫ ፲፩፺፩።
20. ኬሌስቲኑስ ፫ ፲፩፺፩።
21. አኖኬንቲዩስ ፫ ፲፩፺፰።
22. ሆኖርዩስ ፫ ፲፪፲፯።
23. ጎርጎርዮስ ፱ ፲፪፳፯።
24. ኬሌስቲኑስ ፱ አኖኬንቲዩስ ፬ ፲፪፵፩።
25. እስክንድር ፱ ፲፪፶፬።
26. ውርባኑስ ፱ ፲፪፷፩።
27. ጎርጎርዮስ ፲ ፲፪፸፩።
28. ጎርጎርዮስ ፲ ፲፪፸፩።
29. ኢኖኬንቲዮስ ፭ ሀድርያን ፭። ዮሐንስ ፳፩ ፲፪፸፯።
30. ኒቆላዎስ ፲፪፸፯።
31. ማርቲኑስ ፬ ፲፪፹።
32. ሆኖርዩስ ፬ ፲፪፹፯።
33. ኒቆላዎስ ፬ ፲፪፹፰።
34. ኬለስቲኑስ ፭ ፲፪፺፬።
35. ቦኒፋኪዩስ ፰ ፲፪፺፬።

የመጀመርያ ምዕራፍ

ስለ ቤተ ክርስቲያን መዝረጋት።

፩ በእስያ።

በዚህ ዘመን ታላቅ ሕዝብ ተነሣች በመኻከለኛ እስያ በዓለም ሁሉ የምትዘረጋ። የጪንም የህንድም የፋርስም መንግሥቶችን ገልብጠው ወደ ኤውሮጳ መጡ የኤውሮጳንም አሕዛብ ሊያዝገዙ ቀረቡ ዳሩ እግዚአብሔር ከለከላቸው። ይህች ሕዝብም የሞንጎሎት ሕዝብ ትባላለች። በመኻከላቸው የኔስቶርዮስ ወገን ወንጌልን አስተማሩ ከርሳቸውም ብዙ ሃይማኖትን ተቀበሉ ነገር ግን ሃይማኖት ኃይለኛ አልነበረምና የእስላም ትምርት አሸነፈቸው።

፪ በኤውሮጳ።

በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ከጶሎኒያ ወደ ጶመራኒያ ገባች ኦቶም የበምበርግ ኤጲስቆጶስ ነፍሱን ሰጠች ያችን ሕዝብ ሁሉ ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት ይወስድ ዘንድ። እጅግ ሰዎችንም አተእምቀ ብላቲኖችንም ወደርሱ ሰብስቦ አስተማራቸው። በእግዚአብሔርም በረከት ሆነለት በጥቂት ወራት በጶመራኒያ ሁሉ የወንጌልንዝ እር ይዘራ ዘንድ።

አንድ ቄስም ነበረ በዚህ ዘመን ካለማወቁ ከኃጢአቱም ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ከኢዝያም ጀምሮ የተቀበለውን ብርሃን ወደ አሕዛብ ወሰደ በርሳቸው መኻከል ያበራ ዘንድ። ስምም ዊጽሊን ነው። በኋላም ወንጌልን በኦልደንቡርግ ሰበከ እዮልደንቡርግም ኤጲስቆጶስ ሆነ። ኬሌስቲኑስ ፫ የሞናኵስትን ጉባኤዮች አደረገ የክርስቶስ ወታደር የተባሉ። እርሳቸውም በጋሻ ጾር ሃይማኖትን በሊፍላንድ አገር ሊዘርጉ ነበሩ። እርሳቸውም የጵሩስያን ሕዝብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለማግባት አገድዋቸው።

ሁለተኛ ምዕራፍ

የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት።

የጳጳሳት ታሪክ።

በዚህ ዘመን መጀመርያ አንድ ጳጳስ ጀመረ በቀደሙት ጳጳሳት ሁሉ የበረታ ሌላ ነገርንም ያልወደደ የሮም ጳጳስ የእግዚአብሔር እንደኔ በምድር ይሆን ዘንድ እንጅ። እርሱም ጳጳስ ሳይሆን ሂልድብራንድ ተባለ ከተሾመ በኋላ ግን ሱን ሰባተኛ ጎርጎርዮስ አለው።

ጎርጎርዮስ ፯ እንዴህ አለ። የቤተ ክርስቲያን ሥልጣን ብቻ ከእግዚአብሔር የተሰራች ናት። ሌላ ሥልጣን ሁሉ ከሰው ከሰው ትዕቢት ተነሣች ሰው ሁሉ ተከልክለዋልና። እርሱም በምድር ያለች የቤተ ክርስቲያን አለቃ ሁኖ መስሎት ሥልጣን ሁሉ በጄ አንት ለኔም ተሰጠች አለ። እርሱም ፈቀደ የመንግሥት ሹማምት ሁሉ አንዳችን እንዳያስቡ አንዳችንም እንዳያደርጉ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ያለ ፈቃዴ ሥልጣናቸውንም ገንዘባቸውንም ሁሉን ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዲሰጡ እርሱ በፈንታው ለተሾመ። ለዚህም የማይታዘዝ የቅዱስ ጴጥሮስ መቅሠፍት ገባበት በጳጳስ እጅ እርሱ መንግሥተ ሰማያትን የሚዘጋበት። ትእዛዝንም አደረገ ቄስና ኤጲስቆጶስ ሁሉ ሹመቱን በብር ያገኘ ሹመቱ እንዲሻር ምሽትንም ያገባ እንዲሰዳት ወይስ ከቅዳሴው እንዲፈታ። ባመትም ፲፸፭ በሲኖዶስ መንግሥትን ሹማምት ሁሉ ከለከለ የቤተ ክርስቲያንን አገልጋዮች ይሾሙ ዘንድ። ነገር ግን አራተኛ ሆይንሪኽ ለጳጳስ መታዘዝ አልወደደም እርሱም ግፈኛ ንጉሥ ነበረ ስለ ግፍም ሰዎቹ አልወደዱትም። ሃይንሪኽ በፊት የጳጳስ ወዳጅ ነበረ ጳጳስ እስኪከለክለው ድረስ። የዚያን ጊዜ ጳጳስ ሀይንሪኽን መግዘት ፈለገ ዳሩ ሀይንሪኽ ጳጳስን ሻረ ብርቱንም መልእክት ለጳጳስ ጻፈ። ጳጳስ ግን አሁን ሀይሪንኽን ወገዘ ሕዝቡንም ከመታዘዝ ፈታ። ሰዎችም ጎርጎርዮስን በገሠጹ ጊዜ ሲሉ። ንጉሥን መግዘት መንግሥቱንም መሻር አስይገባም ጎርጎርዮስ እንዴህ አላቸው። ክርስቶስ ኃይል ከሰጠነ በክፎች መናፍስት ላይ እንዴት ይመስላችኋል ሥልጣን እንዳልሰጠነ በሰይጣን ባሮች በነገሥታት ላይ። ሀይንሪኽ ግን ከሕዝቡም ጋራ ተጸልትዋልና ጳጳስ ሁሉን ተቻለው። አሁንም ሀይንሪክ ፍትሐትን ፈለገ ከጳጳስ ስለዚህም ፲፸፮ በክረምት ብርድም እጅግ በሰና ጊዜ ወደ ሮም ሔደ። ከዚያም ጳጳስ ፫ ቀንና ፫ ሌሊት ንጉሥን በሜዳ ለብቻው በብርድ አስቀመጠው አረቁቱ ሆኖ በኋላም ወደርሱ አስመጣው። ሀይንሪኽም ተስፋ ባስደረገለት ጊዜ ከጳጳስ ጋራ ለቤተ ክርስቲያን ክብር ብቻ ይስራ ዘንድ ፈታው። መንግሥቱንም መለሰለት። አሁን ግን በኢጣልያና በንምሳ የነበሩ አሕዛቡ ንጉሣቸውን ተቈጡ እንዴህ ስለ ተዋረደ ለጳጳስ አዲስ ንጉሥንም መረጹ ጳጳስም አሰተኛ ሆነ ላዲስ ንጉሥም የመንግሥትን አክሊል ሰደደ። ሀይንሪኽም በኋላ ከርሱ ጋራ በተዋጋ ጊዜ ገደለው በሲኖዶስም በኢጣልያ የጳጳስን ሹመት ሻረ ሌላውንም ጳጳስን አደረገ። በኋላም ሀይንሪኽ ወደ ሮም መጣ ከሠራዊቱ ጋራ ጳጳስንም ከበበው ወደ አምበው የሸሸ አንድ ታላቅ ወዳጁ ወደ ሌላ አገር ወደ ሳለርኖ እስኪወስደው ድረስ። ከዚያም ሞተ ባመት ፲፹፭።

የጳጳሳት ክብርና ኃይል እጅግ በዛች ጳጳስ ውርባኑስ የምዕራብን ክርስቲያናት ሁሉን ወደ የሩሳሌም ይሰድ ዘንድ በጀመረ ጊዜ የጌታን መቃብር ከስላሞች እጅ ይወስድ ዘንድ። አንድ ባሕትዊ ጴጥሮስ ካሜንስ መጥትዋልና ጳጳስን ተናገረ እስላሞች የሩሳሌምን እንደ ወሰዱ ቅዱስ ስፍራውንም እንደ አረኰሱ እጅግም ብርቱ መከራ እንደ አደረጉ በክርስቲያን ላይ ብሎ። የዚያን ጊዜም ውርባኑስ ያነን ባሕታዊን ሰደደ ወደ ፍርንጆች አገር ሁሉ ሰውን ሁሉን የተቀደሰውን ጾር ያደርግ ዘንድ ሊፈልግ። ባመትም ፲፺፭ ጳጳስ ታላቅ ጉባኤን ሰበሰበ በጲያጨንጻ በክለርሞንትም። ወደዚህ ጾር የሚገባ ሰው ሁሉ ኃጢአቱ ቀረለት ቅዱስ ወታደርም ተባለ። በመስቀልም ተመለከተ የመስቀልም ወታደር ሆነ። ይህ ነገርም ወደዚያ ዘመን ሰው ሁሉ ወደ ልባቸው ገብትዋል ጳጳስንም እጅግ አከበሩበት።

የዚያን ጊዜም ጳጳስ ተጻላ ከፊሊጶስ ከፍራንስ ንጉሥ ጋራ ምሽቱን አውጥቶ ያንድ መኰንን ምሽት ስላሳታት ምሽቱን አድርግዋት። አያሌ ኤጲስቆጶሳትም ኃጢአቱን በጎ አደረጉት አንድ ኢቦ የሚሉት ግን በኃጢአቱ ገሠጸው ስለ ተግሣጹም ንጉሥ ወደ ግዞት ጨመረው። ጳጳስም ንጉሥን ገዘተ።

ጰሻሊስም ፪ ከ፬ ሀይንሪኽ ጋራ ተጋደለ። የሀርይንሪኽ ልጅም ሀይንሪኽ ፭ እርሱ በጳጳስ ሥልታን ባባቱ ላይ የተነሣ ጳጳስን እሺ ብለው መንግሥቱ እስኪጸና ድረስ በኋላም ጳጳስን ካለቆቹ ጋራ አሠረ ፈቃዱን ለማድረግ ተስፋ እስኪያስደርጉ ድረስ። ጳጳስ ግን ከተፈታ በኋላ ተስፋውን አፈረሰ።

ባመትም ፲፩፳፪ ከሊክስቱስ ፪ ከንጉሥ ጋራ ተስማማ ኤጲስቆጶሳትንና የገዳሞችን መምህራን በሥርዓት የተመረጹ እንዲሆኑ ማጽናታቸውን ከንጉሥ እንዲቀበሉ ንጉሥ ይሾማቸው ዘንድ ለሹመታቸውም ምልክት በትርን ይቀበሉ ዘንድ። በዚህ ሰው ሁሉ ደስ አለው።

ባመትም ፲፩፴ ሆኖርዩስ ፪ በሞተ ጊዜ ኢኖኬንቲዩስ ፪ ተመረጸ። አንድ ከኤጲስቆጶሳት አለቆች ግን በብሩ የጳጳስን ሹመት ገዛ ስሙንም አናክሌቱስ ብሎ አወጣ። ኢኖኬንቲዩስም ወደ ፍራንስ ሸሽቶ ካያሌ ደህና ሰዎች ጋራ ተገናኘ በርሳቸውም ቃል አሸነፈ። ወደ ሮምም ተመለሰ።

የዚያን ጊዜም በሮም አንድ ሰው አርኖልድ ከብረሽያ የሚሉት በጳጳሳት ላይ ተነሣ ሲል። ለቀሳውስት ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች አይገባም ያለም ከብትና ሹመት መግዛትም እንዲሆንላቸው። ለቄስ የሚገባው ለቄስ ይሁን ለሹምም የሚገባ ለሹም ይሁን። ኢኖኬንቲዩስም አርኖልድን ገዘተ። ነገር ግን የሮም ሕዝብ እጅግ ወደዱት ሁከትንም አደረጉ በጳጳስ ላይ ይህም ኖረ እስከ ፲፪፶፪ ድረስ።

በሀርድርያን ፬ም ዘመን ታላቅ መጋደል ጀመረ በጳጳሳትና በነገሥታት መኻከል። ጳጳስ ፍሪዮሪኽን ፩ ንጉሡን መንግሥቱን ከጳጳስ እንደ ተቀበለ አለው። ከዚያም ዘመን ጀምሮ ፍሪድሪኽ ጳጳሳትን ማውረድ ፈቀደ። ስለዚህም የደፈሩትን የጳጳሳትን መልክተኞች አልተቀበለም። ጽፈትንም ሰደደ ወደ መንግሥቱ ሁሉ የመንግሥቱን አክሊል ከጳጳስ ቸርነት እንዳልተቀበለ ከእጊዛብሔር እንጅ በመኳንንቱ መመረጽ ብሎ። ንጉሥም ጳጳስን አስፈራ በሠራዊቱ ታረቀም። ጳጳስም በኋላ በጽፈቱ ንጉሥን በገሠጸ ጊዜ በሚገባው መጠን እንዲያከብረው ሲል። ፍሪድሪኽ ብርቱ ተግሣጽ መለሰለት ክብርን ስለ መመኘቱስ ስለ ድፍረቱም በንጉሥ ላይ።

ሀድርያንም በሞተ ጊዜ የመራጮች አለቆች በ፪ ወገን ተከፈሉ። አንዲት ወገን እስክንድርን ፫ መረጹ ፩ ወገንም ዊክቶርን። ንጉሥ ግን ሁለታቸውን አልተቀበለም ሲኖዶስንም በጳዊያ ሰበሰበ አዲስ መምረጽ ያደርጉበት ዘንድ። እስክድርም በዚህ ተቍጥቶ ዊክቶር እሺ ሲል እርሱ ተሾመ በሲኖዶስ መምረጽ። እስክንድር ግን ሁላቸውን ገዘታቸው።

ይህ ክርክርም በፍሪድሪኽ ፩ በሀይንሪኽ ፯ በልጁ አልተጨረሰም። ባመትም ፲፩፺፰ የፍሪድሪኽ ፩ ምሽት ቆንስታንትያ ልጅዋን ፍሪድሪኽ ፪ ዕድሜው ፯ አመት ሲሆን ለጳጳስ አደራ ሰተቸው ይጠብቀው ዘንድ። የዚያን ጊዜም ጳጳስ ተጻላ ታላቆች ጋራ ንጉሥን ስለ መምረጽ። ታላቅ ኦቶንም የተመረጸውን ንጉሥ ገዘተ ባመት ፲፪ ፱ የዚያን ጊዜም ፍሪድሪኽን ፪ አነገሠ። ፍሪድሪኽ ፪ም ኢኖኬንቲዩስ ባለ ጊዜ ሰለትነት አላደረገም በኋላ ግን ልቡን ገለጸ። ለሆኖርዩስ ፫ም ተስፋ አስደረገ ከሠራዊቱ ጋራ ወደ የሩሳሌም ይሔድ ዘንድ ያም ሳይሆን ጳጳስ ሞተ። ጎርጎርዮስ ፱ ግን ለስለቱ አሳሰበው። ፍሪድሪኽም ተነሣ ይፈጽመው ዘንድ። ነገር ግን ባመት ፲፪፳፰ ሠራዊቱ ሁሉ በሲቂልያ በተሰበሰቡ ጊዜ በታላቅ ሕማም በወታደሮቹ በተጀመረ ተከለከልሁ አለ ሠራዊቱንም ፈታ እርሱም ተመለሰ። ጳጳስም አሁን ገዘተው በኋላም ፍሪድሪኽ ሔድ ወደ የሩሳሌም ከዚያም አሸንፎ የየሩሳሌምን መንግሥት አክሊል ባለቤቱ በርሱ ላይ አስቀመጠ። ይህነንም ወደ ኤውሮጳ አወራ እንዴህ ሲል። የእግዚአብሔር ክንድ አደረገች። ወደ ኤውሮጳም ከተመለሰ በኋላ ተፈታ። ከጳጳስ ጋራም ታረቀ። በኋላ ደግሞ ተጻሉ ሳይታረቁም ጳጳስ ሞተ ባመት ፲፪፵፩ ኢኖኬንቲዩስ ፬ም ደግሞ በስሉ ንጉሥን አስጨነቀ እስከ ሞቱ ድረስ ባመት ፲፪፶።

ኢኖኬንቲዩስም ካንድ ኤጲስቆጶስ ሮበርት ከሚሉት ጋራ ተጻላ። ሮበርትም የጳጳስን ኃጢአት ገለጸለት እጅግም ገሠጸው። ጳጳስም ጸላትነትን ያደርግ ዘንድ ፈለገ በሮበርት ላይ ነገር ግን አልሆንለትም።

ስለ ምንክስና።

በዚህ ዘመን ሞናኵስት በዙ ልዩ ልዩም አዲስ ወገን ሆኑ ከሞናኵስት። ብዙ ሞናኵስትም ባገር ሁሉ ዞሩ ንስሓ ይሰብኩ ዘንድ። ከሰምዋቸውም ሰዎች ብዙ ንስሓ አላደረጉም ሞናኵስትም ሆኑ እንጅ። ብዙ ሰዎችም ከድኅነታቸው የተነሣ ሞናኵስት ሆኑ እንጅራ ያገኙ ዘንድ ብለው።

ባለፈ ዘመንም የክሊኚ ሥርዓት ተሰራች ከርሱም አሁን እጅግ ብልሃትና ዕውቀት ወጣ። በዚህ ዘመንም የኪስቴርቲዩም ሥርዓት ተሰራች ከርስዋም አንድ ሞነክሴ ተነሣ በኃይሉ በሕይወቱም ቅዱስና ለዚያ ዘመን እጅግ በጎ ያደረገ። እርሱም በርንሀርድ ከክሌርዎ።

ሌላ ሥርዓትም የካርቱዝ ሥርዓት ተባለች ብርቶች አስቈጦች የነበሩባት። ሌላ ሥርዓትም የካርሜል ተራራ ሥርዓት።

አንድ ሰውም ልጁ ከብርቱ ሕማም በዳነ ጊዜ የምንኵስና ሥርዓትን አደረገ ስለ ድውያን። ሌላ ሰውም ሥርዓትን አደረገ ከስላሞች የተማረኩትን መንገደኞች በብር ይፈቱ ዘንድ። ይህችም ሥርዓት የቅድስት ሥላሴ ሥርዓት ተባለች።

እጅግ ልዩ ልዩ ሥርዓቶችም ተነሡ ለሞናኵስት ጳጳስ እስኪከለክል ድረስ አዲስ ሥርዓትን ከማድረግ። የዚያን ግን ፪ ልዩ ሥርዓቶች ተነሡ በድኅነት ኑረው ወዳገር ሁሉ የሚዞር ንስሓ ይሰብኩ ዘንድ። አንድ የዶሚኒኩስ አንድም የፍራንሲስኩስ ወገን ነበሩ። የደሚኒኩስ ወገንም የሰባኮች ወገን ተባሉ። ሁለታቸም ነዳያን ሁነው በምጽዋት ብቻ ኖሩ።

ሶስተኛ ምዕራፍ።

የማምለክ ታሪክ በዚህ ዘመን።

በዚህ ዘመን የነፍስ መሻት ወደ እግዚአብሔር እጅግ ተገለጸ ነገር ግን የወንጌል ብርሃን አለቀ። ስንት አእላፍ ወጡ ወደ የሩሳሌም የነፍሳቸውን ዕረፍት ከዚያ ያገኙ ዘንድ። ስንት ሰዎችም ወደ ምንኵስና ገቡ ካለም ይሸሹ ዘንድ ብለው ዓለም በውሥጣቸው በልባቸው ሲኖር። ስንት ሰዎችም ገንዘባቸውን ሰጡ ለቤተ ክርስቲያን ለገዳሞችም ለድኆችም መንግሥተ ሰማያትን ይገዙበት ዘንድ ብለው።

ካመት ፲፪፻ ወዲህ ታላቆች ማስተማርዮች ኡኒዌርሲታቶች የሚልዋቸው ተሠሩ። ትምርትም በዛባቸው። አያሌም ደህና መምህራን በሕዝብ ቋንቋ መስበክን ጀመሩ። ከርሳቸውም ቶማስ አኵናስ በርቶልድም ከአውግስቡርግ ጕበርቱስም አላኑስም። ዋልዴንሶችም የተባሉ ወገን ለሕዝብ መጽሐፍ ቅዱስን በቋንቋቸው ሰጡ። ሕዝብም በደስታው ተቀበሉት። ብዙ ሰዎችም ተባበሩ መጽሐፍ ቅዱስን ለመማር ቀሳውስታቸውም ከሰስዋቸው ቅዱስን ለመማር ቀሳውስታችወም በከሰስዋቸው ጊዜ ኢኖኬንቲዩስ ከሳሾችን አልሰማም። ወደለዚያም ሰዎች ጻፈ በቸር ነገር በእግዚአብሔር ቃል እንዲመረምሩ እምልካም እንደ ሆነ ነገር ግን እንዳይገባ ያለ ሥርዓት ያለ ቄስም ለብቻቸው መሰብሰብ። እርሳቸው ግን መሰብሰባቸውን አልተውም ቀሳውስት የእግዚአብሔርን እንገር አያውቁም ነበሩና። ስለዚህም ጳጳስ የኪስቴርቲዩም መናኵስት ይመረምርዋቸው ዘንድ አዘዛቸው በርሳቸውም ፍርድ መናፈቃን ሁነው ተገኙ ስለዚህም ግን አደረጉባቸው።

እንዴሁም በዚህ ዘመን ብዙ እብደትን ከምናኵስት ስንፍናቸውን ሁሉ ማድረግ በተውዋቸው ጊዜ እሌህን ሰዎች የክርስቶስን ትእዛዝ ጠብቀ የእግዚአብሔርን ቃል የተማሩ ከለከሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይሆንላቸው በቋንቋቸው የወንጌል ክፍል ብቻ እንጅ በላቲና ቋንቋ።

በዚህ ዘመንም ልማድ ሆነ ቍርባንን በክፍል ብቻ ያቈርቡ ዘንድ። ይህም ልማድ ያንድ መልክ ቍርባን ተባለ። ቀሳውስት ብቻ እንጅራውንና ፃጅን ተቀበሉ ለሕዝብ ግን እንጅራ ብቻ ሰጡ በንጅራ በክርስቶስ ገላ የክርስቶስ ደም ከሥጋው ጋራ ባንድ ይኖራል ብለዋልና።

የንስሓ ሥርዓትም በዚህ ዘመን ገና በሁሉ አልከፋም። አያሌ መምህራን ነበሩ ያስተማሩ ንስሓ ለማየት በሥጋም ብቻ እንዳይሆን በልብ እንጅ ለእግዚአብሔር ብለው። ነገር ግን ይህ አልጠቀመም የምትሠለጥን ትምርት በዚያ ዘመን ያች ኑራለችና እንዴህ ሲሉ። የክርስቶስ ምግባር ብቻ አያድንም ሰው ምግባሩን ለክርስቶስ ምግባር ባይጨምር።

አራተኛ ምዕራፍ።

የትምህርትና የክርክር ታሪክ።

፩ በምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን።

በምሥራቅ ትምህርት ሁለግዜ በዝታ አለቀች። በለዚህ ፪ በምሥራቅና በምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት መኻከል በዚህ ዘመን ክርክር አደረጉ ምናልባት መገጠም እንዲሆን ብለው። ከምሥራቅም መምህራን ፲፪ ሰዎች አደረጉ ከርሳቸውም ፩ ኒኬታስ ነበረ። ከምዕራብም ፩ ነበረ እርሱም አንሴልም የከንትርብሪ ሜትሮጶሊታን። ሚካኤል ጳሌዎሎጎስም አንድነትን ፈለገ ከምዕራብ ቤተ ክርስቲያን ጋራ። ነገር ግን ጳጳሳት የምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን እንደ ርሳቸው ትሆን ዘንድ ፈልገዋልና አልሆነላቸውም ፡

፪ በምዕራብ ቤተ ክርስቲያን።

በዚህ ዘመን በምዕራብ አንዳንድ ታላቅ መምህራን ተነሣ ከርሳቸውም አያሌ ነበሩ ሁሉን የመረመሩ በኦርቶዶክሳዊት ትምርትም ያልኖሩ። ሌሎች ግን መመርመራቸውን ሁሉን ኦርቶዶክሳዊት ትምርትን ለማጽናት አደረጉ የአውጉስቲኑስን ቃል አስበው ሲል። ፊዴስ ጵሬኬዲት ኢንተለክቱም። ማለቱ ሃይማኖት ዕውቀትን ትቀድማለች። አንድም መርማሪ ሮስኬሊኑስ ነበረ። የርሱም ሰላት አንሴልም የከንትርብሪ ሜትሮጶሊታን። አንሴልምም እጅግ የተማረ መምህር ነበረ አለም። የእግዚአብሔርን ነገር መመርመር አይጠቅምም ሰው በእግዚአብሔር ባይሐይው መኖርያው ሕይወቱም ደህንነቱም በእግዚአብሔር ባይሻ ባያገኝም።

ከርሱም በኋላ በርንሀርድ ከክሌርቦ ተነሣ እርሱም አለ። የእግዚአብሔር ነገር ባእምሮ መመጕት በመናገርም ብዛት አይታወቅም በሕየት ቅድስና እንጅ። የርሱም ጸሎት ወትሮ የሚጸሊ ይህ ነበረ እንዴህ ሲል። አቤቱ ዕውቀትህን አስተምረኝ አንተንና እኔን አውቅ ዘንድ። እንዴሁም አለ። ክርስቶስን በማንበብ ብቻ አቲዘውም በመከተል እንጅ።

ሌላ መምህርም አቤላርድ ነበረ። እርሱም እጅግ ሲመረምር ሞናክሶችንና ቀሳውስትንም ስላለማወቃቸው ሲገሥጽ ባለቤቱ ከሮቶዶክሳዊት ትምርት ራቀ።

ሌሎች መምህራንም ሮበርት ጲሌን ሁጎም ከቅዲስ ዊክቶር። ጊልበርትም። ጴጥሮስ ሎምባርዴስም እርሱም የቃላት መምህር የተባለ። የርሱም ደቀ መዝሙር ጴጥሮስ ከጶይቴ ሆነ።

ሌሎች መምህራንም ጴጥሮስ ከጌሮኽ ዋልተርም ከማውሪታኒያ ነበሩ ፡

ከርሳቸውም የሚበልጡ ፍራንሲስ ከሃሌስ ቦና በንቱራም ታላቅ አልበርትም ቶማስ አኵናስም ነበሩ።

እሌህ መምህራን ከእግዚአብሔር ፍርሃት ወጥተው አልመረመሩም። ቶማስ አኵናስም ባንዳች ሲመረምር ዕውቀቱንም ሳያገኝ በጕልበቱ ተንብርክኮ እግዚአብሔርን ለመነ እንዲያስተምረው። እግዚአብሔርም ተለመነ የመንፈሱም ብርሃን ሰጣቸው። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ነገር ከሰው ነገር በቤተ ክርስቲያን ትምህርት አለዩምና እጅግ ጨለማ ቀረባቸው።

አንድ መምህርም ቤከን የሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ ቋንቈች ዕብራይስጥና ዮናኒ ተማረ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ይደርስ ዘንድ ብሎ።

የመናፍቃን ታሪክ።

አያሌ መናፍቃን ነበሩ የግኖስቲኮች ዘመዶች ኤውኺቶችና ቦጎሚሎች የተባሉ።

ብዙ ልዩ ልዩ ወገንም ነበሩ በዚህ ዘመን ከታሮች ማለት ንጹሓን የተባሉ ፡ ንጽሕት ትምርት ከሰው ትምርት ጋራ ያልተደበለቀች በመኻከላችን ትገኛለች ወይስ ጉባእያችን በክፎች ሰዎች አልረኰሰችም ሲሉ። ነገር ግን የከታሮች ስም ደግሞ ስድብ ሁኖ ተቈጠረ ለብዙ ደህና ክርስቲያናት ባካሔደችው በትምርታቸው ከቀሩ ሰዎች የተሻለ አወጡት። ከርሳቸው ግን ብዙ የግኖስቲኮች ወገን ነበሩ።

አንድ ሰውም ነበረ አልመሪኽ የሚሉት እንዴህ ብሎ ያስተማረ። የነገር ሁሉ መሆን አምላክ ነው መልኩም ፍጥረት ነው።

ሌሎች መላያያትም ተነሡ የቤተ ክርስቲያንን ማቅናት የፈለጉ። እንዴህ አርኖልድ ከብሬሽያ። እርሱም የአቤላርድ ደቀ መዝሙር ነበረ የቀሳውስትንም ጥፋትና ኃጢአት ገለሰ እጅግም ገሠጻቸው። ትምህርቱም በሮም ከተወገዘች በኋላ ብዙ ሰዎች ተቀበልዋት በኋላም በግድ ወሰዱት በሳትም አንድደው ገደሉት። እንዴህም ሆነ ለጴጥሮስ ከብሩይስ ከወገኑ ጋራ። አያሌም መለያየት ነበሩ የሐዋርያት መለያያት የተባሉ የሐዋርያትን አካሔድና ድኅነትን ሊከተሉ ብለዋልና። እንዴህ አንድ ሰው ስጋሬሊ የሚሉት መለየት አደረገ ጉባኤውንም ያጶስቶሊኮች ወንድሞች አላቸው። ከጳጳስ ግን ሥልጣን አልነበረለትምና ባመት ፲፫፻ በሳት ሞተ።

እሌህ መለያያትም ህጉሉ አለፉ በሰው ቃል ላይ የርሳቸውን ቃል ብቻ አድርገዋልና። ነገር ግን አንዲት ወገን ተነሣች ያላለፈች በእግዚአብሔር ቃል ተመሠርታለችና። እርሳቸውም በልደንሶች የተባሉ መምህራቸው አንድ ሰው ነበረ ጴጥሮስ በልዴስ የሚሉት ስለዚህም በልደንሶች ይባላሉ። እርሱም ጻድቅ ነጋዴ ነበረ። አንድ ጊዜም የእግዚአብሔርን ቃል በላቲና ቋንቋ በደገሙት ጊዜ ሲሰማ እርሱ አላስተዋለውምና አዘነ አያሌ ክፍልን ከእግዚአብሔር ቃል ከቅዱሳን ሰዎችም ቃል በአዋቂ መምህር አስተረጐመ። ይህነንም ሲያነብ በጥቂት አደገ በውቀቱ። ዳሩ ገና በግልጽ ይነሣ ዘንድ አላለም። ነገር ግን አንድ ጊዜ ከወዳጆቹ ጋራ ሲቀመጥ አንድ ሰውም በመኻከላቸው ሲሞቱ ይህ ሞት የእግዚአብሔርቅ መጽራት ሁኖለት ወደ ልቡ ገባ መንፈሳዊ ጉባኤንም ያደርግ ዘንድ አሰበ ሐዋርያትን የተከተሉ በደኅነት የክርስቶስንም ፈቃድ በማድረግ። በልዴስም ገንዘቡን ለነዳያን ሰጠ አስተማራቸውም ከእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔርንም መንግሥት ለመዘርጋት ይሰሩ ዘንድ መከራቸው። የልዮን ሜትሮጶሊታን ግን በልዴስን ከለከለ መጽሐፍ ቅዱስን ከማስተማር። በልዴስ ግን ሳይታዘዝ ለጳጳስ ለእስክንድር ፫ ጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስንም ትርጕም ሰደደለት ጉባኤውንም እንዲያጸና ለመነው። ዳሩ ጳጳስ ለመናውን ነሣው የፍራንሲስኩስንም ሞነክሶች አዘዘ የሌህን ሰዎች ትምርት ይመረምሩ ዘንድ። እልያ ግን ናቅዋቸው ጳጳስንም እሺ አሰኙት ለዚች ጉባኤ ለመስሐፍም ትርጕም ማጽናትን ይነሣባቸው ዘንድ። ከዚያ ዘመንም ጀምሮ መገደል ሆነ በበልዴስና ቤተ ክርስቲያንም በተባለች መኻከል። ጳጳስም ሉኪዩስ ፫ ገዘታቸው ስሕተትን ሳያገኝባቸው።

በልደንሶችም በትምህርታቸው መጽሐፍ ቅዱስን ተከተሉ። የመጽሐፍ ቅዱስም ትርጓሜ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አሉ። የሃይማኖትም ዕውቀት በሌላ አይገኝም በእግዚአብሔር ቃል እንጅ። ስለዚህም የቅዱሳንንም ማህበር ከለከሉ። በመጀመርያውም መሐላውን እንኳ ጾርንም ከለከሉ ክርስቶስ ስላለ። ነገራችሁ አዎን አዎን ይሁን አይደለምም አይደለም። ከርሱ የሚያልፍ ከክፉ ሰው ጸላቶቻችሁንም ውደዱ። የበልደንሶችም ጸላቶች እንኳ እንዴህ አሉ። በልደንሶች በማድረጋቸው ሁሉ ደህና እንዲህኑ መጽሐፍ ቅዱስንም ፈጽመው እንዲያውቁ። በዚህም በሰላቶቻቸው ምስክር እንኳ እርሳቸው የክርስቶስ ወገን እንደ ሆኑ ተገለጹ ጸላቶቻቸው ግን ያለም ወገን የክርስቶስን ወገን ሁለግዜ የሚጸሉ።

ጳጳስም ባየ ጊዜ መናፍቃን የተባለች ወገን እሺ እንዳትል የመስቀልን ጾር የሚሉት አደረገባቸው በሁላቸው ላይ። የዚያን ጊዜም ብዙ ሽሕ ከበጎችና ከክፎች ሞቱ በቤተ ክርስቲያን ሰይፍ እውነትን ስለ ፈለጉ እውንትም በቤተ ክርስቲያን ስላላገኙ። ባመትም ፲፪፴፫ ጎርጎርዮስ ፱ ለደሚኒኩስ ወገን ሞናክሶች ተግባር ይህነን አደረገላቸው ሰውን ሁሉን ይመረምሩ ዘንድ ማንንም ሲያገኙ መናፍቅ የሚሆን ለፍርድ ይሰጡት ዘንድ። እንዴህም ሰይጣን ኃይሉን አደረገ የእግዚአብሔርን ብርሃን ይከለክል ዘንድ ክርስቲያንም የተባሉ በጨለማ ይኖሩ ዘንድ።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

ስድስተኛ ክፍል።

ከቦኒፋኪዩስ ፰ ጀምሮ እስከ ቤተ ክርስቲያን

እስከ መታደስዋ መጀመርያ ድረስ

ካመት ፲፪፺፬ ጀምሮ እስከ ፲፭፲፯ ድረስ።

በዚህ ዘመን የነገሡ የነገሥታት እሌህ ናቸው።

፩ በምሥራቅ።

1. አንድሮኒኮስ ፫ ፲፫፳፰።
2. ዮሐንስ ጰሌዎሎጎስ ፯ ፲፫፵፩።
3. ታመርላን የሞንጎሎች ንጉሥ ፲፫፷፱።
4. አሙረት የስላሞች ንጉሥ ፲፫፸፬።
5. አንድሮኒኮስ ፬ ፲፫፺።
6. ባያጼት የስላሞች ንጉሥ ፲፬፹፱።
7. ዮሐንስ ጰሌዎሎጎስ ፯ ፲፬፳፬።
8. ቆንስታንቲኖስ ፲፩ ፲፬፵፰።

፪ የምዕራብ ነገሥታት እሌህ ናቸው።

1. ኤድዋርድ ፪ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፫፯።
2. ሀይንሪኽ ፯ የንምሳ ንጉሥ ፲፫፲፩።
3. ሉድዊግ ፲ የፍራንስ ንጉሥ ፲፫፲፬።
4. ፊልጶስ ፭ የፍራንስ ንጉሥ ፲፫፲፯።
5. ኤድዋርድ ፫ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፫፳፯።
6. ፊልጶስ ፯ የፍራንስ ንጉሥ ፲፫፳፰።
7. ታላቅ ሉድዊግ የሁንጋርያ ንጉሥ ፲፫፵፪።
8. ካርል ፬ የቦሄሚያ ንጉሥ ፲፫፵፯።
9. ካርል ፭ የፍራንስ ንጉሥ ፲፫፷፬።
10. ሪቸር ፪ የእንልጣር ንጉሥ ፲፫፸፮።
11. ዌንጽል የቦሄሚያ ንጉሥ ፲፫፸፰።
12. ካርል ፯ የፍራንስ ንጉሥ ፲፫፹።
13. ሲጊስሙንድ የሁንጋርያ ንጉሥ ፲፫፹፯።
14. ሀንሪ ፬ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፫፺፱።
15. ሀንሪ ፭ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፬፲፫።
16. ሲጊስሙንዳ የንምሳ ንጉሥ ፲፬፲፬።
17. ሀንሪ ፮ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፬፳፪።
18. አልብረኽት ካውስትርያ ፲፬፴፰።
19. ኤድዋርድ ፭ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፬፷።
20. ሉድዊግ ፲፩ የፍራንስ ንጉሥ ፲፬፷፩።
21. ፈርዲናንድ የስጳንያ ንጉሥ ፲፬፸፬።
22. ሀርንሪ ፯ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፬፹፪።
23. መክሲሚልያን የንምሳ ንጉሥ ፲፬፺፫።
24. ሉድዊግ ፲፪ የፍራንስ ንጉሥ ፲፬፺፰።
25. አማኑኤል የጶርቱጋል ንጉሥ ፲፬፺፰።
26. ሀንሪ ፰ የእንግልጣር ንጉስ ፲፭ ፰።
27. ክርስቲያን ፪ የደንማርክ ንጉሥ ፲፭፲፫።
28. ፍራንሲስ የፍራንስ ንጉሥ ፲፭፲፭።
29. ካርል የስጳንያ ንጉሥ ፲፭፲፯።

የሮም ጳጳሳት እሌህ ናቸው።

* 1. ቦኒፋኪዩስ ፰ ፲፪፺፬።
  2. ቤኔዲክቱስ ፲፩ ፲፫ ፬።
  3. ክሌሜንስ ፭ ፲፫ ፭።
  4. ዮሐንስ ፳፪ ፲፫ ፲፯።
  5. ቤኔዲክቱን ፲፪ ፲፫፴፬።
  6. ክሌሜንስ ፯ ፲፫፵፪።
  7. ኢኖኬንቲዩስ ፭ ፲፫፶፩።
  8. ክሌሜንስ ፯ ፲፫፶፪።
  9. ኡርባኑስ ፭ ፲፬፷፪።
  10. ጎርጎርዮስ ፲፩ ፲፫፸።
  11. ኡርባኑስ ፯ ፲፫፸፰ ከርሱ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን በ፪ በሮም ጳጳሳት ተለየች አንዳቸው በሮም ሲኖር አንድም ባዊኞን።
  12. ክሌማንስ ፯ ባዊኛን ፲፫፸፱።
  13. ቦኒፋኪዩስ ፱ በሮም ፲፫፹፱።
  14. ቤኔዲክቱስ ፲፫ ባዊኛን ፲፫፺፭።
  15. ኢኖኬንቲዩስ ፮ በሮም ፲፬ ፬።
  16. ጎርጎርዮስ ፲፪ በሮም ፲፬ ፯።
  17. እስክንድር ፭ ፲፭ ፱።
  18. ዮሐንስ ፳፫ ፲፬፲።
  19. ማርቲኑስ ፭ ፲፬፲፰።
  20. ኤውጌንዩስ ፬ ፲፬፴፩።
  21. ፊሊክስ ፭ ፲፬፵፯።
  22. ኒቆላዎስ ፭ ፲፬፵፯።
  23. ከሊክስቱስ ፫ ፲፬፶፭።
  24. ጲዩስ ፪ ፲፬፶፰።
  25. ጳውሎስ ፪ ፲፬፷፬።
  26. ሲክስቱስ ፬ ፲፬፸፩።
  27. ኢኖኬንቲዩስ ፰ ፲፬፹፬።
  28. እስክንድር ፯ ፲፬፺፪።
  29. ጲዩስ ፫ ፲፭ ፫።
  30. ዩልዩስ ፫ ፲፭ ፫።
  31. ሌዎን ፲ ፲፭፲፫።

መጀመርያ ምዕራፍ።

ስለ ቤተ ክርስቲያን መዝረጋት።

በዚህ ዘመን ካመት ፲፬፺፪ ጀምሮ የስጳንያ ሰዎች እጅግ ታላቅ ምድር አገኙ ወደ ምዕራብ በሰረሩ ጊዜ። ይህችም ምድር አሜሪካ ተባለች። የዚያን ምድርንም ሰዎች ሃይማኖት የተባለውን ነገር ለመቀበል በሰይፍ አገድዋቸው ነገር ግን ክርስቲያን በዚህ ማድረግ አንዳች አልተጠቀመችም። ለለዚያ ሰዎችም በሃይማኖት ፈንታ ባርነት አመጡባቸው እንጅ።

በኤውሮጳ የሊቶኒያ ሕዝብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተጨመረች።

ሁለተኛ ምዕራፍ።

የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት።

የጳጳሳት ታሪክ።

ቦኒፋኪዩስ ፰ እርሱም ትዕቢተኛ ግፈኛም ሰው የጳጳሳትን ታሪክ በዚህ ዘመን ይጀምራል። እጅግ ፀብ ነበረለት በሮም ታላቆችና ከነገሥታት ጋራ ከሰውም ሁሉ ጋራ። ፊልጶስ ፬ የፍራንስ ንጉሥ በጾር ጊዜ ግብሩን ፈለገ ከመንግሥቱ አብያተ ክርስቲያናት። ቦኒፋኪዩስም የዚያን ጊዜ ትእዛዝን አወጣ ሲል። ግብርን ከቤተ ክርስቲያን የሚፈልግ ንጉሥ ሁሉ የሚሰጠውን ቄስ ሁሉ ውጉዝ ነው ብሎ። ይህ ባመት ፲፪፺፯ ነበረ። ይህነን ትእዛዝ ግን ያመጣውን የጳጳስን መለክተኛ ንጉሥ ንቆት ሰደደው በተመለሰም ጊዜ አሠረው ፲፫ ፩። ጳጳስም ንጉሥን ባመት ፲፫ ፪ በገዘተ ጊዜ ንጉሥ ታላቆቹን ሰበሰበ ጳጳስንም ስለ ኃጢአቱ ስለ ትዕቢቱም ከሰሰ ወደ ኦይኩሜኒኬ ሲኖዶስም ተማጸነ። የዚያን ጊዜም የንጉሥ መለክተኛ ጳጳስን ስለ ዓመፃው አሠረው ፈታውም። ጳጳስም እብኋላ አብዶ ሞተ ባመት ፲፫ ፫።

ከቤኒዲክቱስም በኋላ የጳጳስ መራጮች የኤጲስቆጶሳት አለቆች እጅግ ተጨነቁ ስለ አዲስ ጳጳስ። እርሳቸው የ፪ ወገን ነበሩና። አንድ ወገን ከኢጣልያኖች ቦኒፋኪዩስን ይወዱ የነበሩ አንድ ወገንም የፊልጶስ የንጉሥ ወዳጆች። የፍራንሲስ ወገን ግን በተንኵል አንድ ሜትሮጶሊታንን መረጹ እንደ ጸላታቸው ፈቃድ። ነገር ግን እርሱን በፊት እሺ አሰኙት የንጉሥን ፈቃድ ሁኖ ያደርግ ዘንድ። እንዴህም ተሾመ ጳጳስም ሁኖ ክሌሜንስ ፭ ተባለ። እርሱም ፍራንሲስ ሁኖ ባገሩ ባዊኞን መኖርያውን አደረገ። ይህም በእግዚአብሔር ፈቃድ ከሌላ ምክንያት ጋራ የጳጳሳትን ኃይል ያወርድ ዘንድ አገለገለ።

ባመት ፲፫ ፲፩ በተሰበሰበች ሲኖዶስ ፊልጶስ ጳጳስን አገደ ከሞናኵስት አንዲቱን ሥርዓት ለመሻር እርስዋም የየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ወገን ሞነክሶች የመቅደስ ጌቶች የተባሉ ፡

ክሌሜንስም ከሞተ በኋላ ፪ አመት ጳጳስ አልነበረም ከመራጮች መለየት የተነሣ። ባመትም ፲፫፲፯ የፍራንሲስ ወገን አሸነፉ ዮሐንስ ፳፪ም ጳጳስ ሆነ። እርሱም ከሉድዊግ ከንምሳ ንጉሥ ጋራ ተጻላ። በፍራንሲስ ንጉሥም ኃይል በመርገሙ ማረከው። የዚያን ጊዜም የንምሳ መኳንንት ተባበሩ በጳጳስ ላይ ፱ መራጮች መኳንንትን አደረጉ ንጉሣቸውን የሚመርጹና የሚጠብቁት። ዮሐንስም ሞተ ፲፫፴፬ ቤኔዲክቱስ ፲፪ ተከተለው። ከቤኔዲክቱስም በኋላ ክሌሜንስ መጣ እርሱም ሉድዊግን ሻረ።

ባመትም ፲፫፸፰ ኡርባኑስ ፯ ጳጳስ ሆነ እርሱም በሮም ተቀመጠ። የፍራንሲስ መራጮች ግን ወደ አዊኛና ሸሹ ከዚያም ወደ ክርስቲያን ሁሉ ጻፉ ኡርባኑስ ርጉም እንደ ሆነ የቤተ ክርስቲያንም ሁሉ አፍራሺ። ስለዚህም እርሳቸው ሌላውን ጳጳስ ሾሙ ክሌሜንስ ፯ የሚሉትን።

ይህ የምዕራብ ታላቅ መለየት ይባላል ቤተ ክርስቲያን ፵ አመት በ፪ ጳጳሳት በተከፈለች ጊዜ ከሁለታቸውም ኢያንዳንዱ ሲል። እኔ ብቻ የቤተ ክርስቲያን ራስና አለቃ የክርስቶስም እንደኔ በምድር ነኝ። የኔም ወገን ብቻ ትድናለች። የዚያን ጊዜም ብዙ ሰዎች በልባቸው አሰቡ የሮም ትምርት እንዴህ የምትል አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንድትሆን አንድ ክርስቶስም በሰማይ እንዴህም አንድ ጳጳስ በምድር። ይህ ትምርት ሐሰት እንዲሆን። እንዴሁም ሲያስቡ ጥፋትንም ሲያዩ በጳጳሳት ምክንያት በቤተ ክርስቲያን የገባ ሌላውንም ነገር ተማሩ እርሱም ይህ ነበረ። እሌህ ጳጳሳት ከክርስቶስ ቃልና ሥርዓት ራቁ የክርስቶስም የሐዋርያቱም ተከታይች አይደሉም የቤተ ክርስቲያንም አናጾች አይደሉም አፍራሾች እንጅ የሰይጣንም ባሮች። አሁንም እሌህ ሰዎች በልባቸው እንዴህ ሲያስቡ ሲያዝኑም ስለ ቤተ ክርስቲያንም ጥፋት ሲያዝኑ በእግዚአብሔርም ቃል ሲያምኑ ሲመረምሩም የጳጳስን ቃል ተጠራጠሩ እግዚአብሔርንም ለመኑ ረዴትን ከሰማይ እንዲሰድ። እግዚአብሔርም ተለመነ ረዴትም በጥቂት በጥቂት ሰደደ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ረዴት ሳይመጣ የሰው ጥፋት ሊበዛ ነበረ። ስለዚህ ሆነ አሁን አያሌ ጳጳሳት እንደ ተከተሉ በስስታቸው በግፋቸውም በትዕቢታቸውም በሐሜታቸውም በኃጢአትም ሁሉ ከሌሎች የታወቁ።

ባመትም ፲፬ ፱ ሲኖዶስ ተሰበሰበች በጲሳ እጅግ ሜትሮጶሊታኖች ኤጲስቆጶሳትም ቀሳውስትም መምህራንም የተሰበሰቡበት። ፪ ጳጳሳትም ተጸሩ ባይመጡም ጊዜ ተገዘቱ ተሻሩም አዲስ ጳጳስም ተሾመ ስሙ እስክንድር ፭ የሚሉት። እልያ ፪ ጳጳሳት ግን አልታዘዙምና አሁን ፫ ነበሩ በ፪ ፈንታ። መለየትም አልተጨረሰችም። እስክንድርም ቶሎ ሞተ ሰውም እንዳለ በመርዝ። አንድም ኮሳ የተባለ የኤጲስቆጶሳት አለቃ የጳጳስም መራጭ በመርዝ ገደለው። እርሱም እስክንድርን ከገደለ በኋላ ጳጳስ ሆነ ዮሐንስ ፳፫ ተብሎ። እርሱም አሁን አንዱን ከጸላቶቹ የጳሪስ ኡኒዌርሲታስ ጻፊ ደልዪ የሚሉት የጳጳስን መራጭ አደረገ። ነገር ግን ይህች ኡኒዌርሲታስ በዚህ አልታረቀችም። መምህራንዋ ከሌሎች ደህና መምህራን ጋራ ወትሮ ጻፉና ሰበኩ የቤተ ክርስቲያንን ማቅናት ፈልገው በራስና በብልቶች ብለው። አሁንም የጲሳ ሲኖዶስ አልጠቀመችምና ሌላውን ሲኖዶስ በኮንስታንስ ሰበሰቡ ባመት ፲፬፲፬ ከቀደምት ሲኖዶስ ሁሉ ይህች በለጠች አያሌ ሽሕ ኤጲስቆጶሳትና መምህራን ተከማችተውበታልና። ከዚያም ፫ ነገር ነበረ የተመካከሩበት። ፩ እልያን ፫ ጳጳሳትን ሊሽሩ። ፪ አሁንስ ክርክር ሊመረምሩ። ፫ ቤተ ክርስቲያን በራስና በብልቶች ሊያቅኑ። ጳጳስ ግን ፈርቶ ባመት ፲፬፲፭ ሽሽ። አሁንንም ጳጳስ ይህችን ሲኖዶስ ይሽር ዘንድ ፈለገ ዳሩ ሲኖዶስ ሰውን ሁሉን አስታወቀች እንዴህ ስትል። በመንፈስ ቅዱስ በቆንስታንስ የተሰበሰበች ሲኖዶስ የቤተ ክርስቲያን እንደኔ ሁና ሥልጣንዋን ከክርስቶስ ተቀበለች ለሰውም ሁሉ ይገባል ይታዘዝላት ዘንድ ለሃይማኖት መለየትንም ለመሻር ቤተ ክርስቲያንም ለማደስ በሚደርስ ነገር ሁሉ። በጳጳስ ነገርም ሲኖዶስ ሁለንትናዋ አንድ ሁናለችና ፫ ጳጳሳት ተሻሩ። አሁንም የቤተ ክርስቲያን ማቅናት ፈለጉ። ነገር ግን በሰይጣን ተንኵል ተለዩ። ብዙ ሰዎችም የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት እንዲሻል የኃጢአትም ፍትሐት እንዳይሸመት ወደ ቤተ ክርስቲያንም የገባ ጥፋት ሁሉ እንዲሻር ፈለጉ ነገር ግን በመለየታቸው አልሆነላቸውም።

አዲስ ጳጳስም ማርቲኑስ ፭ የሚሉት ተሾመ። እርሱም የቤተ ክርስቲያን ማቅናትና መታደስ አልወደደም ሲኖዶስንም ለፈቃዱ እሺ አሰኘ። ባመትም ፲፬፲፰ የኮንስታንስ ሲኖዶስ ተፈታች ሌላ ሲኖዶስም ተሰራች ፭ አመት በኋላ ወደ ጳዊያ የምትሰበሰብ። በጳዊያም ሕማም ሁንዋልና ወደ ሲዬና ተሰበሰቡ ከዚያም ጥቂት ክተቀመጡ በኋላ ተፈቱ ባመትም ፲፬፴፩ በባሲል ተሰበሰቡ። በኢዝያም አመት መርቲኑስ ሙትዋልና ሌላ ጳጳስ ተሾሙ ስሙም ኤውጌኒዩስ ፬ ተባለ። መለክተኛውንም ወደ ባሲል ላከ። ያችም ሲኖዶስ መልካም ስትጀርም ጳጳስ ተንኵልን ስፍርትርህር ማድረግዋን ያዘግየው ዘንድ። ዲኖዶስም እንደ ፈቃዱ ሳታደርግ ጳጳስ ፈታታ ባመት ፲፬፴፫ ጳጳጽ ግን ተጨንቆ ከሲኖዶስ ጋራ ታረቀ። ይችም ሲኖዶስ ብዙ ቃኖኖችን አደረገች ጳጳስን ደስ ያላሰኙ ለቤተ ክርስቲያን ማቅናትም ደህና የሆኑ ነገር ግን ጳጳስ ሻራት ሌላም ሲኖዶስ ሰበሰበ አንድነትን ለማድረግ ከሩሞች ጋራ ባመት ፲፬፴፯ አሁንም ፪ እርስ በርሳቸው የተጸሉ ሲኖዶስ ነበሩ እርስ በርሳቸውም የተገዛዘቱ።

በባሲል ሲኖዶስም ተለዩ። አንድ የበረቱ ወገን ነበረ አንድም የደከሙ። የበረቱም መምህራን አዲስ ጳጳስን ዞሙ ፌሊክስ ፭ የሚሉት። በዚህ ሲኖዶስም ብዙ ሰዎች ልባቸውን ለወጡ የሰውን ጸላትነት ከመፍራት የሰውንም ክብር ከመውደድ የተነሣ። እንዴሁም ፍሬያቸው ከንቱ ነበረ። እግዚአብሔር እንዴህ አድርጎታልና የቤተ ክርስቲያን መድኃኒት ከሰው እንዳይመጣ ሰውም እንዳይከብርበት እርሱ ብቻ እንዲታወቅ እንጅ እንደ መድኃኒት ሁሉ ምንጭ ለቤተ ክርስቲያኑም እርሱ ብቻ ረዴት የሚሆን። አንድ መምህርም በባሲል በሲኖዶስ ነብረ ኤኔያስ ሲልዊዩስ የሚሉት። እርሱም እጅግ ብልሕ ነበረ በመጀመርያም ለቤተ ክርስቲያን ደኅነት ስራ ተናገረም። በኋላ ግን ያለም መንፈስ አሸነፈው የጳጳስም ወዳጅ ሆነ የቤተ ክርስቲያንንም ደህንነት ካደ። የዚህም ማድረጉ ዋጋ የጳጳስ ሹመት ሆነ። እርሱም ባመት ፲፬፶፰ ጳጳስ ሁንዋልና ሁለተኛ ጲዩስ ተባለ። ከብዙ ከቀደሙት ጳጳሳት ከፋ።

ነገር ግን የሚከፋ ጳጳስ ሥጋውንና ነፍሱን ለሰይጣን የሼጠ የክርስቶስንም መንጋ አሳልፎ ለገሃነም የሰጣት እስክንድር ፯ ነበረ ባመት ፲፬፺፪ ጳጳጽ የሆነ። ሹመቱንም በወርቅ ይገዛ ነበረ። ጳጳስም ሳይሆን በዝሙት ሁሉ ኖረ። ካንዲት ሴት ፭ ልጆች ወለደ ከርሳቸውም ፪ ይታውቃሉ በኃጢአታቸው። አንዲት ሴት ልጁ ሉክሬትያ የሚልዋት ፬ ጊዜ ተጋባች አባትዋም እስክንድር እንደ ምሽቱ አጋባባት። አንድ ኃጢአት እርሱ ያላደረገው አልነበረም ፍትወትን ወይስ ብርን ያገኝበት ዘንድ። ከኤጲስቆጶሳት አለቆቹም እርሱ ከልጁ ጋራ አያሌን በመርዝ ከገደሉ በኋላ ልጁ አንድ ጊዜ ደግሞ መርዝ በፀጅ አደረገ ስለ አንድ ከለዚያ አለቆች አባቱም ጳጳስ ይህነን ሳያውቅ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይህንን መርዝ የነበረበትን ፀጅ ጠጣ ሞተበትም ባመት ፲፭ ፫።

ከርሱም በኋላ የተከተለ ጳጳስ ዩልዩስ ፪ ነበረ ወታደር ግፈኛ ሰውም። ካያሌ መንግሥቶች ጋራ ተጻላ የሰውም ሁሉ ጸላት ነበረ። በርሱም ላይ ሲኖዶስን ሰበሰቡ በጲሳ ባመት ፲፭፲፩ ነገር ግን በከንቱ። ጳጳስም በዚች ሲኖዶስ ላይ ሌላውን ሲኖዶስ ላይ ሌላውን ሲኖዶስ አከማቸ እንደ ፈቃዱ። እርሱ የግፉ ልቅ በመላ ጊዜ ሞተ ባመት ፲፭፲፫ በስፍራውም ሌዎን ፲ ተከተለ ያለም የብልሃቱን የመርዓቱ ወዳጅ። እርሱ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ አልቻለውም።

\*\*\*

ሶስተኛ ምዕራፍ

ስለ ምንኵስና በዚህ ዘመን።

በዚህ ዘመንም በምንኵስና ኃጢአት እጅግ በዝቶ በልዩ ልዩ ወገን የተሻለ መንፈስ ተነሣ የበዛውን ክፋት የገሠጸ ስለዚህም ተሰድበው በጋርዶች ተባሉ። በጋርዶችም ማለት የሚጸልዩ ሰዎች።

በፍራንሲስኩስ ወገንም መለየት ሆነች። በብርቶች ባልበረቱም ተከፈሉ። ብርቶችም ያለምን ገንዘብ ሁሉን ንቀው ነዲያንም ሁነው ዞሩ ንስሓን ሲሰብኩ። ከርሳቸውም አያሌ ተነሡ በተንቢት የተናገሩ የዘመናቸውንም ጥፋት ሲገሥጹ ሮምንም ባቢሎን ሲሉ ጊዜ እንዳለ ባቢሎን እንድትፈርስ የመንፈስ ቅዱስ ዘመንም እንዲመጣ በርሱም የእግዚአብሔር ዕውቀት የሰውም ደህንነት እንዲገዛ ባለም ሁሉ ላይ አሉ። እርሳቸውም በተሳደዱ ጊዜ ወደ ንምሳ አገር ሸሹ ልዩ ልዩ ጉባኤንም አደረጉ በጎ ነገርን ለመስራት ለነዲያንም ለድውያንም። አንድ ታላቅ ወገንም ከርሳቸው ተነሡ አንድ ገርሃርድ አለቃቸው የነበረላቸው። ከርሳቸውም መኻከል ቶማስ ከምጶን ነበረ። ይህች ጉባኤም እጅግ አደረገች ማስተማርን ታቀና ዘንድ።

አራተኛ ምዕራፍ።

የትምህርትና የክርክር ታሪክ በዚህ ዘመን።

፩ በሩሞች ቤተ ክርስቲያን።

በኣቶስ ተራራ እጅግ ሞናኵስት ነበሩ እስካሁን ድረስም ከዚያ የብዙ ሞናኵስት ነበሩ መቀመጫ ነው። በዚህ ዘመንም በመኻከላቸው አንዲት ስንፍና ተዘረጋች እንዴህ ሲሉ። ሰው ሁሉ ወትሮ ሳያንቀሳቅስ ወደ እንብርቱ ቢያይ እግዚአብሔርን ወደ ማየት ይደርሳል።

ሁለት ቄሣሮቻቸውም አንድሮኒኮስ ፪ ዮሐንስ ጰሌዎሎጎስም በዚህዝ እመን ፈተኑ አንድነትን ያደርጉ ዘን ከምዕራብ ቤተ ክርስቲያን ከላቲኖች ጋራ ነገር ግን አልሆነላቸውም።

፪ በምዕራብ በላቲና ቤተ ክርስቲያን።

በዚህ ዘመንም ታላቅ መጋደል ሆነ በጨለማና በሚመጣ ብርሃን መኻከል። እግዚአብሔርም እጅግ አደረገ የቤተ ክርስቲያንን መታደስ ያሰናዳው ዘንድ።

በዚህ ዘመንም የሩም የምሥራቅ መንግሥት በቱርኮች ኃይል ወደቀች ስለ ኃጢአትዋ ፈርሳ። ከምሥራቅም እጅግ መምህራን ሸሽተው ወደ ምዕራብ ደረሱ ብልሃታቸውንም በምዕራብ ዘረጉ እንዴህም ዕውቀት በምዕራብ በኤውሮጳ በዛ።

ደግሞም ባመት ፲፬፶፱ አንዲት ብልሃት ተገኘች እርስዋ ከሁሉ ይልቅ የምትጠቅም ዕውቀትን ለመዝረጋት እርስዋም በማኅተም መጻፍ። በርሱ የሰው ጽፈት ቶሎ ወደ ብዙ ሰዎች ይደርሳል። መማርንም እጅግ ያቀላል።

እግዚአብሔርም የሰውን አሳብ በዚያ ዘመን ወደ ከዋክብት አኖረ ከዋክብትንም ዕውቀት ወደ ባሕር ሔዱ በመርከባቸውም በባሕር ሁሉ ይዞሩ ዘንድ ጀመሩ ካገርም ወዳገር ከባሕርም ወደ ባሕር ከሕዝብም ወደ ሕዝብ ደረሱ። እንዴሁም አድርገው ዕውቀታቸው በዛ መንገድም ተበጀ የወንጌል ዕውቀት በሚመጣ ዘመን ወደ አሕዛብ ሁሉ ይደርስበት ዘንድ ጊዜ የነበረለት።

እንዴህም ወደ ምዕራብ በባሕር ጊዜ ታላቅ ምድር ተገኘች በፊት ከቶ ያልታወቀች ሰውም በርስዋ ተገኘ። ያች ምድርም አሜሪካ ተባለች። ደግሞም በሰረሩ ጊዜ ባፍሪቃ ዙረው አዲስ መንገድን አገኙ ወደ ህንድ ወደ ሃበሻም አስቀድሞ ያልታወቀውን መንገድ።

አሁንም ያለም ዕውቀት መብዛት በጀመረች ጊዜ ብዙ ሰዎችም ወደ እግዚአብሔር ዕውቀት ይደርሱ ዘንድ ተናፈቁ። አያሌም ፈተኑ መንገድን ያደርጉ ዘንድ ለመመርመር ከጨከማም ጋራ ይጋደሉ ዘንድ። ከርሳቸውም እሌህ ናቸው። ኦካም በእንልጣር ዴራንዴስም ጴጥሮስ ደልዪም ኮርትሬስዩስም ጋብርኤል ቢልም። በእንግልጣርም ባመት ፲፬፵፱ አንድ ሰው ተነሣ የንጉሥ ንስሓ አባት ስሙም ቶማት ብራድወርዳይን በእኩሉል ጰላግያኖች ትምርት ላይ የመጐተ። ራይሙንዴስ ከሰቡንዳ በተከራካሮች ላይ የክርስቲያን ትምህርት ወደ ሰው ሁሉ ዕውቀት ያደርስ ዘንድ ጻፈ።

አያሌ መምህራንም ነበሩ ለቤተ ክርስቲያን ደህንነት የሰሩ ነገር ግን ስራቸው በኵል ብቻ ነበረ። እንዴህ የጳሪስ መምህራን ጌርሶምና ደልዪ አሉ። ሕዝብ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን ቢመረምሩ ይጐዳል አንዳንድም ትምህርት በቤተ ክርስቲያን የሚያስተምርዋት ትሻርበታለችና አሉ።

ከዚያ ዘመንም ደህና ቀሳውስት ሕዝብን በቋንቋቸው ያስተምሩ ዘንድ ጀመሩ ይሰብኩላቸውም ዘንድ። መልካም የሚሰብኩ ጥቂት ነበሩ በዚህ ዘመን ለሕዝብም የሚጠቅሙ። ነገር ግን አያሌ ተገኙ እንደ ታውለር። የቀደሙ ቋንቋች የዮናኒና የለቲና ቋንቋ ታውለር። የቀደሙ ቋንቋች መጽሐፍ ቅዱስን በመጀመርያው ቋንቋው ይመረምሩ ዘንድ። እንዴህም ላውረንቲዩስ በላ።

አያሌም ምስክሮች ለወንጌል እውነት የመሰከሩ አሉ በዚያ ዘመን። እንዴህ ዮሐንስ ወሰል ከግሬኒንገን። እርሱም እጅግ ተምርዋልና ባለ ክርክርና ያለም ብርሃን ተባለ። ጳጳስ ሲለው አንዲት ቸርነት ከርሱ ይለምን ዘንድ እርሱ መጽሐፍ ቅዱስን ለመነ በዮናኒና በዕብራይስጥ ቋንቋ። እርሱም ስለ እውነተኛ ንስሓ ተከራከረ ስለ እውነተኛም ቤተ ክርስቲያን። ስለ ቤተ ክርስቲያንም እንዴህ አለ። የውነተኛ የቅዱሳን ጉባኤ እለዚያ ሰዎች ናቸው። ባንድ ሃይማኖት ባንድ ፍቅርም ባንድ አለኝተም ከክርስቶስ እርሱን ብቻ ከሚሹት ከማይታይም አለቃቸው ጋራ አንድ ያሉ ሁሉ። የሚታይ አለቃቸው ልዩ ልዩ ቢሆንም ጳጳስ የሮምንም ቤተ ክርስቲያን ባያውቁ ግድ የለም።

እንደርሱም ዮሐንስ ቡርክሀርድ ከዌሰል ነበረ። የአውጉስቲኑስን መጻሕፍት ተማረ በርሳቸውም በዘመኑ ስሕተት ላይ ተመጐተ።

እሌህ መምህራን ግን በትምህርታቸው ለጥቂት ሰዎች ብቻ ጠቀሙ። ሁለት ግን ነበሩ ለብዙ የጠቀሙ ብርሃናቸውም ወደ ሩቅ ስፍራ ለሩቅ ዘመንም ያበራ። እርሳቸውም ዊክሊፍ በእንግልጣርና ሁስ በቦሄሚያ ናቸው።

ከሌህ ሁለትም መጀመርያ ዮሐንስ ዊክሊፍ በእንግልጣር ነበረ በንግልጣርም የጳጳስ ኃይል እጅግ ታላቅ ሁኖ ዊክሊፍ ተነሣ ተከራከረበትም። እርሱም በክርክር ኃይለኛ ኑርዋልና ወንጌልኛ መምህር ተባለ። እርሱም በኦክስፎርድ በነበረች ኡኒዌርሲታስ አስተማረ። የግንልጣርም ቤተ ክርስቲያን ባመት ፲፫፸፬ አያሌ መልክተኞች ወደ ሮም ጳጳስ በሰደደች ጊዜ ዊክሊፍ ደግሞ ከርሳቸው አንድ ሆነ። የዚያን ጊዜም እጅግ አየ ከሮም ጥፋት። ከተመለሰም በኋላ በጅግ ብርቱ ነገር ተጋደለ ከጳጳስ ጋራ። ይህም ክርክሩ ሞነክሶችን የሎንደንም ኤጲስቆጶስ እጅግ አስቈጣ። ነገር ግን የለንከስተር ገዢ ከንጉሥ ጋራ የሚገዛ ዊክሊፍን ጠበቀ ጸላቶቹ ብዙ ጊዜ ይገድሉት ዘንድ በወደደ ጊዜ። እርሱም እጅግ አደረገ አሽከሮችን በእግዚአብሔር ነገር ለማስተማር ስለዚህም እንደ ዕውቀቱ መጽሐፍ ቅዱስን በእንግልዝ ቋንቋ አስተረጐመ ባመት ፲፫፹። የዚያን ጊዜ ግን የከንትርብሪ ሜትሮጶሊታን ሰውን ሁሉን ይህነን ትርጕም የሚያነብ ገዘተ። እነሆእ የዕውራን ዕውራን መሮች ከሚመሩት ጋራ ወደ ጕድጓድ የሚወድቁ። ጸላቶቹ እጅግ ደከሙ ይሽሩት ዘንድ ነገር ግን እግዚአብሔር ጠበቀው ባመትም ፲፫፹፬ ሙቶ ወደ አሸነፈች ጉባኤ በሰማይ ገባ።

አያሌ ቀሳውስትም የቂክሊፍ ደቀ መዛሙርት ሆኑ በንግልጣርም ዞሩ የርሱን ትምህርት ይዘርጉ ዘንድ። እንገር ግን የማይሳደድ ተቃጠለባቸው ብዙ ሰዎችም በሞታቸው የወንጌልን እውነት ሊመሰክሩ ነበሩ።

የዊክሊፍም ትምህርት ከንግልጣር ወጥታ ወደ ቦሄሚያ መንግሥት ደረሰች። በቦሄሚያም ከተማ በጵራግ የዚያን ግዚኤ አንዲት አዲስ ኡኒዌርሲታስ ተሠራች አያሌ ሽሕ ብላቲኖች በክህነት በመፍረድም በመፍወስም በፊሎሶፊያም የተማሩባት ባመት ፲፫፵፰። የዚያን ጊዜም ፫ የወንጌል ምስክሮች እርሳቸውም ቀሳውስት በጵራግ ተነሡ በቤተ ክርስቲያን ጥፋት ላይ ሰበኩ። አንዱም ኮንራድ ካውስትሪያ ፲፫፷፩ የሞተ። ሁለንተኛውም ዮሐንስ ሚሊች። እርሱም በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ሰበከ ከድካምም አልፈራም በመንፈሱም አያሌ ጊዜ ጸለቶቹን አስደነገጠ ፈቃዳቸውን በላየው ማድረግ እንዳይችሉ እርሱም የቀሳውስትን ጉባኤ አደረገ ከርሱ ጋራ ባንድ ቤት የሚኖሩ ወንጌልንም በመስበክ የተማሩ የወንጌልንም ዘር ባገራቸው እይዘሩ። እርሱም ሞተ ባመት ፲፫፸፱ በጵራግ። ሶስተኛም ከሌህ ምስክሮች ማቲያስ ከያኖ ነበረ የንጉሥ የንስሓ አባቱ። ስለ ወንጌል ትምህርቱም ንጉሥ የንስሓ አባቱ። ስለ ወንጌል ትምህርቱም ንጉሡ አሳደደው እርሱም ባመት ፲፫፺፬ ሞተ።

የዚያን ጊዜም የየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ዮሐንስ ሁስ በምስክሩ ተነሣ። እርሱም ባመት ፲፫፸፫ ሁሲኔጽ በተባለች አገር ከነዳያን ወላጆች ተወለደ። በመከራም አደገ ተማረም እግዚአብሔርም እንዴህ ወደ ልብ የውሃት ወሰደው። ክህነትንና ፊሎሰፊያን በጵራግ ተማረ መምህራኑም ኦርቶዶክሳውያን ተብለው ነበሩ እርሱም ደግሞ ተከተላቸው በጎም ተምርዋልና እርሱ ደግሞ ከኡኒዌርሲታስ መምህራን አንድ ሆነ። ባመት ፲፫፺፰ ባመትም ፲፬ ፩ ፪ በጎ ሰዎች ከሕዝቡ አንዲት ቤተ ክርስቲያንን ሠሩ ሕዝብን ለማስተማር ለስብከትም ብቻ ቤተ ልሔምም አልዋት ማለፍ መንፈሳዊ እንጅራ ቤት ክርስቶስ የሚወለድበት በመንፈሳዊ ልደቱ በሰው ልብ። በዚችም ቤተ ክርስቲያን ሁስ መጀመርያ ሰባኪ ሆነ። በርስዋም ሲሰብክ የሕዝብን መሻት የሕዝብንም ንብረት ተማረ። በቀሳውስትና በመምህራን በሞናክሶችም ምክንያት በሕዝብ የተዘረጋውን ጥፋት አየ። በዚህም አዝኖ መጽሐፍ ቅዱስንም ተምሮ መንፈስ ቅዱስ በውነቱ መራው። እርሱ ባለቤቱ እንዴህ ይላል በመጽሐፉ። ቀድሜ ሥጋውን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ብቻ አሰብሁ የዚያን ጊዜ ግን እግዚአብሔር እንደ ሚቃጠል እንጨኤት ከሳት ነጥቆ አዳነኝ ወደ ክርስቶስ እውነትም ወደ እውቀቱም አደረሰኝ። ልቤም በሚያድነኝ እሳት ተያዘ ከዚያም ጀምሮ በክርስቶስ መውደድ ይቃጠላል።

ከዚያም ጀምሮ ስብከቱ የተሻለች ሆነች ወደ ሰው ልብም ገባች። አካሔዴም ብርታትና ፍቅር አንድ የሆኑበት እጅግ መሰከረ ለትምህርቱ ጸላቶቹ እንኳ እንደ መሰከሩለት። ከዚያ ዘመን አስቀድሞ አንድ ወታደር ባንድ መንደር ቤተ ክርስቲያንን ያፈርስ ነበረ ወሬም ወጣ የቍርባን እንጅራ ከዚያ እንደ ተገኘ ከርሱ ደም የፈሰሰበት። ይህ ወሬም የቀሳውስት ስራ ነበረ በርሱ ሊገለጽ የቍርባን እንጅራ በቄስ ቃል በክርስቶስ ገላ እንዲለወጥ። የክርስቶስም ሥጋና ደም ባንድ እንዲኖረው በንጅራ ብለው። ስለዚህም ሰው እንዳይሻ እንጅራና ፀጅ በቍርባን ይቀበል ዘንድ። አሁንም የመንፈሳዊ ጨለማ ታላቅ ሁንዋልና ያልተማሩ ሕዝብ ታምራትን ሁሉን ሳይመረምሩ ተቀበሉ። ጳጳስም ወደዚያች ቤተ ክርስቲያን ለሚሔዱ ሰዎች ሁሉ የኃጢአትንና የንስሓውን ፈትሐት ሰጣቸው እጅግ ብርም ከዚያ መንገድ ሆነለት ለርሱና ላገር ቀሳውስት። ሕዝብ ግን እጅግ ኃጢአት ጨመሩበት ስለ ፈትሐታቸው። ስለዚህም የጵራግ ሜትሮጶሊታን ይህነን ነገር ከሁስና ከሌሎች ጋራ መረመረ አስትም ሁኖ ገለጸው። ሰውንም ሁሉን በመግዛት ከለከለ ወደዚያ ስፍራ ከመሔድ። ይህም ባመት ፲፬ ፫ ሆነ። ሁስም መልካም መጽሐፍን ጻፈ በዚያ ስሕተት ላይ። የዚያን ጊዜም ታላቅ ክርክር ተነሣ በቦሄሚያ ስለዚች ትምህርት ከዊክሊፍ ትምህርት ጋራ አንድ ሁና የታወቀች። የዚያ ዘመንም የጲሳ ሲኖዶስ ተሰብስባ ነበረች መኢርሮጶሊታንም ከጳጳስ ጋራ ሲሆን ንጉሥ ዌንጽስላውስ ግን ከሲኖዶስ ጋራ ሁስም ከሲኖዶስ ጋራ ነበረ ተስፋ አድርገዋልና ለቤተ ክርስቲያን ደህንነት እንዲተቅም። በዚህ ምክንያትም ሜትሮጶሊታኑ ጸላቱ ሆነ። ያም ሁስ መናፈቅ ነው አለ። ከዊክሊፍም ከሚሊችም መጻሕፍት ፳፪ በሳት አቃጠለ ሁስንም በቤተ ክርስቲያን በሌላ ስፍራም ከመስበክ ከለከለው። በዚህ ማድረጉም የሁድ ወዳጆች በሕዝብ መኻከል እጅግ ታወኩ። ሁስም ከመንፈስ ቅዱስ ለስብከት እንደ ተጸራ በልቡ ታምኖ በዚህ ነገር ለሜትሮጶሊታን እሺ አላለም። ጸላቶቹም ታምራትን ሊያደርግ ሲፈልጉት በታምራት ይመሰከር ዘንድ ብለው እርሱ እንዴህ ሲል መለሰላቸው። አሰተኛ መሢሕ ደግሞ ታምራትን ያደርጋል። ዳሩ የክርስቶስ የደቀ መዝሙሩ ምስክር ይህ ነው። ነፍሱን ካደ ክርስቶስን የሚከተል። ሁስም እንዲህ አለ። የዊክሊፍን መጽሐፍ አነባለሁ የሰውን ሁሉን መጽሐፍ እንደነብ ስመረምረው በርሱም የተገኘ እውነት እስክሞት ድረስ እጠብቃለሁ። እግዚአብሔርም ኃይልን ይሰጠኛል እርሱ ቢወድ በሞቴ የሰማዕቶቹን አክሊል ለመቀበል።

ከዚያም በኋላ ጳጳስ ከናጶሊስ ንጉሥ ጋራ ተጸልቶ ሰውን ሁሉ አዘዘ ወደ ናጶሊስ ንጉሥ ጋራ ተጸልቶ ሰውን ሁሉን አዘዘ ወደ ናጶሊስ ለጾር ይሔድ ዘንድ ለሚሔዱትም ሁሉ ኃጢአታቸውን ፈታላቸው። የዚያን ጊዜም ሁስ ከወዳጁ ሄሮኒሙስ ከጵራግ የሚሉት ጋራ ተነሣ በዚህ ስሕተት ጥፋት ላይ ይሰብክ ዘንድ ለወንጌልም ይመስክር ዘንድ። ምስክራቸውም ከንቱ አልነበረም ብዙ ሰዎች ተቀበሉት እንጅ የሰውንም ስሕተት ትተው በወንጌል አመኑ። ጳጳስም ሁስን ገዘተ። አሁንም ሜትሮጶሊታኑ ጵግራን ከተማውን ገዘታት ሁስን እስክታወጣ ድረስ ከመኻከልዋ። እብዚህ ሁከትም ሁስ አንድ መጽሐፍን ጻፈ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚናገር በርሱም የሮምን ቤተ ክርስቲያን መርኰስ ሁሉ በወንጌል ብርሃን ገለጸ እውነተኛውንም ቤተ ክርስቲያን እርስዋም በክርስቶስ የሚቀደሱ ሰዎች ጉባኤ እንድትሆን አንድ ራስም ያላት እርሱም የሱስ ክርስቶስ ሌላ የለም ብሎ። የዚያን ጊዜም ጵራግን ትቶ ወዳድ ወዳጁ ሔደ ከዚያም ስብከቱን በቦሄሚያ ቋንቋ ለሕዝብ ጻፈ በሜዳም ለብዙ ሰዎች ሰበከ።

የዚያን ጊዜም የኮንስታንስ ሲኖዶስ ተሰብስባ ሁስ ደግሞ ወደዚያ ተጸራ ይምረመር ይፈረድበትም ዘንድ። ሲጊስሙንድም ንጉሥ ይመልሰው ዘንድ ተስፋ አስደረገለት። ሁስ ግን በንጉሥ ነገር አልታመነም በእግዚአብሔር እንጅ እንዴህ ሲል ጉባኤውን። የጸላቶቼ ቍጥር ከክርስቶስ ጸላቶችን እርሱ በተሰቀለ ጊዜ ከነበሩት ይበዛል። እኔ ግን በእግዚአብሔር አምናለሁ። እርሱም አእምሮ ይሰጠኛል በጸላትነት ላይ። ኃይልንም ይሰጠኛል ግዞትንና ሞትን ለመናቅ። በሞቴ አመሰግነው ዘንድ ብችል እርሱ ያስቸኵለው። ብመለስ ግን እርሱ ይጠብቀኝ ለውነት ሳይጐዳ እመለስ ዘንድ። ሁለት ታላላቆችን ሰዎች ለሁስ ሰጡ በመንገድ ይጠብቁት ዘንድ። አንዳቸውም እጅግ የወደደው ወዳጅ ነበረ ዮሐንስ ከኽሉን።

ሁስም ፳፭ ቀን በኮንስታንስ ከተቀመጠ በኋላ ሳይሰሙት ስሕተቱን እንዲክድ ፈለጉት። እርሱ ግን እንዴህ ብሎ መለሰ። እኔ እሞት ዘንድ እወዳለሁ አውቄ በስሕተት ከመኖር ይልቅ። ሲኖዶስም አልመረመሩትም ሳይመረምሩት ወደ ግዞት ጨመሩት እንጅ። ንጉሥም ሊፈታው በፈለገ ጊዜ ጳጳስ ከለከለው ሲል። ለመናፍቅ ሁሉ የተሰጠ ተስፋና መሐላ ማፍረስ ኃጢአት ሁኖ አይቈጠርም። እብግዞትም እጅግ ሲታመም መክሰሳቸውን አመጡለት። በግዞትም እጅግ ሲታመም መክሰሳቸውን አመጡለት። እርሱ ግን ተናጋሪውን ፍለገ መክሰሳቸው ያነጻው ዘንድ ነሡበትም። እይዚያን ጊዜ ሁስ ዓይኑን ወደ ሰማይ አቅንቶ አለ። እንጊዴህ አንተ ጌታዬ የሱስ ክርስቶስ ሆይ ጰራክሌቶሴና ፍራጅ ሁን። ፍራጄም በቅርብ ዘመን ይፈርድባችኋል። ብዙ ሰዎችም ቀረቡለት ብዙ ጊዜም ፈተኑት ከሃይማኖቱ ያወኩት ዘንድ እርሱ ግን ሁለጊዜ ጸንቶ ኖረ። በረፍትም በየውሃትም የክርስቶስን ስም ታምኖ አስታወቀ። ሰባት ወርም በግዞት ከተቀመጠ በኋላ ፈረዱበት። ሁስም መስማትን ለመነ ከሲኖዶስ ዳሩ አልሰሙትም ስለዚህ አሁንም ደግሞ ወደ ክርስቶስ ተማጸነ። ሲኖዶስም ይህ መበደል ሁኖ ቈጠሩበት ክርስቶስም ለሰላቶቹ ጸለየ እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን እንዳይቍጥርባቸው። ፍርዳቸውንም እንዴህ ብለው ቈረጡ ሁስ የማይመልስ ነፋቂ ነውና በሳት ይሞት ዘንድ ይገባዋል። የንጬትንም መድብ አድርገው በመኻከሉ አሠሩት። ሁሱም ተንበርክኮ ነፍሱን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጣት። የዚያን ጊዜም አንድ መኰንን ደግሞ ሊክድ ፈለገው ነገር ግን ሁስ በሃይማኖቱ ሰና። እንጬቱንም አንድነው አቃጠሉበት።

የሁስ ወዳጅም ሄሮኒሙስ ከጵራግ እርሱ ደግሞ ወደ ኮንታንስ መጣ ከዚያም ታሥሮ እጅግ ቀን ከተቀመጠ በኋላ አንድ ጊዜ ደከመ ካደም። በኋላ አንድ ጊዜ ደከመ ካደም። በኋላ ግን በክደቱ አዘነ በግልጽም ስለ ክደቱ ንስሓ ገባ እርሱንም ደግሞ ወደ እሳት ጨመሩት። በእሳትም ሲሞት እግዚአብሔርን አመሰገነ።

ሁስም ከሞተ በኋላ እጅግ ታላቅ ሁከት ሆነ በቦሄሚያ። ብዙ ሰዎች ተነሡ በጳጳስ ላይ ሌላውን የተሻለውን ሥርዓት የፈለጉ ስለ ቤተ ክርስቲያናቸው። ንጉሥም ግድ ባደረገ ጊዜ እርሳቸውም ዐመፁ። ነገር ግን እርሳቸው ተለዩ። እኵሌታቸውም ከባሲል ሲኖዶስ ጋራ ተስማሙ እኩሌታቸውም ጾር አደረጉ። ይህ ጾርም በዚያ ዘመን አልተጨረሰም። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ከጾር ተለይተው። የሁስን የወንጌልንም ትምርት በልባቸው ጠበቁት በዝምታም በስውርም ቈዩ እግዚአብሔር በስደት እስኪገልጻቸው ድረስ በሚመጣው ዘመን።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

ሰባተኛ ክፍል።

ከቤተ ክርስቲያን ከመታደስዋ ጀምሮ እስከ

መዝረጋትዋ ድረስ።

ካመትም ፲፭፲፯ ጀምሮ እስከ ፲፯፺፭ ድረስ።

በዚህ ዘመንም የነገሡ ነገሥታት እሌህ ናቸው።

1. ካርል ፭ የንምሳና የስጳንያ ንጉሥ ፲፭፳።
2. ክርስቲያን ፪ የስዌድንና የደንማርክ ንጉሥ ፲፭፳።
3. ፍሪድሪኽ ፩ የደንማርክ ንጉሥ ፲፭፳፫።
4. ጉስታውስ ዋሳ የስዌደን ንጉሥ ፲፭፳፫።
5. ፈርዲናንድ ካውስትርያ የሁንጋርያ ንጉሥ ፲፭፳፯።
6. ኢዋን ፪ የሞስኮብ ንጉሥ ፲፭፴፫።
7. ኤድዋርድ ፯ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፭፵፯።
8. ሀንሪ ፪ ፍራንስ ንጉሥ ፲፭፵፮።
9. ሲጊስሙንድ ፪ የጶሎኒያ ንጉሥ ፲፭፵፰።
10. ማርያም የእንልጣርል ንግሥት ፲፭፶፫።
11. ፈርዲናንድ ፩ ንጉሥ ፲፭፶፯።
12. ኤልሳቤጥ የእንግልጣር ንግሥት ፲፭፶፯።
13. ፍሪድሪኽ ፪ የደንማርክ ንጉሥ ፲፭፶፰።
14. ፍራንሲስ ፪ የደንማርክ ንጉሥ ፲፭፶፱።
15. ፍራንሲስ ፪ የፍራንስ ንጉሥ ፲፭፶፱
16. ኤሪክ ፲፬ የስዌደን ንጉሥ ፲፭፷።
17. ካርል ፱ የፍራንስ ንጉሥ ፲፭፷።
18. መክሲሚልያን የሮም ንጉሥ ፲፭፷፪።
19. መክሲማልያን ፪ የንምሳ ንጉሥ ፲፭፷፪።
20. ዮሐንስ ፪ የስዌደን ንጉሥ ፲፭፷፰።
21. ሀንሪ ፫ የፍራንስ ንጉሥ ፲፭፸፬።
22. ሩዶልፍ ፪ የንምሳ ንጉሥ ፲፭፸፯።
23. ሀንሪ የጶርቱጋል ንጉሥ ፲፭፸፱።
24. ፌዎደር የሞስኮብ ንጉሥ ፲፭፹፱።
25. ሲጊስሙንድ ፫ የጶሎንያ ንጉሥ ፲፭፹፯።
26. ክርስቲያን ፬ የደንማርክ ንጉሥ ፲፭፹፰።
27. ሀንሪ ፬ የፍራንስ ንጉሥ ፲፭፹፱።
28. ሲጊስሙንድ ፬ የጶሎንያ ንጉሥ ፲፭፺፪።
29. ፊልጶስ ፫ የስጳንያ ንጉሥ ፲፭፺፰።
30. ያዕቆብ ፩ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፯ ፫።
31. ካርል ፱ የስዌደን ንጉሥ ፲፮ ፬።
32. ሉድዊግ ፲፫ የፍራንስ ንጉሥ ፲፯፲፩።
33. ማቲያስ የሁንጋርያ ንጉሥ ፲፯፲፪።
34. ሚኻኤል ሮማኖው የሞስኮብ ንጉሥ ፲፯፲፫።
35. ፈርዲናንድ ፪ የንምሳ ንጉሥ ፲፯፲፰።
36. ፍሪድሪኽ የቦሄሚያ ንጉሥ ፲፯፲፱።
37. ፍሪድሪኽ የቦሄሚያ ንጉሥ ፲፯፲፱።
38. ፊልጶስ ፱ የስጳንያ ንጉሥ ፲፮፳፩።
39. ቻርልስ ፩ የእንልጣር ንጉሥ ፲፯፳፭።
40. ውላዲስላው ፱ የጶሎንያ ንጉሥ ፲፮፴፪።
41. ፈርዲናንድ ፫ የንምሳ ንጉሥ ፲፯፴፯።
42. ዮሐንስ የጶርቱጋል ንጉሥ ፲፮፵፫።
43. ሉድዊግ ፲፬ የፍራንስ ንጉሥ ፲፮፵፰።
44. ዮሐንስ ከሲሚር የጶሎኒያ ንጉሥ ፲፮፵፰።
45. ፍሪድሪኽ ፫ የደንማርክ ንጉሥ ፲፮፵፰።
46. ክሮምዌል የእንግልጣር ጠባቂ ፲፯፶፫።
47. አልፎንስ ፯ የጶርቱጋል ንጉሥ ፲፯፶፯።
48. ካርል ፲ የስዌደን ንጉሥ ፲፯፶፱።
49. ሌዎጶልድ የንምሳ ንጉሥ ፲፯፶፰።
50. ካርል ፲፩ የስዌደን ንጉሥ ፲፮፷።
51. ቻርልስ ፪ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፯፷።
52. ካርልስ ፪ የስጳንያ ንጉሥ ፲፮፷፪።
53. ክርስቲያን ፭ የደንማርክ ንጉሥ ፲፯፸።
54. ዮሐንስ የጶሎኒያ ንጉሥ ፲፯፸፬።
55. ፊዎደር ፫ የሞስኮብ ንጉሥ ፲፯፸፯።
56. ጴጥሮስ ፩ የሞስኮብ ንጉሥ ፲፯፹፪።
57. ያዕቆብ ፪ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፯፹፱።
58. ዊልያም ፫ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፯፹፱።
59. ካርል ፲፪ የስዌደን ንጉሥ ፲፯፺፯።
60. ፍሪድሪኽ ፬ የደንማርክ ንጉሥ ፲፯፺፱።
61. ፍርድሪኽ ፩ የጵሩስያ ንጉስ ፲፯ ፩።
62. እና የእንግልጣር ንግሥት ፲፯ ፪።
63. ዮሴፍ ፩ የምንሳ ንጉሥ ፲፮ ፭።
64. ዮሐንስ ፭ የጶርቱጋል ንጉሥ ፲፮ ፮።
65. ካርል ፮ የንምሳ ንጉሥ ፲፮፲፩።
66. ፍርድሪኽ ዊልሄልም ፩ የጵሩስያ ንጉሥ ፲፮፲፫።
67. ጌዎርጊስ ፩ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፯፲፬።
68. ሉድዊግ ፲፭ የፍራንስ ንጉሥ ፲፯፲፭።
69. ኡልሪካ ኤሌዎኖራ የስዌደን ንግሥት ፲፯፲፰።
70. ፍሪድሪኽ ፭ የስዌደን ንጉሥ ፲፮፳።
71. ሉድዊግ ፪ የስጳንያ ንጉሥ ፲፯፳፬።
72. ካታሪና ፪ የሞስኮብ ንግሥት ፲፯፳፭።
73. ጴጥሮስ ፪ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፯፳፯።
74. ጴጥሮስ ፪ የሞስኮብ ንጉሥ ፲፯፳፯።
75. አና የሞስኮብ ንግሥት ፲፯፴።
76. ክርስቲያን ፬ የደንማርክ ንጉሥ ፲፮፴።
77. ካርል የስጳንያ ንጉሥ ፲፯፴፬።
78. ማርያም ቴሬስያ የንምሳ ንግሥት ፲፮፵።
79. ፍሪድሪኽ ፪ የጵሩስያ ንጉሥ ፲፯፵።
80. ኤልሳቤጥ የሞስኮብ ንግሥት ፲፯፵፩።
81. ካርል ፯ የንምሳ ንጉሥ ፲፯፵፪።
82. ፍራንንሲስ ፩ የምንሳ ንጉሥ ፲፮፵፪።
83. ፈርዲናንድ ፭ የስጳንያ ንጉሥ ፲፯፵፯።
84. ዮሴፍ የጶርቱጋል ንጉሥ ፲፯፶።
85. አዶልፍ ፍሪድሪኽ የስዌድን ንጉሥ ፲፯፶፫።
86. ጌዎርጊስ ፫ የእንግልጣር ንጉሥ ፲፮፷።
87. ጴጥሮስ ፫ የሞስኮብ ንጉሥ ፲፯፷፪።
88. ስታኒስላውስ የጶሎኒያ ንጉሥ ፲፯፷፬።
89. ዮሴፍ ፪ የምንሳ ንጉሥ ፲፯፷፭።
90. ክርስቲያን ፯ የደንማርክ ንጉሥ። ፲፯፷፭።
91. ጉስታውስ ፫ የስዌደን ንጉሥ ፲፯፸፩።
92. ሉድዊግ ፲፯ የፍራንስ ንጉሥ ፲፯፸፬።
93. ማርያም የጶርቱጋል ንግሥት ፲፯፸፯።
94. ፍሪድሪኽ ዊልሄልም ፪ የጵሩስያ ንጉሥ ፲፯፹፯።
95. ካርል ፬ የስጰንያ ንጉሥ ፲፯፹፰።
96. ሌዎጶልድ ፪ የምንሳ ንጉሥ ፲፮፺።
97. ጉስታውስ አዶልፍ ፬ የስዌደን ንጉሥ ፲፯፺፩።
98. ፍራንሲስ ፪ የምንሳ ንጉሥ ፲፯፺፪።

\*\*\*

ሰባት መቶ አመት ከክርስቶስ ልደት አስቀድሞ እግዚአብሔር በነቢዩ በይሳይያስ አፍ የምእመናንን ጉባኤ አላት። ተነሺ አብሪም ብርሃንሽ መጥትዋልና የእግዚአብሔርም ምስጋና በላይሽ ወጥትዋልና። እነሆ ጨለማ የምድርን ፊት ሸፈነ ስጋግም አሕዛብን ነገር ግን በላይሽ እግዚአብሔር ይወጣል ምስጋናውም በላይሽ ያበራል። የዚህችም ትምቢት በታላቅ ክፍል ተፈጸመች ጌታችን ወደ ምድር በወረደ ጊዜ በሐዋርያት አፍም ወንጌሉን በየሩሳሌም በሰበከ ጊዜ። በኋላቸው ግን ጨለማ በቤተ ክርስቲያን በዛች ከ፲፻ አመትም በዝታ ኖረች። በሰው ሁሉ ኃይልም ብርሃን መውጣት አልተቻላትም። የዚን ጊዜም እግዚአብሔር ብርሃንን አወጣ ከጨለማ መኻከል በያፌት ልጆችም ላይ የወንጌል ብርሃን አበራች ቤተ ክርስቲያኒቱም ታደሰች።

ይህም የእግዚአብሔር ስራ ነው። እርሱም ሰውን እንደ እቃው ብቻ አደረገ ስለዚህም ክብር ሁሉ ለርሱ ይገባል። ከለዚያ ሰዎች ለእግዚአብሔር እንደ እቃው ያገለገሉት ቤተ ክርስቲያንን ለማብራትና በማቅናት እሌህ ይበልጣሉ። ሉተርና ሜላንኽቶን በንምሳ። ጽዊንግሊና ከልዊንም በሄልዌትያ። ክረንመርና ሪድሌም ለቲመርም በእንግልጣር። እርሳቸውም ብቻቸው አልነበሩም። እግዚአብሔር በዚያ ዘመን ብዙ ሰዎች አስነሣ እንጅ በኤውሮጳ ሁሉ የቤተ ክርስቲያንን ጕዳይ ያወቁ የወንጌልንም ትምህርት በሐዋርያት መጻሕፍት እንደ ተሰጠ ከሰው መጨመርያ ነጽቶ ከስውር ወደ ግልጥ ያወጡት። ከርሳቸውም የሚበልጥ ማርቲን ሉተር ነበረ።

እርሱም ባመት ፲፬፹፫ በደህና ወላጆች ተወልደ አይስሌበን በሚልዋት አገር። በሰክሰን ምድር እርሱም ከሕፃንነቱ ጀምሮ ዕድሜው ፪ አመት ሲሆን ተማረ አባቱ ወደ መድረሳ ወደ ማስተማርያ አግብቶት። በመከራ የየውሃትም አድጎ ከተማረ በኋላ የመምርህን ማዕረግ ደብተራ የሚመስል መጊስተም የሚሉት ካገኘ በኋላ አባቱ ፍርድን እንዲማር እንዲያስተምርም ፈራጅም እንዲሆን ወደደ። የዚያን ጊዜ ግን የእግዚአብሔር ጸጋ በልቡ ሰራ ልቡንም መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል አሰናዳው ባመት ፲፭ ፭። እርሱ በመንገድ ሲኖ ነጐድጓድ መብረቅ ሆነ መብረቅም አንዱን ባጠገቡ የሔደውን ወዳጁን ገድሎት ሉተርን ወደ ምድር ጣለ። ከተነሣም በኋላ ከሞት እንደ ዳነ ባየ ጊዜ በልቡ ስለ ሞቱ ከሞትም በኋላ ስለ ሚመጣው ፍርድ አሰበ። ለሞቱም ልቡን ያሰናዳው ዘንድ ብሎ ያምን ሕይወትን ካደ ወደ ምንኵስናም ገባ። በገዳምም በሆነ ጊዜ ሁሉ ብርቱ መጋደልን ተጋደለ እይታዘዘውንም ያልታዘዘውንም ተግባር አደረገ በምግባሩ ይጸድቅ ዘንድ ልቡንም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻ ዘንድ በሰው ፊት ክብርን የሚሹ ከሰውም ጻድቃን ይባሉ ዘንድ ብቻ የሥጋቸውን ንጽሕና በሰው ፊት የሚሰሩ የልባቸውን መርኰስ ሳይጠብቁ። ነገር ግን ሉተር ከእግዚአብሔር ፍርድ ፊት። እግዚአብሔር የልብን አሳብና መሻት እንዲያይ እንዲፈርድበትም አውቅዋልና። ስለዚህም ልቡን ከሥጋዊ መሻት ሁሉ ከኃጢአትም ሁሉ ያነጻ ዘንድ ፈለገ። የእግዚአብሔርን መንገድ ግን አያውቅም ነበረ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በዚያ ዘመን የሚያስተምሩባት ከወንጌል እጅግ ርቃለችና። ሰውም በተግባሩ በጾም በድካምም በምጽዋትም በመከራም በመገረፍም ይጸድቃል አሉ። ሉተር ይህነን ሁሉ በራስ አብዝቶ ዕረፍት አላገኘም ለነፍሱ። ሥጋውን ሲያደክም ሲገሥጸውም ሲገርፈውም የልቡ ኃጢአት በረታበት ክፉ አሳብም አልተሸነፈም በመጋደሉ ሁሉ በረታ እንጅ። ስለዚህም ሉተር በእግዚአብሔር ማሰብን አልቻለውም በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ እንጅ። ሉተርም ባለቤቱ ከዚያ በኋላ እንዴህ አለ። ማንም ከቶ በምንኵስና ወደ ሰማይ ከደረሰ እኔ በደረስሁ እጅግ በምንኵስና በኖርሁ ራሴን ለሞት ባደረስሁ ሥጋዬን በማድከም። ይህም ሁሉ ሲበዛ ሉተርም ለማየት እጅግ ደህና ሞነክሴ ሲሆን በሰውም ፊት ጽድቅ ሆኖ በተቈጠረ ሁሉ በተመላለሰ ጊዜ የልቡ ኃጢአት በዛ ጭንቀቱም ፍርሃቱም ኃዘኑም ወዴት እኖራለሁ በእግዚአብሔር ፊት ብሎ። ማን ይረዳኛል ከኃጢአቴ ከእግዚአብሔርም ቍጣ። ከዚህም ከሐዘኑ የተነሣ ሉተር በጅግ ሕማም ወደቀ። ላንድ ሽማግሌም ሞነክሴ በተናዘዘ ጊዜ ጭንቀቱንም ባሳወቀ ጊዜ ያ የወንጌል ማጽናት አጸናው እንዴህ ሲል። ተስፋውን አትጣል እመን ብቻ በሐዋርያት ሃይማኖት የምእመናን እንዴህ ብላን። እኔ አምናለሁ በኃጢአት ሰርየት። ይህም የዚያን ጊዜ ወደ ልቡ ገባ ዳሩ አልጸናበትም። እግዚአብሔር ቃሉን እስኪከፍትለት ድረስ። የዚያን ጊዜም አንድ ሰው ነበረ የብዙ ገዳሞች አለቃ ስሙም ስታውጲጽ እርሱም የሉተርን መጋደል አወቀ ባለቤቱ በፊት እንደ ሉተር ይጋደል ነበረና በሃይማኖትም የነፍሱን ዕረፍት አገኘ። እርሱም ባየው ጊዜ አለው። ወንድሜ ሆይ እግዚአብሄርን አሁን ደስ ታሰኝ ዘንድ አሁንም ከኃጢአትህ ትነጻ ዘንድ አትሻ አይሆንልህምና። አሁን ብቻ የሱስ ክርስቶስን በሃይማኖት ጸንተህ አይዘው የርሱንም ጸጋ በኃጢአትህ ስርየት ተቀበል ይህም ሃይማኖት ፍቅር በልብህ ይሰራል ፍቅርም ብቻ ይችላል እውነተኛውን ንስሓ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ይሰራ ዘንድ። ፍርሃትን ግን አይችለውም።

ይህ ነገሩም እውነት ነው። በፍርሃት በናዝን የእግዚአብሔርን ፍርድ የገሃነምንም ሥቃይ ስንፈራ ስለ ራሳችን ብቻ እናዝናለን ይህም ንስሓ ከኃጢአት አይነጻም። እግዚአብሔርን ግን ብንወድ የንስሓችንና ያዘናችን ምክንያት ይህ ነው እግዚአብሄርን እንደ በደልነው። ወዳጅም ወዳጁን መበደል እንዳይወድ እንዴሁም ሰው የእግዚአብሔር ወዳጅ ቢሆን ቢበድለው እጅግ ብርቱ አዘን ያዝናል። ይህ አዘንም ብቻ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል።

የዚያን ጊዜም ሉተር የጳውሎስን መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች መረመረ እግዚአብሔርም ቃሉን ከፈተለት። አስቀድሞም እጅግ ጊዜ እንደ ሰው ትምህርት መርምሮታልና ያባቶችን ትርጓሜ ብቻ ሲይዝ የሮም ጳጳስ እንዳዘዘው። አሁን አንድ ቃል ታላቅ ሆነለት ወደ ልቡም ገባ ጳውሎስ ሲል ሮሜ ፩ ፲፯ የእግዚአብሔር ጽድቅ በወንጌል ይገለጻል ከሃይማኖት ወደ ሃይማኖት እንደ ተጻፈ። ጻድቅ በሃይማኖት ይሐይዋል። ይህነን ነገር ሲመረምር በልቡ ተጠራጠረ እንዴህ ሲል። ምንድር ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ። አሁንም በቤተ ክርስቲያን የተቀበሉት ትምህርት እንዴህ ነበረ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ይህ ነው። በጎ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሰውን በሕጉ ያዘዘው የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ጽድቅ ነው። ሉተርም ይህነን ነገር አስቦ አላስተዋለም እንዴት ይችላል ኃጢአተኛ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ይጸድቅም ይሆን ዘንድ። የዚያን ጊዜ ግን የእዚአብሔር መንፈስ ገለጸለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያ ጽድቅ እንዲሆን እግዚአብሔር ለሚያምን ሰው የሚሰጠው። ያ ጽድቅም በወንጌል ይገለጻል እግዚአብሔርም በክርስቶስ ለሃይስንም በሉተር ላይ አስቍጥቶ ጉባኤ ተሰበሰበች በሉተር የፈረዱ ፵፪ ቃላት ከመጽሐፍቱ ያወጡ ስሕተት ሁነው የቈጠሩ። ዳሩ እልያ ቃላት ምንና ምን እንደሆኑ አላሉም። ጳጳስም እንዴህ ብሎ በሉተር ላይ ፈረደ። ሉተር በ፷ ቀን መጻሕፍቱን ሁሉን ባይሰድ በሳት ይነደሉ ሰውነቱንም ለንጉሥ ፍርድ አሳልፈን እንሰጠዋለን ንጉሥ ስለ ኑፋቄው ይቀሥፈው ዘንድ። የዚያን ጊዜም አያሌ መጻሕፍት ጨምሮ አወጣ በቤተ ክርስቲያን የነበረ ታላቅ ስሕተት ሁሉ የሚገለጽባቸው። አንዲት መጽሐፍ ስምዋ ስለ ባቢሎን ምርኮ የተባለች። በርሱም ገለጸ እሥራኤል አስቀድሞ በባቢሎን እንደ ተማረከ እንዴህም አሁን ቤተ ክርስቲያን በሮም በነቡከድነዛር እርሱም ጳጳስ ማለት የሚሆን ተማረከች። ብሎ።

ኤክም ወደ ንምሳ ሲመለስ የጳጳስን ጽፈትና መግዛት በሉተር ላይ ከርሱ ጋራ ይዞ ባያሌ አገር የሉተርን መጽሐፍት አነደዱ። በብዙ አገር በኤክ ተላገጹ። ብዙ ሰዎችም ሉተርን የወደዱ ኤክን መግደል ፈለጉ እንዴህም በለይጵጺግ በኤክ አገር ሆነ ኤክ በግልጽ መዞር እንዳይቻለው ሰው እንዳይቀደው።

ሉተርም አሁን ለጳጳስ ከመገዛት ተለይቶ ጳጳስ አውጥቶታልና የጳጳስን ጽፈትና መግዛት ከጳጳሳት ቃኖኖች ጋራ ወሰደ በዊተንበርግም ገብያ ሕዝብ ሁሉ ከታላላቆቹ ከመምህራንና ከደቀ መዛሙርት ጋራ በተሰበሰቡ ጊዜ ታላቅ እሳትን አደረገ እለዚያንም መጻሕፍት ሁሉ ወደ እሳት ጣላቸው እንዴህ ሲል። የእግዚአብሔርን ጉባኤ ስለ ሳዘንህ የዘላለም እሳት ይብላህ።

አሁንም የጳጳስ ቍጣ በዛ። አዲስ ንጉሥን ካርል ፭ እጅግ ነዘነዘ መግዘቱን ይፈጽም ዘንድ በንምሳ መንግሥት ሁሉ። ንጉሥም በወረሰው አገር የጳጳስን ነገር ፈጸመ። ነገር ግን ገዦቻቸው የሉተር ወዳጆች የነበሩባቸው አገሮች በስክስንና በሌላ አገር አልቻለውም። አሁንም ካርል ፭ ባመት ፲፭፳፩ የመንግሥቱን ጉባኤ ሰበሰበ ዎርምስ በሚልዋት አገር ሉተርም ወዲያ ይመጣ ዘንድ አዘዘው ከዚያ ይፈረድበት ዘንድ። የሉተርም ወዳጆች እንዳይሔድ በመከሩት ጊዜ እንደ ሁስ እንዳይሆንበት ብለው ሉተር መለሰላቸው እንዴህ ሲል። በዎርምስም ሰይጣናት ቢመሉ እንደ ጡብ በቤቶችዋ ሰገነት ላይ እኔ ደግሞ እሔዳለሁ። ሉተርም ወደ ዎርምስ ሔደ ከዚያም በጉባኤ ሁኖ የጉባኤ ጻፊ ጠየቀው ስለ አያሌ ከዚያ ስለ ነበሩ መጻሕፍት የርሱ መጻሕፍት እንደ ሆኑ እርሱም እንደ ጻፋቸው። ደግሞም እንዲወድ ይክዳቸው ዘንድ። ቢክድም ምንድር ነው ከተጻፈ ነገሩ የሚክድው። ሉተርም መጻሕፍቱን አስታወቀ ስለ መካድም እንዴህ አለ። ከእግዚአብሔር ቃል መስክረው እንደ ተሳትሁ ባይገልጹልኝ እኔ አልክድም በውቀቴ ላይም አልበድልም። እነሆ ከዚህ ቁሚያለሁ ሌላ ማድረግም አልችልም እግዚአብሔር ይርዳኝ። አሜን።

ጸላቶቹም አሁን ይሽሩት ዘንድ እሹ። ጳጳስም መግዘቱን አስቸኰለ። መለክተኛውም ንጉሥን እሺ አሰኘው ሉተርን እንዴህ ይገዝተው ዘንድ ካያሌ ቀን ደህንነት በኋላ ሰው ሁሉ ሥልጣን እንዳለው ሉተርን አግኝቶ ይገድለው ዘንድ። ሉተር እንድኪያስ ከዎርምስ ተነሥቶ ወደ ዊትንበርግ ሊመለስ ሔደ። በመንገዱም ሲሆን አያሌ ፈረሰኝቾ ድንገት ወደቁበት ከመንገድ አግድመው ሲመጡ ነጥቀው ከርሳቸው ጋራ ቶሎ ወሰዱት ዋርትቡርግም ወደ ተባለች እምባ ላይ የፍሪድሪኽ የጠቢብ ገንዘብ ወደ ነበረች አኖሩት። ይህ የፍርድሪኽ ጠቢብ ማድረግ ነበረ ሉተርን ከጸላቶቹ እጅ ያስጠላው ዘንድ ብሎ። በዋርትቡርግም በሆነ ጊዜ ሉተር መሻቱን ሁሉን አገኘ ካርነት በቀር። ነገር ግን ዝም ብሎ አልተቀመጠም። ከዚያ የእግዚአብሔርን ቃል ከዕብራይሥትና ከዮናኒ ቋንቋ ወደ ንምሳዊ ቋንቋ አስተረጐመ። እንዴህም የእግዚአብሔ ቃል በቀደም ጥቂት ይታወቅ የነበረ በንግዳ ቋንቋ ተጽፍዋልና አሁን ወደ ንምሳ ሕዝብ ሁሉ እጅ ደረሰ የወደዱትም ከንምሳ ሕዝብ ተቻላችወ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ይመረምሩ ዘንድ ለዘላለም መድኃኒታቸውም ይድኑ ዘንድ። አሁንም ያ ብልሃት እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው መጽሐፍን በማኅተም ያተሙ ዘንድ እጅግ ጠቀመ። ባያሌ ቀን ብዙ ሽሕ መጻሕፍት ታትመው ወደ ዓለም ሁሉ ሒደዋልና። መጽሐፍ ቅዱስም ተተርጕሞ ታተመ በጥቂት ቀንም ወደ ንምሳ አገር ሁሉ ደረሰ የብዙ ሰውም ልብ መለሰ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም መግዛት ወደ እግዚአብሔር። ከዚህ በቀርም ሉተር አያሌ ሌሎች መጻሕፍትን ጻፈ በዋርትቡርግ ሲሆን። ዓመት ተ፲ ወርም ከዚያ ከተቀመጠ ባኋላ ወደ ዊተንበርግ ተመለሰ።

የመመለሱም ምክንያት ይህ ነበረ። አያሌ ቀሳውስት ከወዳጆቹ የማምለክን ሥርዓት ለወጡ ጥበብ ሲያጡ። እንዴህም ወደ አብያተ ክርስቲያናት ገብተው ሥእልን ሁሉን አፈረሱ እግዚአብሔርን ያመልኩ ዘንድ በመፍነስና በውነት ብለው። እንዴህም በማድረጋቸው በሃይማኖት የደከሙትን ልብ አሰናከሉ። ስለዚህ ሉተር ተመለሰ ሁከትን ያስቀምጥ ዘንድ።

ሉተርም አንድ ጊዜ ከጳጳስ ጉባኤ ተለይቶ የቀደመውን ከጳጳስ የተሰራውን ሥርዓት ለመጠበቅ አልታሠረም ፡ ስለዚህም እርሱ ከሌሎች መምህራን ከወንጌል ወገኖች ጋራ ሥርዓትን አደረገ ለቀሳውስትና ለመናኵስት ከብሕትና እንደ ተፈቱ እንደ እግዚአብሔር ሥርዓት ለሰው ሁሉ እንደ ተደረገ ያንዲት ምሽት ባል ይሆኑ ዘንድ ለሕዝብም ምሳሎች ይሆኑ ዘንድ በሁሉ። ለሕዝብም ሥርዓትን አደረጉ በቤተ ክርስቲያን ለማምለካቸው። ከሌላ ነገርም ይልቅ ያሽከሮችን ማስተማር ጠበቁ። ሉተር ላሽከሮች ሁሉ ታናሽ መጽሐፍን ጻፈላቸው ከቴኺስሞስ የተባለ። በርሱም የመጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ነገር ሁሉ ተጻፈ ለቀሳውስትም ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ በልባቸው አኖረላቸው ዐሽከሮችንና የክርስቲያንን ሕዝብ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ በመጽሐፍ ቅዱስ ስብከትም በማስተማርም ወደ እግዚአብሔር ይወስድዋቸው ዘንድ።

የዚያን ጊዜም በሄልዌትያ ምድር ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ታደሰች። ከዚያ ፪ ሰዎች እግዚአብሔር መንፈሱን የሰጣቸው ከጳጳስ ስሕተት የተነሣ የተሰወረውን ወንጌል ወደ ብርሃን አወጡት። እርሳቸውም ጽዊንግሊና ኤኮላምጳድዩስ ነበሩ። ጽዊንግሊም በጹሪኽ ኤኮላምጳዲዩስም በባሲል አስተማረ። እርሳቸውም ከሉተርና ከሜላንኽቶን ጋራ አንድ ነበሩ በትምርታችው በቍርባን ትምርት ግን ተለዩ። ሉተር ሲል። የጌታችን ገላና ደም በተቀደሰ እንጅራና ፀጅ በውነት ይሰጣልና ይቀበሉታል በምልክትም ብቻ አይደለም። ጽዊንግሊ አለ። ክርስቶስ የቍርባንን ሥርዓት ሲያደርግልን መስታሰብያውን ሰራለት እኛ ሁለግዜ ፍቅሩን እናስብ እንድ ገላው ስለኛ እንደ ተሰበረ ደሙም ስለኛ እንደ ፈሰሰ። ክርስቶስም ሲል። ይህ ሥጋዬ ነው። ይህም ደሜ እንው ማለቱ። ሥጋዬና የደሜ ምልክት ይህ ነው።

የዚያን ጊዜም አያሌ ከንምሳ ጋዦች የወንጌልን ብርሃን ተቀበሉ እርሳቸውም የሰክሰን ገዢ መራጭ። የብራንድንቡርግም መርክግራፍ ማለት የንምሳ ወሰን ጠባቂ። የሀሰንም ለንድግራፍ ገዢ ፊልጶስ። ብዙም ከንምሳ ከተሞች። እርሳቸውም አሁን አንድነት አደረጉ እርስ በርሳቸው አንዳች ክፉ ነገር ከጸላቶቻቸው ቢደርስባቸው ደህንነታቸውን እስ በርሳቸው ይጠብቁ ዘንድ።

ባመትም ፲፭፳፱ የመንግሥት ጉባኤ ደግሞ ተሰበሰበች ከዚያም የሮም ወገን በረቱ በወንጌል ወገን ላይ። ትእዛዝም አደረጉ የዎርምስን ትእዛዝ ይጠብቁ ዘንድ የሉተርንም መጻሕፍት ሁሉ በሳት ያጥፉ ዘንድ የጳጳስም ሥርዓት ከቶ እንዳይሻር ማንምም እንዳይከለከል ይህነን ሥርዓት ከመጠበቅ ቄስም በስብከቱ እንዳይከራከር ከጳጳስ ነገር።

ዳሩ ግን የወንጌል ትምህርት ከሉተር የተቀበሉ ገዦች በዚህ ላይ ተከራክረው ተጋደሉ ስለዚህም እስካሁን ድረስ ጵሮተስታንቶች ማለት ተጋዳዮች ይባላሉ። ይህም ስም ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ይገባል በምድር የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርንም ደህና ማገልገል ከሚከለክለው ነገር ሁሉ ጋራ ስትጋደል ፡

ባመትም ፲፭፴ ቄሣር ካርል ፭ ከመንግሥቱ ታላላቆች ከ፪፻ የሚበዙ ታላቅ ጉባኤን ሰበሰበ ጵሮተስታንቶን ያገዱ ዘንድ ወደ ሮም ቤተ ክርስቲያን ለመመለስ። ነገር ግን በዚያች ጉባኤ ፳፭ ሰኔ የጵሮተስታንቶች ገዦች የከተሞቻቸውም መለክተኞች መምህራናቸውም ለቄሣር ካርል በመንግሥቱ ፊት ትምህርታቸውን አስታወቁት ሜላንኽቶንና ሉተር እንደ ጻፉት እንዴህ ሲሉ።

የጵሮተስታንቶች ትምህርት

በአውግስቡርግ በተሰበሰበች ጉባኤ

በንምሳ ቄሣር በካርል ፭ በመንግሥቱም ፊት

ያስታወቁት።

ባመት ፲፭፴ በ፳፭ ሰኔ።

፩ ስለ እግዚአብሔር።

በመጀመርያ አብረን እናስተምራለን እንደ ኒቅያ ሲኖዶስ አንድ አምላካዊ ባሕሪ እንዳለው አምላክ የተባለ በውነትም አምላክ የሚሆን። በዚህ ም ባንድ አምላካዊ ባሕሪ ሶስት አካላት እንዳሉ ያንድ ኃይል ያንድ ዘላለም። እርሳቸውም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም። ሶስታቸውም ሁሉ አንድ አምላካዊ ባሕሪ የዘላለም። ያለ ክፍልም። ያለ መጨረሻም። ኃይሉም ጥበቡም በጕነቱም ያልተወሰነ። አንድ ፈጣሪ አንድ ጠባቂም ለሚታይ ለማይታይም ነገር ሁሉ።

አካልም ስንል ማለታችን የሌላ ክፍል ወይስ በሌላ ያለ መጨመርያ አይደለም። መሆኑ ለራሱ ያለው እጅግ አባቶችም በዚህ እንገር ይህነን ቃል እንዳደረጉ።

ስለዚህም እንጥላለን ይህችን ትምህርት የሚጸልዋትን መናፍቃን ሁሉን። እርሳቸውም ማኒኼዮች በ፪ አማልክት ያስተማሩ አንድም በጎ አንድም ክፉ። ደግሞም የበለንቲያኖስን ያርዮስንም የኤውኖሚዮስንም የሙሀመድንም ወገን እርሳቸው እርሳቸውንም የሚመስሉትን ሁሉን። ደግሞም የሳሞስታን የቀደመውን ያዲስንም ወገኑን። ባንድ አካል የሚያስተምሩን በልያም ፪ በቃልና በመንፈስ ቅዱስ የሚጠራጠሩን እንዴህ ሲሉ። ልዩ አካላት አይደሉም ነገር ግን ቃል የሰማው ቃልና ድምጽ ማለት ነው ብለው። መንፈስ ቅዱስንም የተፈጠረውን ኃይል በፍጥረት ይሉታል።

\*\*\*

፪ ስለ ሚወረስ ኃጢአት።

ደግሞም በኛ ዘንድ ያስተምራሉ እንዴህ ሲሉ። ካደም መውደቅ ወዴህ ሥጋ ሁኖ የተወለደ ሰው ሁሉ በኃጢአት ይረገዛል ይወለዳልም። የዚህም ማለት ይህ ነው። ሰው ሁሉ ከናቱ ሆድ ጀምሮ የክፉ ፈቃድና መሻት ይመላበታል የእግዚአብሄር እውነተኛ ፍርሃት በእግዚአብሔርም እውነተኛ ሃይማኖት ከፍጥረቱ ይሆንለት ዘንድ እንዳይቻል። ይህም ሕማም ሰው የሚወለድበት የሚወርሰውም ኃጢአት አይነተኛ ኃጢአት ነው። ሰውንም ሁሉን ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቍታ ያስኰንናል በጥምቀትና በመንፈስ ቅዱስ ሁለተኛ ባይወለድ።

ስለዚህም የጴላግዩስ ወገንንና ሌሎችን እንጥላለን የሚወረሰውን ኃጢአት ኃጢአት ሁኖ የማይቍጥሩትን ሥጋውን በሥጋዊ ኃይል ይቀድሱ ዘንድ። እንዴህ አስተምረው የክርስቶስን ሕማምና ምግባሩን ያስነውራሉና።

\*\*\*

፫ ስለ ክርስቶስ ስለ ጌታችን።

እንዴህም እንላለን። እግዚአብሔር ልጅ ሰው ሆነ ከንስሕት ድንግል ከማርያም ተወልዳ። ሁለቱም ጠባያቱ ያምላክና የሰው ጠባይዕ ባንድ አካል ያልተለዩ እንዴህ ተዋሀዱ አንድ ክርስቶስ እንደ ሆነ። እውነተኛ አምላክና እውነተኛ ሰው የሆነ። በውነትም የተወለደ ታመመም ተሰቀለም ሞተም ተቀበረም ስለ ሚወረስ ኃጢአት ብቻ አይደለም ስለ ሌላ ኃጢአትም ሁሉ እንጅ። የእግዚአብሔርንም ቍጣ ያስታርቅ ዘንድ።

ደግሞም ክርስቶስ ወረደ ወደ ገሃነም በሶስተኛ ቀንም በውነት ከሙታን ተነሣ ወደ ሰማይም ወጣ። ወደ እግዚአብሔር ቀኝም ይቀመጣል በፍጥረት ሁሉም ላይ ለዘላለም ይገዛል። የሚያምኑበትንም ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ይቀድሳቸዋል ያነጻቸውማል ሕይወትንም ልዩን ልዩንም ስጥወታን በጎ ነገርንም ይከፍልላቸዋል ከሰይጣንና ከኃጢአትም ይጠብቃቸዋል።

ደግሞም እርሱ ክርስቶስ ጌታችን በመጨረሻ በግልጽ ይመለሳል በሕያዋንና በሙታን ይፈርድ ዘንድ በሐዋርያት ስምቦሎን እንደ ተባለ።

\*\*\*

፬ ስለ መጽደቅ።

ደግሞም በኛ ዘንድ እንዴህ ብለው ያስተምራሉ የኃጢአታችን ስርየትና መጽደቃችን በእግዚአብሔር ፊት እንዳይሆንልን በምግባራችን ወይስ በስራችን ወይስ በመክፈላችን። ነገር ግን የኃጢአትን ስርየት እንቀበላለን በእግዚአብሔርም ፊት እንጸድቃለን ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሣ ስለ ክርስቶስም በሃይማኖትም ክርስቶስ ሰለኛ መከራ እንደ ተቀበለ በርሱም ምክንያት ኃጢአት እንዲሰረይልን ጽድቅንም የዘላለምንም ሕይወት እንድንቀበል ብናምን። ይህችን ሃይማኖት እግዚአብሔር ጽድቅ ሁና ይላታል ይቈጥራትማል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲል በሮሜ መልእክት ምዕራፍ ፫ ፬።

\*\*\*

፭ ስለ ስብከት ሹመት።

እንዴህ ያላትንም ሃይማኖት እናገኝ ዘንድ ብሎ እግዚአብሔር የመስበክን ሹመት ሰጠ ወንጌልንና ምሥጢራንም ሰጠ በዚህ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን እንቀበል ዘንድ። መንፈስ ቅዱስም በሚወደው ስፍራ በሚወደውም ጊዜ በሰሙት ሰዎች ሃይማኖትን ይሰራል ወንጌል ሲያስተምራቸው የታረቀ እግዚአብሔር እንዳለን በግምባራችን አይደለም በክርስቶስ ምግባር እንጅ እኛ ብናምን ብቻ።

የመናፍቃንም ከወንጌል ከሚሰማ ቃል በቀር መንፈስ ቅዱስን እንድናገኝ በራሳችን ማስናዳት በማሰባችንና በስራችንም ብለው የሚያስተምሩባት ትምህርታቸው ትወገዛለች።

\*\*\*

፮ ስለ በጎ ስራ።

ደግሞም እንላለን እንዴህ ላለች ሃይማኖት በጎ ፍሬንና በጎ ስራን ማፍራት እንዲገባት እግዚአብሄር ያዘዘውንም በጎ ስራ ሁሉ ስለ እግዚአብሄር እናደርገው ዘንድ እንዲገባነ እንዲህም ባለ እንታመን ዘንድ አይደለም ወይስ የእግዚአብሔርን ጸጋ በርሱ እንገብር ዘንድ። የኃጢአት ስርየትና ጽድቅ በክርስቶስ ባለች ሃይማኖት ብቻ ተቀብለናልና። ክርስቶስም ባለቤቱ ይለናል ሉቃስ ፲፯ ፲ ይህነን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ በሉ። እኛ የማንጠቅም ባሮች ነነ። እንዴህም አባቶች አስተማሩ። አምብሮስዩስ ብልዋልና። በእግዚአብሔር ዘንድ እንዴህ ተወሰነ በክርስቶስ የሚያምን እንዲድን ኃጢአቱም እንዲሰረይለት በስራ አይደለም በሃይማኖት ብቻ እንጅ ያለ ምግባር።

\*\*\*

፯ ስለ ቤተ ክርስቲያን።

ደግሞም ያስተምራሉ እንዴህ ሲሉ ሁለግዜ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አለች ትኖርማለች እርስዋም የምእመናን ሁሉ ጉባኤ በርሳቸው ዘንድ ጽሩ ወንጌል የሚሰብክባቸው የተቀደሱም ምሥጢራት እንደ ወንጌል ትእዛዝ የሚገለገሉባቸው።

ይህ ነገር ለቤተ ክርስቲያን ላይነተኛ አንድነትዋ ይበቃልና በርስዋ ወንጌልን እንደ ጽሩ ማለቱ ባንድ ልብ እንዲሰብኩት ምሥጢራትንም እግዚአብሔር በቃሉ እንዳዘዘው እንዲያገለግልዋቸው። ለቤተ ክርስቲያን አንድነትም በስፍራ ሁሉ አንዲት ከቶም የማትለይ ከሰውም የተሰራች ሥርዓት እንድትገኝ አይሻም። እንዴህም ጳውሎስ ይላል ኤፌሶን ፬ ፬ አንድ ገላ አንድ መንፈስም እንደ ተጸራች ለመጸራታችሁ በሚገባው ባንድ ተስፋ። አንድ ጌታ አንዲት ሃይማኖትም አንዲት ጥምቀትም።

\*\*\*

፰ ስለ ግብዞች። በስምም ብቻ ክርስቲያን

ስላሉ።

ደግሞም እንዴህ እንላለን። ቤተ ክርስቲያን በውነት ሌላ ሳትሆን የምእመናንና የቅዱሳን ሁሉ ጉባኤ እንጅ ይህም ሳይቀር በዚች ሕይወት ብዙ ሐሰውት ክርስቲያናትና ግብዞች ተገኝተዋልና ደግሞ የተገለጹ ኃጥአን በቅዱሳን መኻከል ሲኖሩ ምሥጢራት ግን ኃይለኞች ይኖራሉ የሚያገለግልዋቸው ቀሳውስት እንኳ ቅዱሳን ባይደሉ ክርስቶስ ባለቤቱ እንዳለ ስለ ፈሪሳውያን ማቴዎስ ፳፫ ፪። ስለዚህም የደናቱስ የሌሎችም ትምህርት ሁሉ እንዴህ ያልሆነች ትጣላለች።

\*\*\*

፱ ስለ ጥምቀት።

ስለ ጥምቀትም ያስተምራሉ እንዴህ ብለው። ጥምቀት ትገባለች ጸጋም በርስዋ ለመቀበል ይገለጻል ሕፃናትንም ማጥመቅ ይገባል እርሳቸውንም በጥምቀት ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣቸዋለን ደስም እናሰኘውበታለን። ስለዚህም የሕፃናት ጥምቀት አይገባም የሚሉ ሰዎች መናፍቃን ሁነው ይቈጠራሉ።

\*\*\*

፲ ስለ ቍርባን።

ስለ ጌታችን እራት እንዴህ ብለው ያስተምራሉ የክርስቶስ እውነተኛ ገላና ደም በንጅራና በወይን ፀጅ መልክ በቍርባን በውነት አለ በዚያም የቈረባል እኛም እንቀበለውበታለን። ከዚህም ጋራ የምትጸላ ትምህርት እንጥላለን።

\*\*\*

፲፩ ስለ መናዘዝ።

ስለ መናዘዝም እንዴህ ብለው ያስተምራሉ በቤተ ክርስቲያን ያለ ለብቻው መናዘዝና መፍታት እንጠብቀው ዘንድ እንዳንተወውም እንዲገባ እንጅ። ነገር ግን በመናዘዝ መበደልንና ኃጢአትን ሁሉን መንገርና መቍጠር አይፈልግም ማንም አይችለውምና። መዝሙር ፲፱ ፲፫ ማን ይችላል መበደሉን ሁሉን ያውቅ ዘንድ።

\*\*\*

፲፪ ስለ ንስሓ።

ስለ ንስሓም እንዴህ ሲሉ ያስተምራሉ። ከጥምቀታቸው በኋላ ኃጢአት ያደረጉ ሁሉ ሁለግዜ ንስሓ ቢገቡ የኃጢአትን ስርየት ያገኛሉ ፍትሐትም አይከለከልባቸውም ከቤተ ክርስቲያን። እውነተኛ ንስሓም ሌላ የለም በውነት በኃጢአቱ ማዘንና መፍራት እንጅ ከዚህም ጋራ በወንጌል ፍትሐት መታመን ኃጢአት እንደ ተሰረየች ጸጋም በክርስቶስ እንደ ተሰጠች። ይህ ሃይማኖት ልብን ታጸናለችና ታሰግባለች በኋላም መሻል ይክተል ኃጢአትንም መትወት። ይህ የንስሓ ፍሬ ነውና ዮሐንስ እንዲል ማቴዎስ ፫ ፰ የንስሓውን እውነተኛ ፍሬ ሰሩ ፡

የልያንም ትምህርት እንጥላለን እንዴህ የሚሉ። አንድ ጊዜ ቅዱሳን የሆኑ ሰዎች ተመልሰው መውደቅ እንዳይችሉ። ደግሞም የኖዋትያኖችን ትምህርት እንጥላለን ከተመቁ በኋላ ኃጢአት ያደረጉ ከፍትሐት የሚከለከሉባት። እልያም አንሰማም የሚያስተምሩ በሃይማኖት የኃጢአት ስርየት እንዳናገኝ በምግባራችን እንጅ።

\*\*\*

፲፫ ምሥጢራትን ስለ መጠበቅ።

ምሥጢራን ስለ መጠበቅ ያስተምራሉ እንዴህ ሲሉ። ምሥጢራት ክርስቲያን በግልጽ የሚታወቁባቸው ምልክቶች ብቻ ይሆኑ ዘንድ አልተሰሩም። ነገር ግን ስለኛ ያለች የእግዚአብሔር ፈቃድ ምልክቶችና ምስክሮች ይሆኑል ዘንድ ሃይማኖታችነንም ያስነሡ ዘንድ ያጸንዋትም ዘንድ። ስለዚህም ሃይማኖትን ይፈልጋሉ ስውም በሃይማኖት ሲቀበላቸው እንጅ ሃይማኖቱንም ሲያጸናባቸው እንዲገባቸው አይደረጉም።

\*\*\*

፲፬ በቤተ ክርስቲያን ስለ መግዛት።

በቤተ ክርስቲያን ስለ መግዛት እንዴህ ሲሉ ያስተምራሉ። ለማንም አይገባም በግልጽ በቤተ ክርስቲያን እንዲያስተምር እንዲሰብክም ምሥጢራትንም እንዲያገለግል በሥርዓት ካልተጸራ።

\*\*\*

፲፭ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት።

የኛ መምህራን እንዲህ ሲሉ ያስተምራሉ ከሰው ከተሰራች ክርስቲያን ሥርዓት ያለ ኃጢአት መጠበቅ የሚችሉትን ነገር ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ለዕርቅም ለበጎ ሥርዓትም በቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም እንደ አያሌ በዓላት ይህነንም የሚመስለውን ነገር። ከዚህ ጋራ ግን ያስተምራሉ የሰው ልብ ከቶ እንዳያከብዱበት እንዴህ ያለ ነገር ለነፍስ መድኃኒት እንዲፈልግ ብለው።

ደግሞም ይላሉ እግዚአብሔርን ለማስታረቅ ጸጋውንም ለመግበር ከሰው የተሰራ ልማድና ትእዛዝ ሁሉ ከወንጌል ጋራ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሰላለች ሃይማኖት ከገለጸውም ነገሩ ጋራ እንዲጸላ። ስለዚህችም የምንኵስና ስለት ሌላውም ካባቶች ወደኛ የመጣ ትእዛዝ ስለ መብልና ስለ ቀን ስለ ጊዜም ልዩነት ሰው በርሱ ጸጋ ገብሮ የኃጢአትንም ዋጋ በርሱ ከፍሎ የሚመስል አይጠቅምም ከወንጌልም ጋራ ይጻላል።

\*\*\*

፲፮ ስለ ዓለም ሹመትና መግዛት።

ስለ ዓለም ሹመትና መግዛት እንዴህ ብለው ያስተምራሉ ባለም ያሉ ሥልጣናት ሁሉ በሥርዓትም የተሰሩ ሹመቶችና ሕግጋት ሁሉ በጎ ሥርዓቶች እንዲሆኑ ከእግዚአብሔር የተፈጠሩ የተሰሩም። በክርስቲያንም ኃጢአት እንዳይቈጠር እርሱ ሹምና መኰንን ወይስ ፈራጅ ቢሆን እንደ ንጉሥ እንደ ሌላ ሹመትም ቢፈርድ ቢያጸድቅም ሕግ አፍራሾችንም በሰይፍ ቢቀሥፍ በቅንም ጾርን ቢያደርግ ቢሽምትም ቢለውጥም ቢከራከርም በመኰንን ፍርድም ቢምል ገንዘብም ቢሆንለት ምሽቱንም ቢያገባ እንዲሀም ያለውን ነገር ቢያደርግ።

ስለዚህም የመናፍቃንን ትምህርት እንጥላለን ይህ ነገር ሁሉ እንዲያው ኃጢአት ነው የሚሉ። የለዚያም ኑፋቄ ትወገዛለች የክርስቲያንን ፍጻሜ የሚቈጥሩት ሰው በሥጋው ቤቱንና ምድሩን ምሽቱንም ልጆቹንም በፈቃዱ ቢተው ያነነም ነገር ሁሉን ባያደርግ። አይነተኛዪቱ ፍጻሜ ግን ይህች ናት። የእግዚአብሔር እውነተኛ ፍርሃት እውነተኛም ሃይማኖት በእግዚአብሔር። ወንጌል የሜዳ የጊዜም ባሕሪና ጽድቅ አያስተምርምና የውሥጥ እንጅ የዘላለምም የልብም ባሕሪና ጽድቅ። ያለምንም መግዛትና መሾም ወይስ መጋባትን አይሽርም ያዘናል እንጅ። ይህነን ነገር ሁሉን እንደ እግዚአብሔር እንደ አይነተኛ ሥርዓቱ እንድንጠብቀው በዚያም መቆም ሁሉ የክርስቲያንን ፍቅር በውነትም በጎ ያለውን ስራ ሁሉ ኢየመጽራቱ ይገልጸው ዘንድ። ስለዚህም ለክርስቲያን ሁሉ ይገባል ለመኰንኑ እንዲገዛ ለትእዛዛቱም ለሕግጋቱም ያለ ኃጢአት ይደረግ ዘንድ በሚችል ነገር ሁሉ እንዲታዘዝ። ያለ ኃጢአት ግን የመኰንን ትእዛዛ መፈጸም ባይቻል ለእግዚአብሔር እንድንታዘዝ ይገባናል ለሰው ከመታዘዝ ይልቅ። የሐዋርያት ስራ ፬ ፲፱።

\*\*\*

፲፯ ስለ ኋለኛ ቀን ስለ ዓለምም ፍጻሜ።

ደግሞም ያስተምራሉ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በኋለኛ ቀን እንዲመጣ ይፈርድ ዘንድ ሙታንንም ሁሉን ያስነሣል። ምእመናንንና ምሩጻንንም የዘላለም ሕይወትና ደስታ ይሰጣቸዋል። ክፉ ሰዎችን ግን ሰይታናትንም ወደ ገሃነምና ወደ ዘላለም ኵነኔ ይኰንናቸዋል። ስለዚህም የመናፍቃንን ትምህርት ይጥላሉ የሚሉ የሰይጣናትና የርጉማን ሰዎች ሥቃይና መቅሠፍት ለዘላለም እንዳይሆንላቸው። ድግሞም የልያን ትምርት እንደ አይሁድ ከሙታን ትንሣኤ ወዴህ ቅዱሳንና ጻድቃን አንዲት ዓለማዊት መንግሥት እንድትሆንላቸው በምድር ክፎችንም ሁሉን እንዲያጠፉ ብለው የሚያስተምሩትን ትምህርት ይጥላሉ።

\*\*\*

፲፰ ስለ አርነት ፈቃድ።

ስለ አርነት ፈቃድ እንዴህ ሲሉ ያስተምራሉ። ሰው ያርነት ፈቃድ በክፍል አለው በሜዳ ባለማዊ ነገርም በደህና አካሔድ ይመላለስ ዘንድ አእምሮውም በሚያስተውለውን ነገር ይመርጽ ዘንድ። ነገር ግን ሰው ያለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋና ረዴት ያለ መንፈስ ቅዱስም መስራት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኝ ዘንድ እግዚአብሔርም ከልቡ ይፈራ ዘንድ ከልቡም ያምን ዘንድ ወይስ የተወለደበትን ክፉ መመኘቱን ከልቡ ያወጣ ዘንድ አይቻለውም። እንዴህ ያለ ነገር በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ይሆናል እንጅ እግዚአብሔር በቃሉ በሚሰጠው። ጳውሎስ ብልዋልና ፩ ቆሮንቶስ ፪ ፲፬ ነፍሳዊ ሰው አይቀበልም የእግዚአብሔርን መንፈስ ነገር።

ሰውም ሊያውቅ ብለን እኛ እንዴህ ስንል አዲስን ነገር እንዳናስተምር እነሆ ያውጉስቲኑስ ቃል ስለ አርነት ፈቃድ በሂጶግኖስቲኮን በ፫ መጽሐፉ እንዴህ ሲል። እኛ እናምናለን በሰው ሁሉ ያርነት ፈቃድ እንዳለው። ለሁሉ ከፍጥረታቸው ከልደታቸውም አእምሮና ልቡና አለ። ለእግዚአብሔርስ አንዳችን ያደርጉ ዘንድ እንዲችሉ አይደለም ወይስ እግዚአብሔርን ከልባቸው ለመውደድና ለመፍራት። ነገር ግን በሜዳዊ ለዚችም ሕይወት በሚደርስ ነገር አርነት አላቸው በጎን ወይስ ክፉን ለመምረጽ። በጎም ማለቴ ይህ ነው ይላል አውጉስቲኑስ። የሰው ጠባይዕ የምትችለው እንደዚህ። በርሻ መስራት ወይስ አለመስራት። መብላትና መጠጥም ወደ ወዳጅም መሔድ ወይስ አለመሄድ። ልብስንም መልበስ ወይስ መግፈፍ። መሥራትንም። ሴትንም መጋባት። ስራውንም መስራት። እንዴሁም ያለውን የሚጠቅመውን በጎም የሚሆንን ነገር ማድረግ። ይህም ሁሉ ከእግዚአብሔር በቀር አይሆንም አይቆምም። ሁሉ ከርሱ ዘንድ በርሱም ኑርዋል እንጅ። ዳሩ ግን ሰው ከመምረጹ ኃጢአትን ማድረግ ይችላል እንዴህ። ለጣዖታት መስገድ መግደልም ሌላ ክፉ ነገርም።

\*\*\*

500 – 501

ም ችግረኞች ልቦችን በስራቸው ትምህርት አደከሙ እንጅ። እጅግም ልዩ ልዩ ስራ ሆነ። አያሌን ሰዎች የልባቸው ጭንቀት ወደ ገዳሞች አስኰበለላቸው ተስፋ ሲያደርጉ ከዚያ በምንኵስና ጸጋውን ይሰሩ ዘንድ ብለው፡ አያሌም ሌላውን ስራውን አወጡ በርሱ ጸጋውን ይሰሩ ዘንድ የኃጢአትንም ዕዳ ይከፍሉበት ዘንድ። ከርሳቸውም ብዙ አገኙ ሰው እንዲህ አድርጎ ወደ ዕርቅ እንዳይደርስ። ስለዚህም የግድ ነበረ ይህነን የሃይማኖትን ትምርት በክርስቶስ እንዲያስተምሩ እጅግም እንዲታገሉበት ሰው ሁሉ ያውቅ ዘንድ በሃይማኖት ብቻ ያለ ምግባር የእግዚአብሔር ጸጋ እንድናገኝ።

ደግሞም ያስተምራሉ ይህ ሃይማኖት ሰይጣናትና ክፉኣን ሰዎችም ካላቸው ሃይማኖት ጋራ አንድ እንዳይሆን። እልያም ደግመው ታሪክን ክርስቶስ እንደ ታመመ ከሙታንም እንደ ተነሣ ተቀብለዋልና። እኛ ግን ስለ አይነተኛ ሃይማኖት እንናገራለን ስርየት የሚያምን እኛ በክርስቶስ ጸጋና የኃጢአትን ስርየት እንድንቀበል። ይህም ሃይማኖት ያውቃል የታረቀውን አምላክ በክርስቶስ እንዳለው ወደርሱም ይጸራል። ያለ እግዚአብሄርም እንደ አረማውያን አይኖርም። ሰይጣናትና ክፎች ሰዎች በዚህ ነገር በኃጢአት ስርየት አያምኑምና እግዚአብሔርን ይጸላሉ ወደርሱም በውነት መጽራት አይችሉም የበጎ ነገርም ተስፋ ያደርጉት ዘንድ አይሆንላቸውም። እንዴሁም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሃይማኖት ይናገራል። ሰይጣናት ግን ክፎች ሰዎችም ያላቸው ዕውቀት በመጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖት አይባልም። እንዴህ ይላልና በብራውያን ፲፩ ፩ ሃይማኖት ታሪክን ማወቅ አይደለም በእግዚአብሔር መታመን እን የርሱንም ተስፋ መቀበል። አውጉስቲኑስም ያሳብናል የሃይማኖትን ቃል ሲል በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴህ እናስተውለው ዘንድ ማለቱ በእግዚአብሔር መታመን እንዲሆን እርሱ እንዲምረን ታሪክን ማወቅ ግን ሰይጣናት ደግመው እንዲያውቁት እንዳይደለ።

ደግሞም ያስተምራሉ በጎ ስራ መስራት በግድ እንዲፈልግ ነገር ግን ሰው እንዳይታመንበት ጸጋን በርሱ ይገብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር እንጅ። እግዚአብሔር ያመሰግንበት ዘንድ። ሃይማኖትም ሁለግዜ ጸጋውን የኃጢትንም ስርየት ብቻ ይዛል። መንፈስ ቅዱስም በሃይማኖት ተሰጥትዋልና ልብን በጎን ስራን ለመስራት ያሰናድዋል። ይህ ግን ሳይሆን መንፈስ ቅዱስም በልብ ሳይኖር ለልብ ኃይል የለውም ደግሞም ከሰይጣን ሥልጣን በታች ነው እርሱም የተቸገረውን የሰውን ጠባይዕ ወደ ብዙ ኃጢአት ይወስዳል ካለም ጠቢባን እንድናውቅ በጎ ያለ ነውርም ይመላለሱ ዘንድ የፈለጉ ነገር ግን አልሆነላቸውም በግልጽ በብዙም በታላቅም ኃጢአት ወደቁ። እንዴህም ለሰው ይሆናል ያለ አይነተኛ ሃይማኖት ያለ መንፈስ ቅዱስም ቢኖር ራሱንም ባለቤቱ በሰውነቱ ኃይል መግዛት ቢሻ። ስለዚህም የሃይማኖት ትምርት አይሰደበ በጎ ስራ እንዲከለክል ተብሎ ያክብሩት እንጅ በጎ ስራ መስራት አስተምዋልና ረዴትንም ሰጥትዋልና በጎ ስራን እንስራ ዘንድ። ያለ ሃይማኖት ያለ ክርስቶስ የሰው ጠባይዕና ችሎት እጅግ ይደክማል በጎ ስራ ከመስራት ወደ እግዚአብሔርም ከመጽራት በመከራም ከመታገሥ ባልንጅራውንም ከመውደድ የታዘዘውንም ሹመት ከመፍጸም ከመታዘዝም ከክፉ መመኘትም ከመሸሽ። እንዴህ ያለ ታላቅ በውነትም በጎ ስራ አይደረግም ከክርስቶስ ረዴት በቀር እርሱ እንዲል በዮሐንስ ወንጌል ፲፭ ፭። ያለኔ አንዳችን ማድረግ አትችሉም። የክርስቶስንም ረዴት አንቀበልም በሃይማኖት እንጅ።

\*\*\*

፳፩ ወደ ቅዱሳንም ስለ መጽራት።

ለቅዱሳን ስለ ማገልገል ወገኖቻችን እንዴህ ብለው ያስተምራሉ ቅዱሳንን እንድናስብ ሃይማኖታችነን እናጽና ዘንድ አይተን ለርሳቸው ጸጋ እንደ ሆነላቸው በሃይማኖትም እንደ ረዳቸው ደግሞም ሰው ሁሉ በየመጽራቱ እርሳቸውን ምሳሎች ሊያደርጋቸው ላካሔዱ። እንዴህም ቄሣር ይችላሉ የዳዊትን ምሳሌ ይከተሉ ዘንድ ጾርን አድርገው በቱርግኮች ላይ። ሁለታቸው ነገሥታት ናቸውና የመንግሥታቸውን ሰዎች መጠበቅ ለሚገባቸው። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሳን መጽራት ከቅዱሳንም ዘንድ ረዴትን መሻት አልታዘዘም። አንድ አስታቂና መኻከለኛ ብቻ ተሹምዋልና በእግዚአብሔርና በሰው መኻከል እርሱም የሱስ ክርስቶስ ፩ ጢሞቴዎስ ፪ ፭ እርሱም ብቻውን መድኅናችን ለብቻው የካህናት አለቃችን የጸጋ ዙፋናችንም ጰራቅሌቶሳችንም ነው ሮሜ ፰ ፴፬ እርሱም ብቻ ተስፋ አስደረገልነ ጸሎታችንን ይሰማ ዘንድ። ይህም ከሁሉ የሚበልጥ ማምለክ ሁኖ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ይቈጠራል ይህነን የሱስ ክርስቶስን በመከራ ሁሉ በመሻትም በጕዳይም ሁሉ ከልባችን እንሻው ዘንድ እንጸራበትም ዘንድ። የዮሐንስ ፩ መልእክት ፪ ፩።

\*\*\*

፳፪ ስለ ቍርባን በሁለት መልኩ።

በኛ ዘንድ ቍርባንን በ፪ መልኩ ለሕዝብም ይሰጣሉ። ይህ የክርስቶስ ጥሬ ትእዛዝ ነውና ማቴዎስ ፳፯ ፳፯ እንዴህ ሲል። ከዚህ ጠጡ ሁላችሁ። እንዴህ ብሎ ክርስቶስ በቁም ነገር ስለ ጽዋዕ አዘዘ ሁላቸው ከርሱ ይጠጡ ዘንድ። ሰውም ከቶ እንዳይጠራጠር ስለዚህ ጽዋዕ ለቀሳውስት ብቻ እንዳይሆን ብሎ ጳውሎስ ፩ ቆሮንቶስ ፲፩ ፲፯ ይገልጸዋል የቆሮንቶስ ጉባኤ ሁለቱን እንደ ተቀበለች። እንዴህም ያለ ማደግ እጅግ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ኖረ ከታሪክ ካባቶችም መጻሕፍት እንዲገለጽ። ቂጵርያኖስም ብዙ ጊዜ በመጻሕፍቱ ይላል ጽዋዕ በዘመኑ ለሕዝብ ሁሉ እንደት እሰጠ። እንዴሁም ሄሮኒሙስ ይላ የሚይቈርቡ ቀሳውስት ለሕዝብ የክርስቶስን ደም እንዲሰጡ። ጳጳስ ግላስዩስም ባለቤቱ ያዛል ቍርባን እንዳይከፈል። ቃኖንም ከቶ አይገኝም ሕዝብ አንድ ክፍልን ብቻ ይቀበሉ ዘንድ የሚያዝ። ጊዜና ሰውም አይታወቅም መቼ ወይስ በማን ይህች ልማድ ሕዝብ በቍርባን ፩ ክፍልን ብቻ እርሱም እንጅራውን እንዲቀበሉ የሚያዝ። ነገር ግን ተገለጸ ይህች ልማድ በእግዚአብሔር ትእዛዝና በቀደሙ ቃኖኖች ላይ እንዲሆን እንዳይገባም።

ስለዚህም እንደ ክርስቶስ ሥርዓት ቍርባንን መቀበል የፈለጉትን ልብ እናከብድ ዘንድ በጌታችንም በክርስቶስ ሥርዓት ላይ እንዲቈርቡ እናገዳቸው እንድ አልተገባነም።

\*\*\*

፳፫ ስለ ቀሳውስት መጋባት።

በሰው ሁሉ እጅግ ታላቅ መክሰስ ነበረ በታላቆችና በታናሾች ንጽሕናውን ይጠብቁ ዘንድ ባልቻላቸው በቀሳውትን ዝሙት። እንዴህም ያለ የሚያስፈራ ኃጢአታቸው መብለጥ አይቻልም ነበረ። ከዚህም ታላቅ ኃጢአትም ከዝሙትና ከምንዝር ከርሱም ከተነሣ መሰናክል ይሸሹ ዘንድ ብለው አያሌ ከቀሳውስታችን በመጋባት ሕግ ተጋቡ ምክንያትንም ስለዚህ ይገልጻሉ ወደ መጋባት እንደ ተገዱ በልባቸው በግድ። መጽሐፍ ቅዱስ በቁም ነገር ሲል። እግዚአብሔር መጋባትን እንዳደረገ ርክስናውን ሊከለክልበት ጳውሎስ እንዲል ፩ ቆሮንቶስ ፮ ፱ ሰው ከምንዝር ሁሉ ሊሸሽ ለኢያንዳንዱ ምሽቱ ትሁንለት ብሎ። መጋባትም ከመቃጠል ይሻላል። እግዚአብሔርም ወንድና ሴትን ፈጠረ በመጋባት አንድ ይሆኑ ዘንድ። ባረካቸውም አላቸውም። ብዙ ተባዙም። ኦሪት ዘፍጥረት ፩ አሁንም ሰው ቢያስብ ምናልባት ሥልጣንና ኃይል እንዳለው ያለ ልዩ መጽራትና ኃይል ከእግዚአብሔር በፈቃዱና በስለቱ ብቻ የእግዚአብሔርን የነገሥታት ንጉሥን ፍጥረት ይለውጥ ዘንድ የተሻለውንም ያደርግ ዘንድ ይህ እንዳይሆን ታሪክ ገለጸ መርኰስ በዝቶበታልና ቤተ ክርስቲያንም በቀሳውስትዋ ዝሙት እጅግ ተነወረች።

አሁንም የእግዚአብሔር ቃልና ትእዛዝ በሰው ትእዛዝና ስለት ሁሉ ከቶ መለወጥ አይችልምና በዚህና በሌላ ምክንያት ቀሳውስትና ሌሎች የተቀደሱ ሰዎች ምሽቶችን አጋቡ።

ደግሞም ይገልጻል ከታሪካን ካብቶች መጻሕፍት በድሮ ሥርዓት እንደ ነበረ ለቤተ ክርስቲያን ለቀሳውስትና ለዲያቆናት ምሽቶች እንደ ነበሩላቸው። ስለዚህም ጳውሎስ ይላል። ኤጲስቆጶስ ያለ ነውር ይሁን ያንዲት ሴት ባል። ፩ ጢሞቴዎስ ፫ ፪ ደግሞም በንምሳ አሁን ፬፻ አመት ብቻ ነው ቀሳውስትን ለብችነት እንደ አገዱ ከመጋባትም እንደ ከለከልዋቸው። እርሳቸውም ሁሉ የዚያን ጊዜ በዚህ ትእዛዝ እጅግ ተከራከሩ ሁከትም ሆነ። ጳጳስም የዚያን ጊዜ የሚመጣውን መጋባት ብቻ አልከለከለም ያለውን መጋባት ደግሞ አፈረሰባቸው እንጅ።

ይህም ማድረጉ ከሕግ ሁሉ ጋራ ተጻላ በእግዚአብሔርና በሰው ዘንድ። ከዚህም በግድ ከተደረገ ከቀሳውስት ለመጋባት ከቶ በጎ ነገር አልወጣም ክፉ እንጅ። ደግሞም ጲዩስ ፪ እርሱ አዋቂ ሰው የነበረ እጅግ ጊዜ እንዴህ አለ። አንዳንድ ምክንያት ለቀሳውስት አለመጋባት አለ ነገር ግን እጅግ ብዙ ምክንያት አለ ለመጋባታቸው።

ስለዚህም እኛ ለርስዎ ለንጉሣችን ተስፋ እናደርጋለን ይህነን እንዲያስቡ ለቀሳውስትም ሥልጣን እንዲሰጡ ምሽትን ያገቡ ዘንድ። ለማንም አይጐዳምና ለቤተ ክርስቲያን ለሁሉም እጅግ ይጠቅማል እንጅ በዚህ ነገርም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በንከተል። እርሱ ከስለት ሁሉ ይበልጣልና። ሰውም ላለመጋባት እንኳ ስለት ካደረገ የእግዚአብሔር ትእዛዝ አይለወጥበትም ፡

\*\*\*

፳፬ ስለ ቍርባን።

ጸላቶቻችን እኛ ቍርባንን እንደ ሻርኒ ቢያጣሉነ ሐሰት ይናገራሉ። የታወቀ ነውና ቍርባን በኛ ዘንድ እጅግ እንደ ከበረ ጸላቶቻችን ከሚያከብሩት ይልቅ። መምህራናችን ሕዝባችንን እጅግ ያስተምራሉና የምሥጢሩን ትምህርት ስለ ምድንርም እንደ ተሰራ ምንድርም ይገባል እናደግ ዘንድ በጎ ልንቀበለው ብለን የፈራውን ልብ ለማጽናት። እንዴሁም ሕዝብ ወደ ቍርባን ይመጣሉ ፡

መምህራኖችንም በቍርባን የገባውን ስሕተት ይጸይፋሉ። ደግሞም የቍርባን ማድረግ በኛ ዘንድ አልተወጠም በዚህ ብቻ እንጅ አስቀድሞ በለቲና ቋንቋ ከተቀደሰ አሁን በንምሳዊ ይቀደሳል። ማምለክ ሁሉ ለዚህ ነውና ሕዝብ የክርስቶስን ዕውቀት ይማርበት ዘንድ።

ቍርባን ግን በልዩ ልዩ ማድረጉ ከዚህ ዘመን አስቀድሞ ለክፉ ስለ ተደረገ ገቢያ እስኪሆንበት ቀሳውስትም በብር እስኪቀድሱት ድረስ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ እንዴህ ያለውን ኃጢአት መምህራናችን ገሠጹ የጳውሎስን ንገር ሲያሳስቡ ፩ ቆሮንቶስ ፲፩ ፳፱ ሲል። ሰው ሳይገባው ቢበላ ቢጠጠም ቍርባንን ለራሱ ኵነኔ ይበላል ይጠጣልም የጌታን ገላ አይደለምና። ከዚህ ኵነኔ ፈርተን ለቍርባን የማይገባ ነገር ሻርነ ከመኻከላችን የተሻየጠውን ቍርባን በስውር ለብቻው ያለውን ቍርባን ስለ ብርና በግድ እስካሁን ድረስ የተደረገ።

ደግሞም ያችን ታላቂቱን ስሕተት ጻየፉ የሮም ቤተ ክርስቲያን ስታስተርም ክርስቶስ ጌታችን በሞቱ ስለ ሚወረስ ኃጢአት ብቻ ቤዛ እንደ ሆነ ቍርባንንም እንዳደረገ ስለ ቀረ ኃጢአት ሁሉ እንዴህም ቍርባንን ምሥዋዕትን እንዳደረገው ለሕያዋንና ለሙታን ኃጢአታቸውን እንዳደረገው ለሕያዋንና ለሙታን ያስታርቅ ዘንድ። ከዚህ ትምህርትም ክርክር ተነሣ እጅግ ሲመጕቱ አንድ ለብዙ ሰዎች ሲያቈርቡ ምግባሩ እንዲ ያህል ለኢያንዳንዱ ለብቻው ከሚደረግ ቍርባን ጋራ ወይስ አያህልም ብለው። አያህልምም ሲል እጅግ ቍርባኖች ተነሡ ቍጥር የሌላቸው። ሰው እንዴህ በማድረግ ፈቃዱን ሁሉን ከእግዚአብሔር ያገኝ ዘንድ በክርስቶስም ያለ ሃይማኖት እውነተኛ ማምለክም ተስረስትዋል።

ስለህም መምህራናችን እንደ ተገባቸው አስተማሩ ስለ ቍርባን ስለ በጎ ማቍረቡ። ምሥዋዕትም ስለ ሚወረስ ኃጢአትና ስለ ሌላ ኃጢአት ሁሉ ከቶ አይገኝም ካንድ መሥዋዕት በቀር ክርስቶስ የሠዋው እርሱ በሞተ ጊዜ ስለ ኃጢአት ሁሉ ቤዛ ሁኖ። እጅግ ድንቅና አዲስ ስንፍና ነው በቤተ ክርስቲያን ማስተማር የክርስቶስ ሞት ስለ ሚወረስ ኃጢአት ብቻ ቤዛ እንዲሆን ስለ ሌላ ኃጢአትም አይደለም። ስለዚህም ተስፋ እንዳደርጋለን ሰው ሁሉ እንዲያስተውል እንዴህ ያለውን ስሕተት በከንቱ እንዳልጸየፈነው። ደግሞም ጳውሎስ ሲል። ሮሜ ፫ ፳፭። ጸጋ እንድናገኝ በእግዚአብሔር ፊት በሃይማኖት በስራም አይደለም ይህ የቍርባን ክፉ ማቍረብ ከዚህ ጋራ ይጸላል ሰው መስሎታልና በዚህ መቍረብ ጸጋውን ያገኝ ዘንድ። እንዴህ ነበረና ቄስ ለራሱ ብቻ አይደለም ለሕያዋንና ለሙታን ሁሉ ኃጢአትን ያስወገደበት ሰጋውንም ያደረገበት ይመስለው ነበረ። ደግሞም ቍርባን ስለ ኃጢአት መሥዋዕትን እናደርግበት ዘንድ አልተሰራም ክርስቶስ ይህነን አንድ ጊዜ ለወትሮ ተፈጽምዋልና ሃይማኖታችነን ለማስነሣትና ልብቻነን ለማጽናት እንጅ። ቍርባን ያሳስብናልና ክርስቶስ የጸጋውን የኃጢአት ስርየትንም ተስፋ እንዳስደረገልነ። ስለዚህም ይች ምሥጢር ሃይማኖትን ትፈልጋለች ያለ ሃይማኖትም መቈረብ ከንቱ ነው።

እንኪያስ ቍርባን መሥዋዕት አይደለምና ሌሎች ሕያዋን ወይስ ሙታን ኃጢአታቸውን ያስወግድ ዘንድ። ነገር ግን ያንድነት እራት ቄስና ሌሎች ለራሳቸው የሚቈረቡበት በኛ ዘንድ እንዴህ ይደረጋል በባላትና በሌላ ጊዜ የሚቈረቡ ቢገኙ ቍርባን እንዲቀደስ። እንዴህም እኛ እናደርጋለን በቅድም እንደ አደረጉ ከጳውሎስም ካፈ ወርቅም ከሌላ መጽሐፍም እንዲገለጽ።

\*\*\*

፳፭ ስለ መናዘዝ።

መናዘዝ በቀሳውስታችን አልተሻረም። ይህነን ልማድ ጠብቀናልና ቍርባንን በፊት ላልተሰሙ ላልተፈቱም እንዳንሰጠው። በርሱም ሕዝብ ደህና ትምህርትን ይሰማሉ ይፍትሐት ነገር ቄስ በክርስቶስ ትእዛዝና ሥልጣን ኃጢአቱን ለሚያስታውቀው በክርስቶስም ለሚያምን ሲል። ኃጢአትህ ቀረ። ይህ የምሥራች ማጽናቱ እንዴት ታላቅ እንዲሆን የተገኘ የቄስ እርሱ ሰው ሁኖ ቃሉ አይደለምና ብሎ የእግዚአብሔር እንጅ እርሱ ብቻ ኃጢአትን ይቀር ማለት የሚችል። በርሱ ፈንታ ትእዛዝ ተናግርዋልና።

ስለዚህ ትእዛዝም መምህራናችን ሕዝባችንነን እጅግ ያስተምራሉ በሰው ነገር አንዳያምኑ ብለው በእግዚአብሔር ነገር እንጅ እንዳይጠራጠሩም። ስለዚህ ነገርም ቀሳውስት አስቀድመው ባንዲት ቃል አላስታማሩም በመናዘዝ እጅግ በተናገሩ ጊዜ የሕዝብን ልብ ሠቀዩ ኃጢአትን በማስቈጠር በመክፈልም ከንስሓም በመፍታትም በመንገድም ወደ ቅዱስ ስፍራ ይህነንም በሚመስል ነገር። ከጸላቶቻችንም ብዙ አሉ ባለቤታቸው የሚሉ የመምህራናችን ትምህርት በዚህ ነገር ከሌላ እንዲሻል።

ስለ መናዘዝም መምህራናችን እንዴህ ብለው ያስተምራሉ ሰውን እንዲያገዱ ኃጢአቱን ሁሉን በስም ለመንገር ይህ ማንም አይችልምና። ዳዊት እንዲል። ማን ይችላል ይቈጥር ዘንድ ስንት ጊዜ እንዲበድል። የተሰወረብኝንም ኃጢአት ይቅር በልልኝ መዝሙር ፲፱ ፲፫። የሬሚያስም ይላል በመጽሐፉ ፲፯ ፰። የሰው ልብ ይደፍራል ተስፋውንም ይጥላል። ማን ይችላል ያጠልቀው ዘንድ። የሰው ጠባይዕ እንዴህ በኃጢአት ሁላ መላ ሁሉን ማየትን ማወቅ እንዳይችል። ከምንቍጥረውም ኃጢአት ብቻ ብንፈታ ባይጠቅመን ከሁሉ ባንፈታ ካንድ በውነት አልተፈታነምና። ስለዚህም ገድ የለም ሰው ኃጢአቱን በመናዘዝ እንዲቈጥር። እንዴሁም አባቶች አስተማሩ ስለ መናዘዝ እንደ አፈ ወርቅ ሌሎችም።

\*\*\*

፳፮ ስለ መብል ልዩነት።

የቀደሙ መምህራን አስተማሩ ሰበኩም ጻፉም የመብልን ልዩነት ከሰውም የተሰራውን ትእዛዝና ልማድ መጠበቅ እንዲጠቅም ብለው ሰው በርሱ ጸጋውን ይሰራበት ዘንድ የኃጢአትንም ዕዳ ይከፍልበት ዘንድ። ስለዚህም ዕለት ዕለት አዲስ ጾም የማምለክም አዲስ ነገር አዲስ ሥርዓትም ይህነንም የሚመስለው ነገር ተነሣ መምህራንም ብርቱ ነበሩበት እንዴህ ያለ ነገር ለማምለክ እንዲገባ ሰውም በመጠበቀው ጸጋ እንዲሰራ ባለመጠበቀውም ታላቅ ኃጢአት እንዲሆን። ከዚያም እጅግ ታላቅ ስሕተት በቤተ ክርስቲያን ተነሣች። የክርስቶስ ጸጋ የሃይማኖትም ትምህርት ተጐድቶበታልና በወንጌልም ከሁሉ የሚበልጥ ነገር እርሱ ነውና ስለ ጸጋ ስለ ክርስቶስ ስለ ምግባሩም ስለ ሃይማኖትም የትምህርት መሠረት ይጐዳል እርሱ ቢጐዳ። ስለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ ብርቱ ጻፈ በሙሴ በክህነት ሕጉ ላይ በሰውም በተሰራ ካባቶች ወደኛ አልፎ በመጣ ልማድ ላይ። እኛ እንማር ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ቅዱሳን እንዳንሆን በስራችን በሃይማኖት በክርስቶስ እንጅ ጸጋውን ተቀበለን በክርስቶስ ምክንያት። ይህች የጳውሎስ ትምርት ለመጥፋት ቀረበች ሲያስተምሩ ሰው የእግዚአብሔርን ምህረት ሊሰራ በትእዛዝ በመጾምም መብልንም ልብስንም በመለየት የሚቀርም። እንዴህ ያለ የሰው ሥርዓት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አስጨልም የሰው ሥርዓት ከእግዚአብሔር ትእዛዝ እጅግ የምትበልጥ ተቈጥራለችና። ይህም ብቻ የክርስቲያን አካሄድ እንደ ሆነ አስተማሩ በዓልን እንዴህ የሚያከብር በግልጽም እንዴህ የሚጸልይ እንዴህም የሚጾም እንዴህ የሚለብስ ደህናና ደግ ክርስቲያን ተባለ። ሌላ የሚገባ የታዘዘም በጎ ስራ ግን ዓለማዊ ሥጋዊም ነገር ሁኖ ተቈጠረ። ሰው ኢያንዳንዱ በየመጸራቱ የሚገባውን ነገር ቢሰራ ባለቤቱ ቢደክም ምሽቱንና ልጆቹን ይመግብ ዘንድ እግዚአብሄርንም ለመፍራትና ለመውደድ ያሳድጋቸው ዘንድ እመቤትም ልጆችን ወልዳ መልካም ብትጠብቃቸው መኰንንም አገሩንና ሰዎቹን ቢገዛ። እንዴህም የሚመስል ስራ ዓለማዊና ያልተፈጸመ እይማይጠቅምም ስራ ተባለ ካባቶች ወደኛ የወረደ የሰው ትእዛዝ ብቻ የተመሰገነውን ስም ተቀበለ ቅዱስና ፍጹም ስራ ተብሎ። ስለዚህም ልክና ጨርስ አልታወቀም እንዴህ ያላቸውን ሥርዓት ለማድረግ።

እንዴህ ያለችም ሥርዓት የሰውን ልብ እጅግ ለማስቸገር ሆነ ሁሉን ይጠብቁ ዘንድ ሰዎች አይችሉም ነበሩና ደግሞም የታዘዘ ማምለክ ሁኖ መሰላቸው። ጊርሶንም ይላል ብዙ ሰዎች ተስፋቸውን ሁሉን እንደ ጣሉት አያሌም ነፍሳቸውን እንደ ገደሉ የክርስቶስን የጸጋውን ማጽናት አልሰሙምና እጅግ ሁከትም እጅግም መጐዳት በሥጋና በነፍስ በዚህ ምክንያት ሆነ።

ስለዚህም መምህራናችን በድፍረት አይደለም ወይስ የቤተ ክርስቲያን ሥልጣናት በመናቅ ስለዚህ ነገር ያስተማሩ። የቤተ ክስቲያን ታላቅ ጕዳይ ነበረ እንጅ ስለዚህ ስሕተት ሁሉ ከለዚህ ሥርዓቶችም ስለ ተነሣ ጥፋት ያስተምሩ ዘንድ። ወንጌል በግድ ይፈልገዋልና የሃይማኖት ነገር ወትሮ በሁሉ ላይ በቤተ ክርስቲያን ይሰበክና ይማር ዘንድ። ይህነን ትምርት ግን ሰው አያስተውልም በኃይሉ በስራውም ጸጋውን ይሰራ ዘንድ ቢመስለው። እንዴሁም አስተማሩበት ሲሉ። የሰውን ሥርዓት በመጠበቅ ሰው አይችልም የእግዚአብሔርን ምህረት መስራት ወይስ እግዚአብሔርን ማስታረቅ ወይስ የኃጢአትን ዕዳ መክፈል። ስለዚህም ይህ ነገር በግድ የሚፈለግ ማምለክ ሁኖ አይቈጠር። ምክንያትም ማቲዎስ ፲፭ ፫ ፱ ይገኛል። ክርስቶስ ፈሪሳውያንን እንዴህ ሲል። ለምን እላንተ ትለፋላችሁ የእግዚአብሔርን ሕግ ስለ ወጋችሁ። በከንቱ ያመልኩኛል የሰውን ሥርዓት ትምህርት ኢያስተማሩ። ደግሞም ሕዝብን ጸራ እንዴህም አለ። ስሙ አስተውሉም። ወዳፍ የሚገባ ሰውን አያርክስም አይደለም ካፍ የሚወጣ እጅግ። ደግሞም ጳውሎስ ይላል። የእግዚአብሔር መንግሥት መብልና መጠጥ አይደለም። ሮሜ ፲፬ ፲፯ ደግሞም በቆሎሳይስ ፪ ፲፯ ሰው አይፍረድባችሁ በመብልና በመጠጥ በዓልንም በመቍጠር በሰንበትም። በ፩ በጢሞቴዎስ ፬ ፩ ፫። እንዴህ ያለ ትእዛዝ ሰው መብልንና መጋባትን ቢከለክል የሰይጣን ትምህርት ይባላል ከወንጌል ጋራ ይጻላልና።

ጸላቶቻችን ግን መምህራኖችን የሥጋውን ማድከምና ተግሣጽ እንዲከለክሉ ቢሉ እውነት አይሉም። መምህራናችን እግዚአብሔር ለምእመናን ለመሸከም ስለ ሰጣቸው መስቀል እርሱም መከራና ጭንቀት ስለሚሆን ያስተምሩናል በደስታም እንድንቀበለው ይመክሩናል። እርሱም በውነት ተግሣጽ ነው ለመድኃኒታችን።ድ እግሞም ይላሉ ለክርሲትያን ሁሉ እንዲገባ በሥጋው ይገዛ ዘንድ ስራውን በማብዛት በመብልም ልክ ይሆን ዘንድ ለኃጢአት ምክንያት እንዳይሰጥ ጸጋውን ለመስራት ግን አይደለም። ይህ መግዛትና ሥርዓት በሥጋ ላይ አንዳንድ ቀን ብቻ አይሁን ወትሮ እንጅ። ስለዚህም ክርስቶስ ይላል ሉቃስ ወትሮ እንጅ። ስለዚህም ክርስቶስ ይላል ሉቃስ ፳፩ ፴፬ በነፍሳችሁ ተጠንቀቁ እንዳየክብዱ ሆዳችሁን በመምላት። ስለዚህም ወትሮ እንጾማለን ማለት ልባችነን አናከብድም በመብላት ብዛትና በስካር ሥጋችን ሁለግዜ ለእግዚአብሔር ለማገልገል የተሰናዳ ይሆን ዘንድ። የምንጥል እንኪያ እርሱም ጾም አይደለም ነገር ግን ሰው ጾምን እንደ ሕግ ቢያደርገው ለልዩ ልዩ ጊዜ ለልዩ ልዩ መብልም ሰውን ለማጽደቅ የሚቈጠር። እርሱም ከወንጌል ጋራ ይጸላል።

በኛ ዘንድም ሥርዓት አለን ደግሞ ዳሩ ከርሱ ጽድቅን አንፈልግበትም ሕግን አናደርግበትም ቤተ ክርስቲያንን ለመስራት ብቻ እንጠብቀዋለን እንጅ።

\*\*\*

፳፯ ስለ ምንኵስና ስለት።

ስለ ምንኵስና ስንናገር ማሰብ ይፈልጋል አስቀድሞ እንደ ነበረ በምንኵስና በገዳሞችም። በርሱም እጅግ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ የሚጻላ ነገር ነበረ። ባውጉስቲኑስ ዘመንም በገዳሞች የገቡ ሰዎች እንደ ፈቃዳቸው ነበሩ። በኋላ ግን ተግሣጽና ትምህርት በከፋ ጊዜ የገዳም ስለት ተደረገ በርሱም ተግሣጽ ሊመለስ ነበረ በግድ በማሠርያም።

ከዚህ ጋራም ብዙ ሌላ ነገር ተነሣ ሰዎችም እንዴህ ላለው ግዞት የውቀት ዕድምያቸው ሳይደርስ ለምንክስና ታሠሩ። ይህ ነገርም በሴቶች ገዳሞች አስጨነቀ ከወንዶች ገዳሞች ይልቅ ለሴቶች ኃዘን ሲገባቸው በድካማቸው ምክንያት። ይህ ነገርም ይህ ስለት ማድረግም ብዙ ሰዎችን አስቀድሞ አሳዘነ ብዙ ሰዎችንም አሰናከለ። የምንኵስናም ስለት እንደ ጥምቀት ስለት ተቈተረ። ሞነኵሶችም ተስፋ አደረጉበት ለኃጢአት ስርየት ለመጽደቃቸውም በእግዚአብሔር ፊት ትርፍንም ያገኙበት መሰላቸው። ምንኵስናም ተመሰገነች ከሌላ ክርስቲያን መሆን ሁሉ ይልቅ ከክህነት ከመፍረድም ከመንግሥትም እርሱንም ከሚመስል ይልቅ እንደ እግዚአብሔር ነገርና ትእዛዝ ከተደረገ ሁሉ ይልቅ። ይህም ሁሉ ከወንጌል የሚበልጥ ተቈጠረ ከወንጌልም ጋራ ተጻላ።

አስቀድሞም ገዳሞች የመጽሐፍ ቅዱስና የሌላ ዕውቀት ማስተማርዮች ነበሩ ሊማሩም ብለው ወደ ገዳሞች ሔዱ። አሁን ግን ይጸድቁ ዘንድ እንደ ቅዱሳንም ይከብሩ ዘንድ።

እንዴት ግን ይላሉ መምህራናችን። ትምህርታቸው እንዴህ ነው። ምንኵስናን ትተው ወደ መጋባት የሚገቡ የብቸነት ስጥወታ አልተቀበሉምና በጎ ያደርጋሉ ሥልጣንና ትእዛዝም አላቸው ምሽትን ያገቡ ዘንድ። የምንኵስናም ስለት የእግዚአብሔርን ሥርዓት አይሽርም። የእግዚአብሔርም ትእዛዝ እንዴህ ነው። ስለ ምንዝር ለሰው ሁሉ መሻቱ ትሁንለት። ለሴቲቱም ሁሉ ባል ይሁንላት። ፩ ቆሮንቶስ ፮ ፪። እንዴህም ይላል እግዚአብሔር በኦሪት ዘፍጥረት ፪ ፲፰ መልካም አይደለም ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ። የምትረዳውን እርሱንም የምትከተል ባልንጅ ራ ልፈጥርለት። ይህነን እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ ሰው ሁሉ በስለቱ ይሽር ዘንድ አይችልም። እግዚአብሔር አንድ ሥጋ ይሁኑ ዘንድ ያደረጋቸው ወንድና ሴት ሰው ይለያቸው ዘንድ ወይስ አንድነታቸውን ይከለክል ዘንድ ቢወድ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሥርዓት መከልከል ይፈልጋል።

ከዚህም በቀር አንድ ታላቅ ምክንያት አለን የምንኵስና ስለት የሚፈታበት እርሱም ይህ ነው። የእግዚአብሔር ሥርዓት ስለ ዘላለም መድኃኒታችን የተሰራች እንዳይፈርስ ሰው በሰራው በቅድስና መልክ እንደ ምንኵስና። የእግዚአብሔር ልጅ አንድ ጊዜ ለወትሮ ለዘላለም ፍጽምትን ጽድቅና መድኃኒት ሰራልነ ሰው በሃይማኖት ብቻ የሚቀበለው ቢያምን እግዚአብሔር በልጁ ምክንያት በጸጋ ልጆቹ እንሆን ዘንድ እንዲቀበልን። አሁንስ ሞነክሶች በምንኵስናቸው የመላእክትም ማምለክ የሚመስል ማምለካቸው እንዲጸድቁ የእግዚአብሔርንም ጸጋ እንዲያገኙ ይመላቸዋል። ይህ ግን ምንድር ነው የክርስቶስን ምስጋና ማሳነ እንጅ የሰጋውንም ዋጋ የሃይማኖትንም ጽድቅ መካድ።

ከዚህ ይገለጻል እንዲህ ያለ ስለት የማይገባ ሐሰውትም ማምለክ እንዲሆን እግዚአብሔርንም እንዲያሳዝን ሰውም ለመጠበቀው እንዳይታሠር።

\*\*\*

፳፰ ስለ ኤጲስቆጶሳት ሥልጣን።

ስለ ኤጲስቆጶሳት ሥልታን አስቀድሞ እጅግ ተጻፈ ብዙ ጻፎችም የኤጲስቆጶሳትን ሥልጣን ካለም ኃይል ጋራ ደበለቁ ኤጲስቆጶሳትን ያለም ገዦች እስኪሆን ድረስ። ከዚህም መደብለቅ እጅግ ሁከትና መናወጽ ተነሣ። ኤጲስቆጶሳት ክርስቶስ የሰጣቸውን ሥልጣን ቤተ ክርስቲያንን ለመስራት አላደረጉም ራሳቸውን ለማክበር እንጅ የሰውን ልብ ሲያከብዱ ከክርስቶስ ትእዛዝ ጋራ በሚጸላ ትእዛዝቸው። ቄሣሮችንና ነገሥታትንም እንኳ እንደ ፈቃዳቸው ይሾሙ ይሽሩም ዘንድ ሲደፍሩ። ይህነንም ድፍረታቸው ብዙ ደህኖች መምህራን በየጊዜያቸው ጸየፉት እርሳቸው ግን አልሰሙም። ስለዚህም መምህራናችን እግዚአብሔርን ለማክበር የሰውንም ልብ ለማጽናት አሁን ተገዶ የመንፈሳዊንና የሥጋዊን ነገር ሥልጣን ይለዩ ዘንድ ሲያስተምሩ ለሁለታቸው ኢየብቻቸው ስለ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከልብ ማክበር እንዲገባቸው ከሁሉ እንዲበልጥ እንደ እግዚአብሔር ስጥወታ በምድር ላይ።

እንዴህም ነው የመምህራናችን ትምርት። የመክፈቻ ሥልታን እርሱም የኤጲስቆጶሳት ሥልጣን ወንጌል እንዳለ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ሥልጣንና ትእዛዝ ነው ወንጌልን ለመስበክ የኃጢአትን ስርየት እግዚአብሔር ለሁሉ መስጠት የሚወደው ለመግለጽ ምሥጢራትንም ለመክፈል። ክርስቶስ ሐዋርያቱን እንዴህ ብልዋልና ዮሐንስ ፳ ፳፩ ሰላም ለላንት ይሁን። አብ እንደ ላከኝ እንዴሁም እኔ እልካችኋለሁ። ይህም ብሎ እፍ አለባቸው አላቸውም። መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአቱንም የምትተውለት ቀረችለት የምትይዙበትም ተያዘችበት። ይህ ሥልጣን ሰማይን መክፈትና መዝጋት ግን ሌላ የለም የእግዚአብሔር ቃል ማስተማርና መስበክ እንጅ ምሥጢራትንም ማገልገል። በርሱም ሥጋዊ ገንዘብ አይሰጥበትምና ነገር ግን መንፈሳዊ የዘላለም ጽድቅ መንፈስ ቅዱስም ይዘላለም ሕይወት ፡ ይህ ገንዘብ አይገኝምም በመስበክ ሹመት እንጅ። በምሥቲራትም ቅዱስ ጳውሎስ የሚያምኑበትን ሁሉን ያድን ዘንድ። ሮሜ ፩ ፲፯ ይህ የኤጲስቆጶሳት የቤተ ክርስቲያንም ሥልጣን ሁኖ ያለምን ሥልጣን የመኰንንም መግዛት ከቶ አይከለክልም። የመኰንን ሹመት ልዩ ነውና የወንጌልም ሹመት ልዩ ነው። እሌህ ፪ም ኢየብቻቸው ይኖሩ ዘንድ ይገባል ክርስቶስ እንዲል። መንግሥቴ የዚህ ዓለም አይደለችም። የዮሐንስ ወንዴል ፲፰ ፴፯ ሉቃስ ፲፪ ፲፬ ፊልጵስዩስ ፫ ፳። ፪ ቆሮንቶስ ፲ ፬።

ስለዚህም መምህራናችን እሌህ ፪ የቤተ ክርስቲያንን ሹመትና የመንግሥትን ሹመት ይለያሉ ያስከብርዋቸውማሉ። ለኤጲስቆጶሳት ግን ያለም ሹመት ደግሞ ቢጨመርላቸው ይህ መጨመርያ ከእግዚአብሔር ሥልታን አይደለም ከነገሥታት እንጅ ለወንጌል ሹመታቸውም ከቶ አይደርስም።

የኤጲስቆጶሳትና የቀሳውስት ሹመት በእግዚአብሔር ትእዛዝ መግለጽ በእግዚአብሔር ላይ የሚሰሩትን ከጉባኤ መቍረጥ ባለም ኃይልም አይደለም በእግዚአብሔር ቃል እንጅ። እንዴሁም ለማድረጋቸው ክርስቶስ እንዳዘዘ ቢያደርጉ መታዘዝ ይገባላቸዋል ከቤተ ክርስቲያን ሉቃስ ፲ ፲፯ ያለ ክርስቶስ ትእዛዝ ግን አንዳችን ቢያዙ መታዘዝ ኃጢአት ይሆናል። ማቴዎስ ፯ ፲፭ ገላትያን ፩ ፰። ፪ ቆሮንቶስ ፲፫ ፰ ፲።

እጅግ ክርክርም ሆነ ስለ ማምለክ ኤጲስቆጶሳት ሥልጣን እንዳላቸው በማምለክ የሚወዱትን ይለውጡ ወይስ ይጨምሩ ወይስ ይቈርጡ ዘንድ ሥልጣን እንድላቸው ወይስ አይደለም። መምህራናችንም እንዴህ ይላሉ። ሰው ሁሉ ሥልጣን እንደ ሌለው አንዳችን ለማድረግ ወይስ ለማዘዝ የእግዚአብሔር ቃል የሚከለክል። ወይስ እግዚአብሔር የከለከለውን ነገር ያዙ ዘንድ ለመድኃኒታችን እንደ ሚገባው። የሐዋርያት ስራ ፲፭ ፲። ፪ ቆሮንቶስ ፲፫ ፲። ይህነን ግን ኤጲስቆጶሳት ባይጠብቁ ወንጌል ይጐዳል ኃጢአትም ይበዛል ፡

የቤተ ክርስቲያንም ማምለክ ሁሉ እግዚአብሔር ን ለማመስገን የቤተ ክርስቲያንንም ልብ ለመስራት ነውና ሥርዓት ይፈልገለታል ይህ ምስጋና ይህም መስራት እንዳይከለከል። በዚህም ይገለጻል ኤጲስቆጶሳት የቤተ ክርስቲያን ጌቶች እንዳይደሉ ወይስ ምእመናን የርሳቸው ባሮች። አንድ ጌታ ነውና እርሱም የሱስ ክርስቶስ በደሙ የተበዣነ ከባርነት ሁሉ እርሱም ሁላችነን ይልናል። እላንት በታላቅ ዋጋ ተገዛችሁ ለሰው ባሮች አትሁኑ። ዳሩ ኤጲስቆጶሳትና ቀሳውስት ዲያቆናትም የወንድሞቻቸው የደስታቸው ረጆች ናቸው።

ቅዱስ ጴጥሮስም ኤጲስቆጶሳትን ይከለክላል በቤተ ክርስቲያን ላይ እንዳይገዙ እርስዋ የክርስቶስ መንጋ የምትሆን ይጠብቅዋት ዘንድ ለደህነንታቸው ያዛቸዋል እንጅ። ፩ ጴጥሮስ ፭ ፫።

እኛም አሁን ሥልጣናቸውን እንሽር ዘንድ አንሻም እንለምናቸዋለን እንጅ የሰውን ልብ ለኃጢአት እንዲያገዱ። ይህነን ግን ትተው ልመናችነን ቢንቁ ከኵነኔ ይፍሩ እግዚአብሔር ቢቋጠርባቸው ለቤተ ክርስቲያን ምክንያት እንደ ሰጡ ለመለየት እርሳቸው ሊከለክሉት የነበሩ።

\*\*\*

እሌህ ፳፰ ቃላት ጻፍነ ሃይማኖታችነን ትምህርታችነንም እንገልጽባቸው ዘንድ። ማንም በኢዝህ የሚጠራጠር ቢገኝ መጨመርያውንም ትምህርት የሚፈልግ ከልባችን እሺ እንላለን ከእግዚአብሔር ቃል እናስተምረው ዘንድ።

እኛ የጌታችን የቄሣር ሎላልት

ዮሐንስ በእግዚአብሔር ምህረት

የሰክሰን ገዢ መራጭ።

ጌዎርጊስ የብረንደንቡርግ ገዢ።

ኤርንስት የሊነቡርግ ገዢ።

ፊልጶስ የሀስን ገዢ።

ዮሐንስ ፍሪድሪኽ የሰክሰን ሀርጾግ።

ዎልፍገንግ የኣንሀልት ገዢ።

አልብረኽት የመንስፈልድ ግራፍ።

የኒርንበርግ ከተማ መለክተኞች።

የሬውትሊንግን ከተማ።

\*\*\*

ይህች የጵሮተስታንቶች ትምህርት ናት በወንጌል እንደ ተመሠረተች እንደ ተመሰከረችበትም። የንምሳ ቄሣር ካርል ፭ ግን አልተቀበላትም ለመንግሥቱ ሁሉ። ስለዚህም ብዙ ገዦች ከምድራቸው ጋራ ከሮም ቤተ ክርስቲያን ወጡ።

የሮም ቤተ ክርስቲያንም ሲኖዶስን ሰበሰበች በትረኤንት ከጳጳስ በታች ካመት ፲፭፵፯ ጀምሮ እስከ ፲፭፶፫ ድረስ። በዚህች ሲኖዶስም የሮም ጸላትነት ጸናች በጵሮተስታንቶች ላይ ላይ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ አንድ የነበረውንም ትምርታቸውን ወገዙ። እንዴህም መለየት ሆነ በሮም ቤተ ክርስቲያንና በጵሮተስታንቶች ቤተ ክርስቲያን መኻከል እስከ ዛሬ ድረስ።

ሉተርም ባመት ፲፭፵፯ ሞተ ነፍሱን አደራ ሰጥቶ በእግዚአብሔር እጅ። የወንጌል ትምርት ግን ከጨለማ ወደ ብርሃን እንደ ወጣች በርሱና በወዳጆቹ በንምሳ መንግሥት ወደ ሌላ አገርም ወጣች።

በሄልዌትያም ጽዊንግሊ ሞተ ባመት ፲፭፴ እርሱም ከሞተ በኋላ ዮሐንስ ካልቢኑስ ተነሣ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል የተጀመረውን ስራ በሄልዌትያ አድርጎ ከፋሬልና ከቤጻ ጋራ። ብርሃናቸውም ወደ ሩቅ አገር አበራ።

በእንግልጣርም የቤተ ክርስቲያን መታደስ ከንጉሥ ከሀንሪ ፰ በታች ጀመረ ባመት ፲፭፳፯ መጽሐፍ ቅዱስ በተተረጐመ ጊዜ በቲንዳልና በፋርስ። ቲንደልም በወንጌል ካስተማረ በኋላ ባመት ፲፭፴፬ ተይዞ ተነደደ። ባመትም ፲፭፴፬ ንጉሥ የሮም ጳጳስን መግዛት በመንግሥቱ ሻረ። ሰዎቹንም ሁሉን አዘዘ ለጳጳስ እንዳይታዘዙ ለርሱ ለንጉሥ ሥልጣን እንጅ እርሱም በእግዚአብሔር ኃይል የመንግሥቱ የቤተ ክርስቲያኑም አለቃ እንደ ሆነ። ሀንሪ ግን ባንዳንድ ነገር የወንጌል ነገር ካለም ነገር ጋራ ደብልቆ የቤተ ክርስቲያን መሻት አልተፈጸመበትም። ክረንመር ሪድሌም ለቲመርም ክሮምወልድም ሌሎችም ለወንጌል በኃይላቸው አገለገሉ።

በሀንሪ ፰ም ልጅ በኤድወርድ ፯ ዘመን የወንጌል ትምርት አገደች ጸናችም። እርሱ ግን ከሞተ በኋላ እቱ ማርያም ተከተለችው በመንግሥት። እርስዋም የወንጌል ጸላት ሁና ጽሩ ትምርቱን በግድ ትሽረው ዘንድ ፈለገች። ስለዚህም ብዙ ደህና መምህራን ስለ ወንጌል በሳት በንጩትም በሰይፍም በግዞትም ሞቱ። ብዙም ካገራቸው ተሳደው ወደ ንምሳ ወደ ሄልዌትያም ሸሹ። ይህችም ስደት ካመት ፲፭፶፫ እስከ ፲፭፶፰ ደረስ ነበረች።

ማርያምም ባመት ፲፭፶፰ በሞተች ጊዜ እትዋ ኤልሳቤጥ ነገሠች። እርስዋም የወንጌል ወዳጅ ሁና ለወንጌል ትምህርት በመንግሥትዋ ሁሉ መንግዛት ሰጠችው የቤተ ክርስቲያንም ማምለክ በወንጌል ያቅኑት ዘንድ አዘዘች። ይህም ባመት ፲፭፷፪ ሆነ። የዚያን ጊዜም እሌህ ፴፱ ቃላት ተጻፉ የንግልጣር ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት የሚናገሩ።

የእንግልጣር ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖትዋ

ትምህርት በ፴፱ ቃላት ይህች ናት።

፩ ስለ ቅድስት ሥላሴ።

አንድ ሕያውና እውነተኛ አማልክ ብቻ አለ። እርሱም ለዘላለም የሚኖር። ሥጋና ክፍልም ሕማማትም የሌለው። ኃይሉም ጥበቡም ቸርነቱም ያልተወሰነ። የሚታይ የማይታይም ነገር ሁሉ ፈጣሪና ጠባቂ። በዚች መለኮትም አንድነት ሶስት አካላት አሉ። እርሳቸውም አብ ወልድም መንፈስ ቅዱስም።

\*\*\*

፪ ስለ ቃል ስለ እግዚአብሔር ልጅ እርሱም

እውነተኛ ሰው የሆነ።

ልጅ የአብ ቃል የሚሆን ከአብም ከዘላለም የተወለደ። እርሱም እውነተኛ የዘላለም አምላክ። ከአብም ጋራ ያንድ ባሕሪ ሁኖ በተመሰገነች ድንግል በማኅፀንዋ ሲሆን ከባሕሪዋ የሰውን ጠባይዕ ተቀበለ። እንዴሁም ሁለት ምሉኣንና ፍጹማን ጠባያት እርሳቸውም መለኮትና ሰውነት ባንድ አካል ተዋሀዱ ከቶ የማይለዩ። አንድ ክርስቶስ የሆነ። እርሱም እውነተኛ አምላክ እውነተኛም ሰው ነው። እርሱም በውነት መከራ ተቀበለ። ተሰቀለም። ሞተም። ተቀበረም። አባቱን ያስታርቅልን ዘንድ። መሥዋዕትም ይሆን ዘንድ ስለ ሚወረስ ዕዳችን ብቻ አይደለም ሰው ስለ ሚያደርገውም ኃጢአት ሁሉ እንጅ።

\*\*\*

፫ ስለ ክርስቶስ መውረድ ወደ ሲዎል።

ክርስቶስ ስለኛ እንደ ሞተ እንደ ተቀበረም እንዴሁም ወደ ሲዎል እንደ ወረደ እናምናለን።

፬ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ።

ክርስቶስ በውነት ከሞት ተነሣ። ተመልሶም ገላውን ካፅንት ለሰው ጠባይዕም ፍጻሜ ከሚገባ ነገር ሁሉ ጋራ ወሰደ እንዴሁም ወደ ሰማይ ወጣ። ከዚያም ይቀመጣል በሰው ሁሉ ይፈርድ ዘንድ እስኪመለስ ድረስ በኋለኛ ቀን ፡

፭ ስለ መንፈስ ቅዱስ።

መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሚወጣ ያንድ ባሕሪ ምስጋናም ክብርም ነው ከአብና ከልጅ ጋራ እውነተኛም የዘላለም አምላክ።

\*\*\*

፮ መጽሐፍ ቅዱስ ለመድኃኒታችን

ይበቃል።

ለመድኃኒታችን የሚገባ ነገር ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ይገኛል። ስለዚህም በርሱ ያልተገኘ ወይስ እውነቱ ከርሱ የማይገለጽ ነገር ሁሉ እንደ ሃይማኖት ነገር አንቀበለውም። ለዘላለም መድኃኒትም አይፈለግም። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የምንላቸው መጻሕፍት እልያ መጻሕፍት ናቸው የቃኖን የሚሉት የብሉይና ያዲስ ኪዳን መጻሕፍት በሥልጣናቸው ከቶ ያልተጠራጠሩ

የቃኖንም መጻሕፍት ስምና ቍጥር ይህ ነው።

፩ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት።

፩ ኦሪት ዘፍጥረት።

፪ ኦሪት ዘፀአት።

፫ ኦሪት ዘሌዋውያን።

፬ ኦሪት ዘኍልቍ።

፭ ኦሪት ዘዳግም።

፮ መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ።

፯ መጽሐፈ መሳፍንት።

፰ መጽሐፈ ሩት።

፱ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ።

፲ መጽሐፈ ሳሙኤል ካልእ።

፲፩ መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ።

፲፪ መጽሕፈ ነገሥት ካልእ።

፲፫ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ።

፲፬ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልእ።

፲፭ መጽሐፈ ዕዝራ።

፲፮ መጽሐፈ ነህምያ።

፲፯ መጽሐፈ አስቴር።

፲፰ መጽሐፈ ኢዮብ።

፲፱ መጽሐፈ መዝራት ዘዳዊት።

፳ መጽሐፈ ምሳሌ።

፳፩ መጽሐፈ መክብብ።

፳፪ መጽሐፈ መኃልየ መኃልይ።

፳፫ ትንቢተ ኢሳይያስ።

፳፬ ትንቢተ ኤርምያስ።

፳፭ ሰቆቃወ ኤርምያስ።

፳፮ ትንቢተ ሕዝቅኤል።

፳፯ ትንቢተ ዳንኤል።

፳፰ ትንቢተ ሆሴዕ።

፳፱ ትንቢተ ኢዮኤል።

፴ ትንቢተ ዓሞጽ።

፴፩ ትንቢተ ኦብድያ።

፴፪ ትምቢተ ዮና።

፴፪ ትንቢተ ኦብድያ።

፴፫ ትንቢተ ሚክያስ።

፴፬ ትንቢተ ናሆም።

፴፭ ትንቢተ እንባቆም።

፴፮ ትንቢተ ሰፎንያስ።

፴፯ ትንቢተ ሐጌ።

፴፰ ትንቢተ ዘካርያስ።

፴፱ ትንቢተ መልክያስ።

፪ ያዲስ ኪዳን መጽሐፍት።

፩ የማቴዎስ ወንጌል።

፪ የማርቆስ ወንጌል።

፫ የሉቃስ ወንጌል።

፬ የዮሐንስ ወንጌል።

፭ የሐዋርያስት ሥራ።

፮ የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች።

፯ የጳውሎስ መጀመርያ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች።

፰ የጳውሎስ ሁለተኛ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች።

፱ የጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች።

፲ የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች።

፲፩ የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች።

፲፪ የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሳይስ ሰዎች።

፲፫ የጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎኒቄ ሰዎች።

፲፬ የጳውሎስ ሁለተኛ መልእክት ወደ ተሰሎኒቄ ሰዎች።

፲፭ የጳውሎስ መጀመርያ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ።

፲፮ የጳውሎስ ሁለተኛ መልእክት ወደ ቲሞቴዎስ።

፲፯ የጳውሎስ መልእክት ወደ ቲጦስ።

፲፰ የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልሞን።

፲፱ የጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን።

፳ የያዕቆብ ከቶሊካዊት መልእክት።

፳፩ የጴጥሮስ መጀመርያ መልእክት ካቶሊካዊት።

፳፪ የጴጥሮስ ሁለተኛ መልእክት ካቶሊካዊት።

፳፫ የዮሐንስ መጀመርያ መልእክት ካቶሊካዊት።

፳፬ የዮሐንስ ሁለተኛ መልእክት።

፳፭ የዮሐንስ ሶስተኛ መልእክት።

፳፮ የይሁዳ መልእክት ካቶሊካዊት።

፳፯ የዮሐንስ ራእይ።

አጵክርፋውያን ወይስ የተሰወሩ መጻሕፍት የሚልዋቸው እንደ ቃኖን መጻሕፍት አንቀበልዋቸውም።

፯ ስለ ብሉይ ኪዳን።

የብሉይ ኪዳን ካዲስ ጋራ አይጻላም። በሁለታቸው በብሉይና ባዲስ የዘላለም ሕይወት ለሰው ለመቀበል ተሰጥታለችና በክርስቶስ እርሱ ብቻውን መኻከለኛ የሚሆን በእግዚአብሔርና በሰው መኻከል እውነተኛ አምላክና ሰው ሁንዋልና። ስለዚህ ያባቶች አለቆች ስለሚያልፍ ነገር ብቻ ተስፋ እንዳደረጉ የሚሉትን ሰዎች አንሰማም።

ከእግዚአብሔርስ በሙሴ የተሰጠች የሌዋውያን ሕግ ስለ ምድራዊ ማምለክ ባዘዘች ነገር ክርስቲያንን ሰዎች በመንግሥት ሁሉ በግድ መቀበል ከቶ አይገባም። ይህ ግን ሳይቀር የሰውን ፈቃድ በእግዚአብሔር ለሚገዙ ትእዛዛት ከመታዘዝ ክርስቲያን ሰው ሁሉ ከቶ አልፈታም።

፰ ስለ ሶስት የሃይማኖት ምሳሎች

ወይስ ስምቦሎች።

እልያ ፫ የሃይማኖት ምሳሎች። የኒቅያ ምሳሌ። ያታናስዮስም ምሳሌ። የሐዋርያትም ምሳሌ እንቀበላለን እናምንባቸውማለን እውነታቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይገለጻልና።

፱ ስለ ሚወረስ ኃጢአት።

የሚወረስ ኃጢአት እርሱ አዳምን መከተል አይደለም የጵላግዩስ ወገን በከንቱ እንደ ተጫወቱ። እርሱ የሰው ሁሉ የጠባዩ የባሕርዩም ጕድልና ጥፋት እንጅ በልደቱ ካዳም የተቀበለው። በዚህ ሰው ሁሉ ከመጀመርያ ጽድቅ እጅግ ራቀ በሰውነቱም ለክፉ ይዘነብላል። ሥጋው ሁለግዜ ተመኝትዋልና በመንፈስ ላይ። በመክንያቱም ወደዚህ ዓለም ለሚወለድ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ቍጣ የዘላለም ኵነኔ ይገባዋል። ይህም የሰውነታችን ሕማም ኵነኔ ይገባዋል። ይህም የሰውነታችን ሕማም ሁለተኛም በተወለዱ ሰዎች እንኳ ይቀራል በርሱም ይሆናል በዮናኒ ቋንቋ ፍሮኔማ ሰርቆስ የተባለ ሥጋዊ ልብ እርሱም ሥጋዊ ማሰብ መመኛትም ፈቃድም የሚሆን ለእግዚአብሔር ሕግ እንዳይገዛ። በክርስቶስ በውነት በሚያምኑ ፍርድና ኵነኔ የለባቸውም። ይህ ግን ሳይቀር ሐዋርያ ደግሞ የሞጋ መናፍቅና መመኛት እንዲያው የኃጢአት ወገን እንዲሆን ያስታውቃልና።

፲ ስለ አርነት ፈቃድ።

የሰው መሆን ከአዳም ኃጢአት በኋላ እንዴህ ነው በሰውነቱ ኃይል በበጎ ስራውም እንዳይችል ውደ እግዚአብሔር ይመለስ ዘንድ ነፍሱንም ለሃይማኖት ወደ እግዚአብሔርም ለመጽራት ያዘጋጅ ዘንድ። ስለዚህም የእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ በጎ ፈቃድን በልባችን ሰርቶት ሳይቀድምልን ይህነንም በጎ ፈቃድን ካገኘን በኋላ ሳይረዳን ለኛ ኃይል የለነም በጎ እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኘውን ስራ ለመስራት።

፲፩ ስለ ሰው መጽደቅ።

እኛ ጻድቃን ሁነ በእግዚአብሔር ፊት እንቈጠራለን በሃይማኖት ብቻ ስለ የሱስ ክርስቶስ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችንም ስለ ምግባሩ። ስለ ምግባራችንም አይደለም። ይህችም ትምርት በሃይማኖት ብቻ ስለ መጽደቃችን ማጽናት ይመላባታል ጳውሎስ እጅግ ጽሩ እንዲገልጸው በመልእክቱ ወደ ሮሜ ሰዎች።

፲፪ ስለ በጎ ስራ።

በጎ ስራ የሃይማኖት ፍሬ ሁኖ መጽደቃችንነም ተከትሎ ኃጢአታችነን ይሽር ዘንድ የእግዚአብሔርንም ፍርድ ይታገሥ ዘንድ አይችልም። በክርስቶስ ግን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል እርሱም ይቀበለዋል። እውነተኛውም ሕያውም ሃይማኖት ያለ በጎ ስራ አይገኝም ይታወቅበታል እንጅ ዛፍ ሁለግዜ እንዲታወቅ በፍሬው።

፲፫ ሰው ሳይጸድቅ ስለሚያደርገው ስራ።

የክርስቶስን ጸጋ የመንፈሱም መቀበል የሚቀደም ስራ እግዚአብሔርን ደስ አያሰኝም። ከሃይማኖት በየሱስ ክርስቶስ አይነሣምና ሰውንም የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመቀበል አያዘጋጀውም። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድም አልተሰራምና የኃጢአት ወገን እንኳ እንዴሆን አንጠራጠርም።

፲፬ ስለ ትሩፋት ስራ።

በሰው ፈቃድ የተሰራ እግዚአብሔር በሕጉ ካዘዘው በቀር የሚሉት እንዲገኝ በጎ ስራ የትሩፋትም ስራ የሚሉት እንዲገኝ ብሎ የሚያስተምር ሰው ያለ ትዕቢትና ዐመፃ እንዴህ ማስተማር አይችልም። ማለቱ እንዴህ ነውና። ለሰው የሚገባውን እግዚአብሔርም ያዘዘውን ያድርገው ዘንድ ብቻ አያደርግም ስለ እግዚአብሔር ከሚገባው የሚበዛ ያደርጋል እንጅ። ክርስቶስ ግን ይላል። የታዘዛችሁበትን ሁሉ ብታደርጉ በሉ። እኛ የማንጠቅም ባሮች ነነ።

፲፭ ክርስቶስ ብቻ ያለ ኃጢአት ነበረ።

ክርስቶስ በውነት በፍጥረታችን በነገር ሁሉ እኛን የመሰለ ሆነ ከኃጢአት በቀር። ከኃጢአት ግን እርሱ በጣም ንጹሕ ነበረ በሥጋው በመንፈሱም። እርሱ ያለ እድፍ የሚኖር በግ ይሆን ዘንድ ሰውነቱንም አንድ ጊዜ መሥዋዕት ሁኖ ያቀርብ ዘንድ በዚህም መሥዋዕት ያለምን ኃጢአት ያስወግድ ዘንድ መጣ። ኃጢአትም ቅዱስ ዮሐንስ እንዲል በርሱ አልነበረም። እኛ ሁላችን ግን የቀረነ ጥምቀታችንና በክርስቶስ ሁለተኛ ልደታችንም እንኳ ሳይቀር በብዙ ነገር እንበድላለን። ኃጢአትም የለብነም ብንል ራሳችነን እናስታለን እውነትም የለብንም።

፲፮ ከጥምቀት በኋላ ስለ ሚደረግ ኃጢአት።

ከጥምቀት በኋላ በሰው ፈቃድ የሚሰራ የሞት ኃጢአት ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ወይስ ስርየት የማይገኝለት አይደለም። ስለዚህም ከተጠመቁ በኋላ በኃጢአት የሚወድቁ ሁሉ ከንስሓ አይከልከሉ። መንፈስ ቅዱስን ከተቀበልነ በኋላ እንኳ እንችላለን ከተሰጠነ ጸጋ እንርቅ ዘንድ በኃጢአትም እንወድቅ ዘንድ በእግዚአብሔርም ጸጋ ተመልሰን እንነሣ ዘንድ ሕይወታችነንም የተሻለውን እናደርገው ዘንድ። ስለዚህም በምድራዊት ሕይወታቸው ኃጢአትን ማድረግ እንዳይችላቸው የሚሉ ወይስ በውነት ንስሓ የሚገቡትን ከኃጢአት ስርየት ስፍራ የሚከለክሉ ትምህርታቸው ትወገዛለች።

፲፯ ስለ እግዚአብሔር ስለ ድሮ መለየቱና

መምረጹ።

ለሕይወት አስቀድሞ መለየት እርሱ የእግዚአብሔር የዘላለም ፈቃዱ ነው ያለም መሠረት ሳይሰራ ጽኑ የፈቀደበት በተሰወረ ምክሩ ከሰው ወገን ሁሉ በክርስቶስ የመረጻቸውን ሁሉን ከመርገምና ከፍርድ ያድናቸው ዘንድ። ለምስጋናም እንደ ተሰራ እቃ በክርስቶስ ወደ ዘላለም መድኃኒት ያደርሳቸው ዘንድ። እንጊዴህ እርሳቸው እግዚአብሔር እንዴህ የከበረውን ስጥወታውን የሰጣቸው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በጊዜው በልባቸው በመንፈሱ ይጸራሉ። እርሳቸውም በጸጋው መጽራቱን ይከተላሉ። እርሳቸውም እንዲያው ይጸደቃሉ። እርሳቸውንም እግዚአብሔር የጸጋ ልጆቹን ያደርጋቸዋል። እርሳቸውም እንደ አንደኛ ልጁ እንደ የሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ይሆናሉ። እርሳቸውም በመጨረሻው በእግዚአብሔር ምህረት ወደ ዘላለም ደህንነት ይደርሳሉ።

መልካም ማሰብ ስለ እግዚአብሔር ስለ ድሮ መለየቱ ስለ መመረጻችንም በክርስቶስ የጻፈጠ ያማረም የማይናገርም ማጽናት ይመላባታል ለበጎ ሰዎች በልባቸው የክርስቶስን የመንፈሱን መስራት ለሚያውቁ የሥጋቸውን ስራ ምድራዊን ብልታቸውን ገድሎ ነፍሳቸውንም ወደ ላይ ወደ ሰማያዊ ነገር ወስዶ። ይች ትምርት ሃይማኖታቸውን በዘላለም መድኃኒታቸው በክርስቶስ የሚቀበሉ እጅግ ታቆማቸዋለች ታጸናቸውማለች። እግዚአብሔርንም መውደዳቸውን እጅግ ታቃጥላለች። በሥጋዊ ሰዎች ግን የክርስቶስ መንፈስ በሌላቸው የመሰናክል ዕንቅፋት ነው ይህ ፍርድ የእግዚአብሔር መለየት በፊታቸው ቢሆን። ሰይጣን ይህነን ምክንያት ያደርግባቸዋል ተስፋቸውን እንዲጥሉ ወይስ እንዴህ ከማድረጋቸው ወዳልተሻለ ወደ ርኵስ አካሔዳቸው ጥፋት ይወስዳቸዋል።

ደግሞም የእግዚአብሔርን ተስፋ በቅዱስ መጽሐፍ ቅንደ ተገለጸች እንቀበለው ዘንድ ይገባናል በመግባራችንም ያነን በቁም ነገር በእግዚአብሔር ቃል የተገለጸውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንከተል ዘንድ።

፲፰ የዘላለም መድኃኒት በክርስቶስ ስም

ብቻ ትገኛለች።

ሰው ሁሉ በሚያምነው በሚያስታውቀውም ሕግ ወይስ መለየት ያችን ሕግ የፍጥረትንም ብርሃኑን ብቻ ቢከተል ይድናል የሚሉ የርሳቸው ትምርት ርግምት ሁና ትቈጠር። መጽሐፍ ቅዱስ የየሱስ ክርስቶስን ስም ብቻ ሰው ሁሉ ይድንበት ዘንድ ይገልጸልናል።

፲፱ ስለ ቤተ ክርስቲያን።

የክርስቶስ የምትታይ ቤተ ክርስቲያን የሚያምኑ ሰዎች ጉባኤ ናት የእግዚአብሔር ጽሩ ቃል የሚሰበክባት። ምሥጢራትንም እንዲገባቸው የሚያገለግሉባት እንደ ክርስቶስ ሥርዓት እንዴህ ወዳለ ነገር ሁሉ እንደ ሚደርስ።

የየሩሳሌም የስክንድርያም ያንጾኪያም አብያተ ክርስቲያናት እንደ ሳቱ እንዴህ የሮምም ቤተ ክርስቲያን ሳተች በማምለካቸው ሥርዓት ብቻ አይደለም በሃይማኖት ትምህርታቸውም እንጅ።

፳ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥልጣን።

ቤተ ክርስቲያን ሥልጣን አላት የማምለክን ሥርዓት ትቈርጥ ዘንድ ስለ ሃይማኖት ነገርም ክርክር ቢሆን ታስቀምጠው ዘንድ። ነገር ግን ለቤተ ክርስቲያን አይገባም በእግዚአብሔር በተጻፈ ቃሉ ላይ አንዳችን ታዝ ዘንድ ወይስ ምናቸውን የመጽሐፍ ቅዱስን ስፍራ እንዴህ ለማስተርጐም ከሌላ ስፍራ እንዲጸላ። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ምስክርና ጠባቂ ሁና አንዳችን ላታዝ ከርሱ ጋራ የሚጸላውን። ሰውንም ላትፈልግ ባንዳች ያምን ዘንድ ስለ መድኃኒቱ በግድ ይገባል ብላ ከመጽሐፍ ቅዱስ በቀር።

፳፩ ስለ ኦይኩሜኒኮች ሲኖዶች።

አይኩሜኒኮችን ሲኖዶች መሰብሰብ አይገባም ያለ መኳንንት ፈቃድና ትእዛዝ። ተሰብስበውም ይስቱ ዘንድ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜም በውነት ሳቱ ስለ እግዚአብሔር እንኳ በተቈረጠ ነገር። የተሰበሰቡ እርሳቸው ሰዎች ናቸውና ሁላቸውም ኢያንዳንዳቸው ለእግዚአብሔር መንፈስና ለቃሉ አይገዙም። ስለዚህም እርሳቸው ለመድኃኒታችን እንዲገባ የሚያዙት ነገር ሁሉ ኃይልና ሥልጣን የለውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ አንድ ባይሆን።

፳፪ ስለ አያሌ ነገር ሰው ያወጣው ከመጽሐፍ ቅዱስም

ጋራ የሚጸላ።

የሮማውያን ትምህርት ስለ ነፍስ ንብረት ከሞት በኋላ። ኃጢአት ስርየት በከንቱ ስራ በብርም። ስለ ሥእልም። ከክርስቶስና ከቅዱሳንም ስለ ተረፈ ነገር እንደ አፅንት ልብስም እንጬትም መሬትም ስለ መሰገዳቸውም ስለ መጸራታቸውም። ወደ ቅዱሳንም ስለ መጽራት። ይህ ሁሉ ከሰው ልብ ብቻ ተነሣ። በእግዚአብሔር ቃልም አይገኝም ከርሱ ጋራ ይጸላል እንጂ።

፳፫ በጉባኤ ስለ ማገልገል።

ለሰው ሁሉ በግልጽ በጉባኤ ይሰብክ ዘንድ ምሥጢራትንም ያገለግል ዘንድ አይገባውም ለዚህ ማገልገል ካልተጸራ ካልተላከም። እልያም ብቻ በሥርዓት እንደ ተጸሩ እንደ ተላኩም እንቈጥራለን ለዚህ ማገልገል በግልጽ በጉባኤ ሰራተኞችን ወደ ጌታችን ወይን ይጸሩ ይሰዱም ዘንድ ሥልታን ከተቀበሉ ሰዎች የተመረጹ የተጸሩም።

፳፬ ቄስ በጉባኤ ሰው ሁሉ በሚሰማው

ቋንቋ ይናገር።

ቄስ በግልጽ በጉባኤ ቢጸልይ ምሥጢራትንም ቢያገለግል ጉባኤ በማይሰማው ቋንቋ ተናግሮ ይህ ከእግዚአብሔር ቃል ከመጀመርያም ቤተ ክርስቲያን ወግ ጋራ ይጸላል።

፳፭ ስለ ምሥጢራት።

በክርስቶስ የተሰሩ ምሥጢራት እርሳችወ ክርስቲያን ሰዎች የሚታወቁባቸው ምልክቶች ብቻ አይደሉም። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ፍቅሩም ወደኛ እውነተኞች ምስክሮች ኃይለኞችም ምልክቶች ናቸው። እግዚአብሔር በርሳቸው በማይታይ መንገድ በልባችን ሰርትዋልና። በርሱም ያለ ሃይማኖታችን ያሐይውበቻዋል ያጸናባቸውማል። ክርስቶስም ጌታችን በወንጌል የሰራቸው ምሥጢራት ሁለት ናቸው። እርሳቸውም ጥምቀትና የጌታ እራት።

እልያ ፭ም ሮማውያን ደግሞ ምሥጢራት የሚልዋቸው እርሳቸውም የጥምቀት ማጽናት። ንስሓም። የቀሳውትም እጅ መጫን። መጋባትም። ኋለኛ መቅባትም ሁሉ የወንጌል ምሥጢራት ሁነው አይቍጠሩም። ከርሳቸው ተከፍለው የሐዋርያትን አካሔድ በኵል ከመከተላቸው ተነሥተዋልና ተከፍለውም የሕይወት ንብረት ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያዘዘም ያላዘዘም ምሥጢራትን ግን እንደ ጥምቀትና የጌታችን እራት አይመስሉም። የሚታይ ከእግዚአብሔርም የተሰራ ምልክት ከሚታይ ጸጋው ጋራ የለባቸውምና።

ምሥጢራትን እንደሚገባ እንደ ክርስቶስ ሥርዓት ብንቀበላቸው ብናገለግላቸውም ይባረኩልና። እንዳይገባ ግን የሚቀበልዋቸው ለራሳቸው ፍርድ ያደርጓቸዋል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲል።

፳፯ የቀሳውስት ክፋት የምሥጢርን

ኃይል አይከለክልም።

በምትታይ ቤተ ክርስቲያን በውነት ክፉ ሁለግዜ ከበጎ ጋራ ተደብልቆ ይገኛል ጊዜም አለ ለክፉ እጅግ ሥልጣን እንዳለ የእግዚአብሔርን ቃልና ምሥጢራትንም በማገልገል። ክፉ አገልጋዮች ግን በስማቸው አያገለግሉምና በክርስቶስ ስም እንጅ በትእዛዙም በሥልጣኑም ማገልገላቸውን መቀበል እንችላለን የእግዚአብሔርን ቃል ካፋቸው ብንሰማ ምሥጢራቱንም ከርሳቸው ስንቀበል። የክርስቶስም የሥርዓቱ ኃይል ባገልጋዮቹ ዐመፃ አይጠፋም። የእግዚአብሔርም ስጥወታ አያንስም በሃይማኖትና በቅን ምሥጢራትን ከጃቸው በሚቀበሉ። ለምሥጢር ስለ ክርስቶስ ሥርዓትና ትእዛዝ ኃይል አለው በሰው ክፋት የማይጠፋ።

ያስ ሳይቀር ለቤተ ክርስቲያን ተግሣጽ ይገባል ስለ ክፎች አገልጋዮች ይመረምሩ ዘንድ። እርሳቸውም መበደላቸውን በሚያቁ ሰዎች ይታጣሉ ዘንድ በመደላቸውም እውነት ሁኖ በተገኘ ግዜ በቅን ፍርድ ከሹመታቸው ይሻሩ ዘንድ።

ጥምቀት የሃይማኖት ማስታወቅ የመለየትም ምልክት ብቻ አይደለም ክርስቲያን ካልተጠመቀ ሰው የሚለይበት የሁለተኛ ልደታችንም ምልክት ነው እንጅ። ጥምቀትን የሚቀበሉ በርሱ በምትታይ ቤተ ክርስቲያን ይተከላሉ ለኃጢአትም ስርየት ለእግዚአብሔር ልጅነታችን በመንፈስ ቅዱስ የተሰተች ተስፋ ላይን ትመለከትበታለች ታተማለችም። ሃይማኖትም ይጸናበታል። የእግዚአብሔርም ጸጋ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ይበዛል።

የሕፃናትን ጥምቀት በቤተ ክርስቲያን እንጠብቃለን ከክርስቶስ ሥርዓት ጋራ አይጸላምና።

፳፰ ስለ ጌታችን እራት።

የጌታችን እራት ክርስቲያን እርሱ በርሳቸው ሊሆንላቸው ለሚገባ ፍቅር ምልክት ብቻ አይደለም በክርስቶስ ሞት የሆነ የመድኃኒታችን ምሥጢር ነው እንጅ። በቅንና በሃይማኖት እንዲገባም ለሚቀበሉት የምንቈርሰው እንጅራ የክርስቶስ የሥጋው አንድነት ነው የበረከቱም ጽዋ የክርስቶስ የደሙ አንድነት ነው።

የንጅራና የወይን ፃጅ ባሕሪ በጌታችን እራት እንዲለወጥ ባሕርያቸው ተሽርቶ የክርስቶስ ሥጋና ደም ትምርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቁም ነገሩ ጋራ ትጸላለች። የምሥጢርንም ነገር ታጠፋለች። ብዙም አሰተኛ ሃይማኖት ከርሱ ተነሣ።

የክርስቶስን ሥጋ በራቱ በሰማያዊ በመንፈሳዊም መንገድ ብቻ እንሰጣለን እንቀበለውማለን እንበላውማለን። የክርስቶስንም ሥጋ በራቱ የምንቀበልበት የምንበላበት መያዣ የነፍስ አፍ እርሱ ሃይማኖት ነው።

፳፱ ዐመፀኞች በጌታችን እራት የክርስቶስን

ሥጋ አይበሉም።

ዐመፀኞች ሕያው ሃይማኖትም የሌላቸው የክርስቶስ የሥጋውንና የደሙን ምሥጢር በሥጋና ለማየት ባፋቸው ሲቀበሉት ሲበሉትም ሲጠጡትም ክርስቶስን በውነት አይቀበሉትም። የዚህ የከበረ ምሥጢር መብልና መጠጥ ለፍርዳቸው ይሆንባቸዋል እንጅ።

፴ ስለ ሁለት መልኩ።

የጌታው ጽዋ ከሕዝብ መከልከል አይገባም። በክርስቶስ ሥርዓትና ትእዛዝ ቀሳውስት ታዘዋልና የጌታውን የራቱን ሁለት ክፍል ለክርስቲያን ሁሉ ይሰጡ ዘንድ።

፴፩ ስለ ክርስቶስ በመስቀል ስለ ተፈጸመ

ስለ አንድ ምሥዋዕቱ።

እርሱ የክርስቶስ ምሥዋዕት በመስቀል ላይ ሁኖ አንድ ጊዜ የፈጸመው እርሱ ፍጹም ማዳን ማስታረቅም ካሳም ሆነ ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት ሰው ስለ ሚወለድበት ስለ ሚያደርገውም። ስለ ኃጢአትም ሌላ ካሳ የለም እርሱ ብቻ አንጅ።

ስለዚህም የቍርባን ምሥዋዕት ሮማውያን ስለሚናገሩ ቄስ በርሱ ክርስቶስን ምሥዋዕት ሁኖ እንዲያቅርብበት ስለ ሕያዋን ስለ ሙታን ኃጢአታቸውና መቅሠፍታቸው ይፈታላቸው ዘንድ ብለው ስድብና አሰት ነበረ።

፴፪ ስለ ቀሳውስት መጋባት።

ጳጳሳት ቀሳውስትም ዲያቆናትም በብቸኝነት ይኖሩ ዘንድ ወይስ ስለቱን ያደርጉ ዘንድ ወይስ ከመጋባት ይከለከሉ ዘንድ በእግዚአብሔር ቃል አልታዘዙም። ስለዚህ እርሳቸው ቢወዱ እንደ ሌሎች ክርቲያናት ለመጋባት ይግቡ ለበጎ አካሔዳቸው እንዲጠቅም ቢመስላቸው።

፴፫ ስለ ተገዘቱ ሰዎች።

በቤተ ክርስቲያን በግልጽ በቅን ፍርድዋ በሥርዓትም ከቤተ ክርስቲያን አንድነት የተቈረጠውን የተገዘተውንም ሰው ሁሉ የምእምናን ጉባኤ ሁሉ እንደ አረማዊ እንድ አጣሪም ይቍጠሩት ንስሓ በመግባት በግልጽ እስኪታረቅ ድረስ ሥልጣንም ባለው ፈራጅ ቤተ ክርስቲያን መልሳ እስክትቀበለው ድረስ።

፴፬ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት።

የቤተ ክርስቲያን የማምለክዋ ሥርዓት በስፍራ ሁሉ አንድ ይሆን ዘንድ በጣምም በሁሉ ይሰማማ ዘንድ በግድ አይፈለግም። በዘመን ሁሉ ልዩ ልዩ ነበረና። ምድርም ዘመንም የሰውም ልማድ እንዲለዩ ይህ ደግሞ ይለወጥ አንዳች ባይሰራ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚሆን። ማንም በራሱ ፍርድ በማሰብና በፈቃዱ በግልጽም የቤተ ክርስቲያንን ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ የማይጸላውን ሥርዓት በሥልጣንም የተሰራውን የተቀበሉትንም የሚያፈርሰው በግልጽ ይገሠጽ የቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት በድልዋልና የመኰንንም ሥልጣን ጐድትዋል። የደከሙትንም የወንድሞቹን ልብ አሳዘነ። ሌላ ሰው ከመከተሉ ይፈራ ዘንድ።

በያገርም በየሕዝብም ቤተ ክርስቲያን በሰው ብቻ የተሰራውን የቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት ትሰራ ትለውጥም ትሽርም ዘንድ ሥልጣን አላት። ነገር ሁሉ ለመስራት እስኪሆን ድረስ።

፴፭ ስለ ስብከት መጽሐፍ።

በዚህ ቃል የስብከት ሁለት መጽሐፍ በኤድወርድ ፯ በንጉሥ በኤልሳቤትም በንግሥት ዘመን የተጻፉ ይነበቡ ዘንድ ይመከራል።

፴፮ ስለ ጳጳሳትና ስለ ቀሳውስት ቅዳሴ።

የዚህ ሥርዓት በጳጳሳትና በቀሳውስት ቅዳሴ መጽሐፍ ይገኛል።

፴፯ ስለ አገር መኳንንት።

ንጉሥ ጌታችን መጀመርያ ከሁሉም የሚበልጥ ሥልጣን አለው በዚህ በንግልጣር ምድር በሌላ መግዛቱም ሁሉ። የቤተ ክርስቲያንም ያገርም መግዛት ሁሉ በነገር ሁሉ ለርሱ ነው። በሌላ አገርም ላለ መኰንን በዚህች መንግሥት ሥልጣን የለውም። በዚህ ነገር ግን ለነገሥታችን አይገባም የእግዚአብሔርን ቃል በቤተ ክርስቲያን ይሰብኩ ዘንድ ወይስ ምሥጢራትን ያገለግሉ ዘንድ። ይህች ሥልጣን እንጅ እግዚአብሄርን የፈሩት መኳንንት ወትሮ ከእግዚአብሔር የተቀበሉት መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ መንግሥታቸውን በየክፍልዋ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ታመኑባት። ለመቅደስና ላገር ባለው ይገዙ ዘንድ ዐመፀኞችንም ክፉ አድራጎችንም ባገር ሰይፍ ይከለክሉ ዘንድ። የሮም ጳጳስም በንግልጣር መንግሥት ወይስ ሥልጣን የለውም ከቶ።

የመንግሥት ሕግ ክርስቲያንን ስለ ታላቅ መበደል በሞት መቅሠፍ ይችላል።

ለክርስቲያን ይገባል በመኰንን ትእዛዝ ጋሻ ጦርን ይወስድ ዘንድ በዘመቻም ያገለልግ ዘንድ የመንግሥት ጕዳይ ሲፈልገው።

፴፰ ስለ ገንዘብ።

የክርቲያን ሰው ባለጠግነትና ገንዘብ ቅኑና መግዛት የጉባኤ አይደለም አያሌ መናፍቃን እንደ ሐለሙ። ይህ ግን ሳይቀር ለሰው ሁሉ ይገባል እግዚአብሔር ከሰጠው ገንዘብና መግዛት ለድኆች ለበጎ ምክንያትም ሁሉ እንደ ችሎቱ ይሰጥ ዘንድ።

፴፱ ስለ ክርስቲያን ሰው መሐላ።

በከንቱ ከሚደረግ ከቃሊልም መማል ክርስቲያን ሁሉ ተከለከለ በጌታችን በየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያውም በያዕቆብ ቃል። ነገር ግን የክርስቲያን ሃይማኖት ሰውን ከመማል ሁሉ እንዲያው አይከለክልም መኰንን ቢፈልገው በሃይማኖቱና በፍቅርም ምክንያት ነቢይ እንዲያዘው ቢሆን በቅን በፍርድም በውነትም።

ከዚህ ይጨርሳሉ የእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን

፴፱ ቃላት።

ከዚህ ይገለጻል የጵሮተስታንቶች ትምርት በንምሳና በንግልጣር በታላቅ ነገር ሁሉ አንድ እንዲሆን። መሠረትንም ሁሉን እንዲጥሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ዘንድ ያልተነሣ። እርሳቸውም አዲስ ጉባኤን አላደረጉም ካለች ቤተ ክርስቲያን በትምህርትና በሥርዓት በማመለክም የገባውን ስሕተት ብቻ ያወጡ ዘንድ ተገደሉ እንጅ።

የመጀመርያ መምህራናቸው ግን በሞቱ ጊዜ ታላቅ ክርክር ወጣ ስለ ታናሽ ነገር። እግዚአብሔር ግን የታደሰች ቤተ ክርስቲያን የበላሻችን እንዳትከተል ብሎ መከራ ሰደደላት። የእግዚአብሔርም ጸላቶች ተነሡባት ፴ አመትም ጾር ሆነ በጵሮተስታንቶች ላይ በንምሳ እጅግ እስኪጨንቁ ድረስ። በፍራንስም የሮም ጸላት ናት እጅግ ተቃጠለች በወንጌል ወገን ላይ። ባመት ፲፭፸፪ ባንዲት ሌሊት የንጉሥ ሰርግ ሲሆን ብዙ አእላፍ ሰዎች ከጵሮተስታንቶች ወገን ተገደሉ ስለዚህም ይህች ሰርግ የደም ሰርግ ተባለች።

የ፴ አመት ጾርም ጵሮተስታንቾን እጅግ ካስጨነቀ በኋላ እግዚአብሔር ጸሩ እግዚአብሔርም የጉስታቡስ አዶልፍ የስዌደን ንጉሥ ልብ አስነሣ እርሱም ወደ ንምሳ መጥቶ በጸላቶች ላይ ወደቀ አሸነፋቸውም ወንድሞቹንም በወንጌል አርነት አወጣቸው።

የዚያን ጊዜ ግን ሁለተኛ ክርክር ተነሣ በጵርተስታንቶች መኻከል ስለ ትምህርት ፊደል መንፈሳቸው ሲደክም። እግዚአብሔርም ስለዚህ አያሌን ቅዱሳን ሰዎች አስነሣ ወደ ንስሓ የጸርዋቸው የቤተ ክርስቲያንም ኃጢአት ጕዳይዋንም የገሠጹ። ባካሔዳቸውም በትምህርታቸውም ለወንድሞቻቸው የሰበኩ። በስብከታቸውም ብዙ ስዎች ከኃጢአታቸው ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ከለዚያ ከእግዚአብሔር ሰዎች አያሌ እሌህ ናቸው። አርንድ ስጴነርም ፍራንክም በክስትርም ቡንያንም ዶድሪጅም ጺንጸንደርፍም ሌተንም ሀርቤም ዌስሌም ዊትፊልድም ሌሎችም።

እሌህ ግን በወንጌል ኃይል እጅግ ባበሩ ጊዜ የጨለማ ኃይል ተነሣባቸው ብርቱም ሆነች። የመስቀል ትምህርት ለብዙ ሰዎች ስንፍና ሆነች ወንጌልም በጅ የሰው ዐመፃ በእግዚአብሔር ትዕግሥት በዛ። ዐመፀኞችም ካለም ብልሃተኞች ወገን ሁነዋልና አያሌ መምህራን በቤተ ክርስቲያን ተሳቱ አባቶቻቸውም የተጋደሉላትን ትምህርት ካዴ ከሕዝብም ብዙ ሰዎች ተከተልዋቸው። ክርስቶስንም በውነት ከለልባቸው የወደዱት ሰዎች ጥቂት ሆኑ። ተሰደቡም።

በእግዚአብሔር ላይም ከተነሣ ዐመፃ በእግዚአብሔር ሥርዓትም ላይ ዐመፃ ተከተለ። የፈረንሲስ መንግሥት የወንጌልን ከሉተር ከከልዊንም የወጣችን ብርሃን አሳደደች በሮምም ጨለማ በኃጢአታቸውም ይኖሩ ዘንድ ወደዱ። ስለዚህም እግዚአብሔር በልባቸው አሳብ አሳልፎ ሰጣቸው በጣም እስኪያብዱ ድረስ እስኪሉም ድረስ። ማን ነው አምላካችን ቃሉን እንሰማ ዘንድ። ንጉሣቸውን ሉድዊግ ፲፯ ገደሉ ባመት ፲፯፺፪ ክርስቶስንም ክደው ለሰው አእምሮ መቅደስን ሰሩ ጋለሞትንም የሰው አእምሮ ምሳሌ ናት ብልዋልና ወደ መቅደስ አግብተው በመሠውያ ላይ አቆምዋት አመለክዋትም። አርነትና አንድነት ማለታቸው ነበረ። ሰው ሁሉ አንድ እንዲሆን የታናሽና የታላቅ መለየትም እንዲጨርስ ሥርዓትን ሁሉን አፈረሱ የሰውን ንብረት ሁሉ ያስተካክሉ እንድ። ሰውም ሁሉ ለራሱ ንጉሥ እንዲሆን መስሎት ለፈቃዱ ያልተገዛውን ባልንጅራውን አሳደደ እጅግ ደምም በፍራንስ ፈሰሰ። ከራሳቸውም ያወጥዋቸው ሹማምንታቸው እንደ ሰይጣናት ገዙባቸው። እርሳቸውም አያሌ ወራት ከሠቀይዋቸው በኋላ በሰይፋቸው ወደቁ። እንዴህም ሲሆን ከጻድቃን ቍጥር አያሌ ነበሩ ያሰቡ ከዚህ ጨለማ ከዚህም ዐመፃ ምናልባት ሐሳዊ መሢሕ እንዲነሣ ነገር ግን እግዚአብሔር በዘላለም ምክሩ ፈቀደ በዚህ ዘመን ብርሃኑን መልሶ ያወጣ ዘንድ የቤተ ክርስቲያንም ወሰን ይዘርጋ ዘንድ። ክርስቲያንም የተባለች ሕዝብ ክርስቶስን በካደች ጊዜ የክርስቶስ ዕውቀት ወደ ሌሎች አሕዛብ ደረሰች እርሳቸውም በስሙ ዳኑ።

የቤተ ክርስቲያን

ታሪክ

የቤተ ክርስቲያን የመዝረጋትዋ ዘመን።

ከ፲፯፺፭ ጀምሮ እስከ ፲፱፵፩ ድረስ።

በዚህ ዘመን እግዚአብሔር እጅግ አደረገ ቤተ ክርስቲያኑን ይዘርጋ ዘንድ። ፊተኛ መጀመርያው አስቀድሞ ተደረገ ነገር ግን አልሆነበትም።

የሮም ወገን በስምና በቍጥር እጅግ አደረጉ። እርሳቸው የጳጳስን መግዛት በጪንና በህንድ በያጳንያም የአሜሪካም አወጡ ነገር ግን የወንጌል ነገር የክርስቶስም ምስጋና ጥቂት ሆነበት። የሮም ወገንም ወደ ሃበሻ ሲመጡ በቅላውዲዮስና በሶስኔዎስ ዘመን ጾርን አስነሡ በግፍ ስለ ማይጠቅምም ነገር በምሥር ጳጳስ ፈንታ የሮምን ጳጳስ ሲያደርጉ የፋሲካውንም ጊዜ ሲለውጡ የቅዳሜንም ማክበር ሲያጠፉ እንዴህ ያለውንም ዝም ብሎን ነገር ሲያደርጉ ሰውንም በሰው ነገር ማስተማር ሲፈልጉ በእግዚአብሔር ቃልም አይደለም። ስለዚህም ስራቸው አልተባረከም ከእግዚአብሔርም አልነበረምና አልጸናም።

ከወንጌል ወገንም ከጵሮተስታንቶች ሃይማኖትን የዘረጉ እሌህ ናቸው። አልዮትና ብሬነርድ በኢንዲያኖች መኻከል በሰሜን አሜሪካ። ዮሐንስ ኤጌዴም በግሬንላድ። ከሃሌም የተላኩ እርሳቸውም ጺገንባልግ ሽዋርጽም ሌሎችም በህንድ። በጺንጽንዶርፍም የተሰራች ጉባኤ የወንጌል ወንድሞች ጓቤ የተባለች በብዙ ስፍራ ወንጌልን ላሕዛብ ሰበኩ። ይህች ጉባኤም የክርስቶስ ፍቅር ምሳሌ ሆነች። የክርስቶስ ፍቅር በብዙ ሰዎች ልብ በበረደ ጊዜ እርሳቸው አገርቸውን ትተው ወደ ግሬንላንድ በምድር በሰሜን ዳርቻ ወደምትኖር ሔዱ ክርስቶስንም እልያን አህዝባ አስታወቁት። ደግሞም በምዕራብ ኢንዲያ ደሴቶች በነበሩ በተናቁ ባሮች መኻከል አስተማሩ በጅግ መከራም የብዙ ባሮችንም ልብ በውነት ለክርስቶስ አስገዙት።

ነገር ግን ይህ ሁሉ ጥቂት ሆነ በዚህ ዘመንም ከ፲፯፺፭ አንዲት ታላቅ ጉባኤ ተሰበሰበች በሎንደን በንግልጣር ከተማ። እርሳቸውም እውነተኞች ክርስቲያናት ከቀሳውስትና ከሕዝብ ነበሩ አብረው ይህነን ፈቃዳቸውን ያስታወቁ በኃይላቸው ሁሉ ይጋደሉ ዘንድ የክርስቶስን መንግሥት በምድር ሁሉ ለመዝረጋት። ስለዚህም ይህግችን ሥርዓት አደረጉ ሰው ሁሉ በመኻከላቸው በፍቅር በሳምንት በወርም ባመትም ሁሉ ኢያንዳንዱ እንደ ችሎቱ ከገንዘብ ብርን ይሰጥ ዘንድ ከሌሎችም ከክርስቶስ ወዳጆች ይለቅም እንድ። ከጉባኤያቸውም ደህና ሰዎችን መረጹ ይህነን መስጠታቸውን የሚለቅሙ የሚጠብቁትም በርሱም የወንጌልን መለክተኞች አሳድገው አስተምረውም የሚሰዱበት የክርስቶስን ዕውቀት ወደ ማያውቁት አሕዛብ ይወስዱት ዘንድ። ይችም ጓቤ የሎንዶን ሚስዮን ጉባኤ ተባለች የወንጌልን መለክተኞች ወደ አሕዛብ የምትሰድ። ሚስዮን ማለት መስደድ ነውና። እርሳቸውም በዚያ አመት ታላቅ መርከብ ይዘው ፴ መለክተኞችን ሰደዱ ኦታሀይቲ ወደ ሚልዋት ወደ ሩቅ ደሴት። ከዚያም ጥቂት ወራት በኋላ ፲፩ መልክተኞችን ጨመሩላቸው። ከርሳቸውም ተከፍለው ሞቱ ስለ ወንጌል። ተከፍለውም ተበተኑ። ትከፍለውም ደእሙ ወደ እንልጣርም ተመለሱ። ጥቂቶችም ኖሩ ተጋደሉም አስተማሩም በጅግ መከራ ጭንቀትም የኦታሀይቲ ንጉሥ ጶማሬ ክርስቲያን እስኪሆን ድረስ። ፳፭ አመትም በኦታህይቲ ከተቀመጡ በኋላ ሃይማኖታቸው አሸነፈች ኦታህይቲም ከብዙ ሌሎች ደሴቶች ጋራ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ ጣዖታቸውንም ወደ እሳት ጨመሩ መቅደሳቸውንም አፈረሱ ተጠምቁም ክርስቲያንም ሆኑ።

ባመትም ፲፰፻ ሌላ ታላቅ ጉባኤ በሎንዶን ተሰበሰበች እንደ ሎንዶን ጉባኤ እርስዋም የእንግልጣር ቤተ ክርስቲያን የሚስዮንዋ ጓቤ። እሌህ ጉባእዮችም የሚስዮን ወይስ የመሰደድ ጉባእዮችም ተባሉ መምህራንን ስለ ሰደዱ ወደ አሕዛብ የክርስቲያንን ሃይማኖት ያስተምሩ ዘንድ። የንግልጣር ቤተ ክርስቲያን ሚስዮን ጉባኤ መለክተኞቻቸውን ሰደዱ ወደ ዓለም ሁሉ። ከሌላ ይልቅ ወደ አፍሪቃ። ደግሞም ወደ ህንድ ወደ ህንድ ደሴቶችም ወደ አሜሪካም። ወደ አውስትራልያም። ወደ ቱርክ መንግሥትም ወደ ምሥርም ወደ ሃበሻም ሰደዱ። የዚች ጉባኤም ሚስዮን የሻንክላ ወገን ትኖራለች ባለማወቅ በመንፈሳዊት ጨለማም ከሌላ ሰው ወገን ይልቅ። በመንፈሳዊት ጨለማም ከሌላ ሰው ወገን ይልቅ። ስለዚህም ብዙ ሰዎች አሉ የሚሉ። ሻንክሎች ሰዎች አይደሉም የንስሳ ወገን እንጅ። ይህ ማለት ግን ታላቅ ኃጢአት ነው። በርሳቸው ላይም የካም መርገም በጣም ተፈጸመ ለባርነት የተረገመበት። አሁን ፫፻ አመት ነውና ባመት ሁሉ ከለዚያ ብዙ ሰዎች እንደ ተሼጡ ለብርቱ ባርነት። የፍርንጆች መርከቦች ሁለግዜ መጥተው በጥቂት ዋጋ እጅግ ሻንክሎችን ገዙ ወደ ኣሜሪካም ወሰድዋቸው ከዚያም ለብርቱ ስራ ተሼጡ ሌላ ሰዎች ላልወደዱት። ብዙ ደህና ክርስቲያኖች ነበሩ እጅግ ጊዜ ይህነን ነገር የሰየፉ እንዴህ ብለው። ሰው ሁሉ የሴም የካምም የያፌትም ልጆች ካንድ ሰው ከአዳም መጥተው ወንድሞች ናቸው ሁላቸውም እንደ እግዚአብሔር መልክ ተፈጠሩ። ሁላቸውም በአዳም መበደል ኃጢአተኞች ሆኑ። ክርስቶስ ግን ስለ ሁላቸው ሰማይን ትቶ መከራ ተቀበለ ሞተም ተነሣም ወደ ሰማይም ወጣ። የእግዚአብሔር ልጅም የሰው ልጅ ሆነ የሰው ልጆች ሁሉ ሁሉ በርሱ ይድኑ ዘንድ። ስለዚህም ለክርስቲያን አይገባም ወንድሙን እንደ ሚሽመት ነገር ይቈጥር ዘንድ ባርያውንም ያደርገው ዘንድ ወንድሙ ነውና የርሱም እኵል በእግዚአብሔር ፊት።

እንዴህ ያለ መናገራቸው በጥቂት በጥቂት ወደ ቡዙ ሰዎች ልብ ገባ የባሮችም ገብያ ለማጥፋት ተመካከሩ። ብዙ ባሮችን ፈቱ ሴራ ሌዎናም ወደ ሚሉት ምድር ባፍሪቃ ምዕራብ ወሰድዋቸው ከዚያ ከተሞችንና መንደሮችን ለርሳቸው መኖርያቸው ሁነው ይሠሩ ዘንድ። የንግልጣርም ቤተ ክርስቲያን ሚስዮን ጉባኤ መለክተኞቻቸውን ሰደዱላቸው በወንጌል ያስተምርዋቸው ዘንድ እግዚአብሔርም ስራቸውን በታላቅ በረከቱ ባረከው። እልያም ሻንክሎች ወደ አርነት ወጥተው ከጨለማ ወደ ብርሃን ደረሱ። ከርሳቸውም ብዙ ደህና ክርስቲያን ሆኑ። ሁላቸውም አሁን በጎ ስራ ብልሃትንም ይማራሉ። በንግልጣር መንግሥትም ሁሉ የክርስቲያን ፍቅር አሁን በባርነት ሁሉ አሸነፈ። ባመት ፲፰፴፬ አሁን ፯ አመት የሚሆን በእንግሊዝ መንግሥት ሁሉ የነበሩ ባሮች ተፈቱ የክርስቲያንን አርነት ያውቁ ይቀበሉም ዘንድ። የቀደሙም ጌቶቻቸው እንዳይጐዱበት የመንግሥት ጉባኤ በንጉሥ ፈቃድ ፻ ሚልዮን ቀርሽ ለባሮች ጌቶች ሁሉ ሰጡ። አንድ ሚልዮንም ፲፻፲፻ ወይስ ፻፻፻ ነው።

የንግልጣርም ቤተ ክርስቲያን ሚስዮን ጉባኤ አንድ ታላቅ ሚስዮን ወደ ህንድ ነው። ከዚያም እግዚአብሔር የፍቅር ስራቸውን እጅግ ባረከላቸው። ብዙ አረማውያን ጣዖታቸውን ትተው ሃይማኖትን ተቀበሉ ብዙ ሽህም ከህንድ አሽከሮች በወንጌል ማስተናርቲች ይማራሉ።

እንዴሁም ኔውሴላንድ በተባለች ደሴት ሆነ። ከጥቂት አመት አስቀድሞ የኔውሴላንድ ሰዎች ሰዎን ባዮች ነበሩ አሁን ግን ባልንጅራቸውን እንደ ነፍሳቸው ይወዱ ዘንድ ከወንጌል ተማሩ በጉባእያችን መለክተኞች በስብከታቸው።

የዚህ ጉባኤም ከሌሎች ጉባእዮች ጋራ አንድ ታላቅ ተግባር ይህ ነው። እግዚአብሔር ቢወድ በምሥራቅ የተበተኑትን በሰውም ትምርት የተጨለሙትን አብያተ ክርስቲያናት እርሳቸውም የሩም የሶርያም የእርመንም የግብጽም የሃበሻም አብያተ ክርስቲያናት በወንጌል ታበራቸው ዘንድ። ስለዚህም የወንጌል መለክተኞች በምሥራቅ ሁሉ ተልከው ዞሩ የእግዚአብሔርንም ቃል በትነው ሰጡ በሁላቸው መኻከል። መጽሐፍ ቅዱስን ይቀበላሉ ካንዲት ታላቅ ጉባኤ የእንግሊዝና የንግዳ የመጽሐፍ ቅዱስ ጉባኤ በሎንደን የሚልዋት በሎንደን የተሰበሰበች። ይህች ጉባኤም ባመት ፲፰ ፬ ተነሣች በፊትም ታናሽ ነበረች። በእግዚአብሔር በረከት ግን አድጋ በምድር ሁሉ ተዘረጋች። በዚችም ጉባኤ እውነተኞች ክርስቲያናት ከመለያየት ሁሉ ካብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ መኻከል ያንድ ልብ ሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል በምድር ቋንቋ ሁሉ ለሰው ሁሉ ያደርሱ ዘንድ። ይህችም ጉባኤ ከተነሣች በኋላ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጉባእዮች ተነሡ ታላቆችና ታናሾች በክርስቲያን አገር ሁሉ። ሁላቸውም ያንድ ልብ ናቸው ለሁላቸውም ዐረፍት የላቸውም ያንድ ልብ ናቸው ለሁላቸውም ዕረፍት የላቸውም ከቶ እግዚአብሔር የፈጠረኝ ድረስ። በለዚህ ጉባእዮችም የእግዚአብሔር ቃል አሁን በ፻፸ ቋንቋቆች ተተረጐመ። የሚስዮንም ጉባእዮች እርሳቸው ደግመው የብዙ በንግልጣር በንምሳም በፍራንስም በአሜሪካም መጽሐፍ ቅዱስን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጉባእዮች ይቀበሉታል በመለክተኞቻቸውም ወደ ዓለም ሁሉ ይሰዱታል።

በምሥራቅም የተበተኑ አብያተ ክስቲያናት በሃይማኖታቸው ደከሙ። ሁላቸውም በስላሞችና ባረማውያን መኻከል ኑረው አይችሉም ብርሃንና ኃይልን ያገኙ ዘንድ ወደ እውነተኛ አንድነትም ይደርሱ ዘንድ በእግዚአብሔር ቃል እንጅ። እርሱ የሰው መድኃኒት ነውና ሌላ የለም። ስለዚህ የሚስዮን ጉባእዮች ወደለዚያ አብያተ ክርስቲያናት መለክተኞቻቸውን ሰደዱ ወንጌልን ይሰጥዋቸው ዘንድ። ከርሳቸውም አያሌ ተቀበልዋቸው ግን ባለማወቃቸው አልተቀበልዋቸውም ለደህንነታቸው የሚጠቅመውን ነገር አላወቁምና።

እንዴህም የእንግልጣር ቤተ ክርስቲያን ሚስዮን ጉባኤ መለክተኞቻቸውን ወደ ምሥራቅ ሁሉ በሰደዱ ጊዜ ለሃበሻ ደግሞ አሰቡ የወንጌልን ብርሃን በመጽሐፍ ቅዱስ በመለክተኞቻቸው እጅ የሰዱላቸው ዘንድ።

ፍቅራቸው ለሃበሻ እጅግ ታላቅ ነው። እርሳቸው ከውነተኞች ክርስቲያናት ሁሉ ጋራ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ የሃበሻውን ቤተ ክርስቲያን በስላሞችና ባረማውያን መኻከል እስካሁን ድረስ ከስላምና ካረማውያን ኃይል በታች እንዳልወደቀች እንደ ቀሩ አብያተ ክርስቲያናት በምሥራቅ እንዳሉ ሁሉ ጠብቋታልና። ነገር ግን ይህ አይበቃም። ለቤተ ክርስቲያናት ለመንግሥት ደህንነት ይህ ይፈለጋል የሃበሻ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያውቅ መልካምም እንዲያስተውለው በልቡም እንዲቀበለው ፍሬውንም በበጎ ስራ የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ በመከተልና እንዲገልጽ። እንዴህ ይላልና ሰሎሞን። ጽድቅ ህዝብን ከፍ ያደርጋል። ኃጢአትን ግን የሰው ጥፋት ነው። ስለዚህም የወንጌል መለክተኞች ከጉባእያቸው ተልከው መጽሐፍ ቅዱስንም ይዘው መጡ ለሚፈልገው ሰው ሁሉ ይሰጡታል። ከመጀመርያ መምጣታቸው ጀምረው እስካሁን ድረስ ለሃበሻ ሰዎች የሰጡት የመጽሐፍ ቅዱስ ቍጥር ፬፲፻ ያህላል አንዳንድ በጥቂት ዋጋ የቀረም ሁሉ እንዲያው ሰጥተው ክርስቶስ እንዲል። እንዲያው ተቀበላችሁ እንዲያውም ስጡ። ጳውሎስም እንዲል። እኛ ገንዘባችሁን አንሻም ነፍሳችሁን እንጅ ለክርስቶስ።

ጕዳያቸውም በዚህ አገር ሌላ የለም የጳውሎስ ጕዳይ እንጅ ወደ ሮም ለመምጣት ስለ ተናፈቀ እንዴህ ሲል። እላንተን ማየት እወዳለሁ እሰጣችሁ ዘንድ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ትጸናችሁ ዘንድ። ሮሜ ፩ ፲፩። የወንጌልም መለክተኞች ስለዚህ ያለምን ደስታ ትተው ከወደድዋቸውም ሰዎች ተለይተው ወደ ዚህ አገር መጡ። መከራንም ድካምንም በሰው አለአምወቅም ጸላትነትን ተቀበሉ ስለ ክርስቶስ እርሱን ብቻውን ስለ ተከተሉ የርሱንም ቃል ብቻ ስለ ሰሙ። ሃይማኖታቸውም አዲስ አይደለችም። መርማሪውም ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ እንድትገጠም ያገኛል። ሃይማኖታቸው የሐዋርያት የኒቅያም ሃይማኖት ነው። የጵሮተስታንቶችም ሃይማኖት በ፳፩ ቃላት እንደ አስታወቁት በአውግስቡርግ በላይ እንዳሳየነ። የእንግልጣርም ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት በ፴፱ ቃላት በቅድም እንደ ገለጽነው። ሁሉ አንድ ነውና። ሌላ መሠረትም ለቤተ ክርስቲያን ትምርት ይመሠርት ዘንድ ማንም አይችልም ከተመሠረተው በቀር። እርሱም የሱስ ክርስቶስ ነው። ጳውሎስ እንዲል ፩ ቆሮንቶስ ፫ ፲፩።

ለርሱም ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ተሰቅሎና ሙቶ ከፍ ላለ በፍጥረት ሁሉ ላይ ንስሓውንና የኃጢአትን ስርየት ለወገኑ ሁሉ ይሰጥ ዘንድ በሃይማኖት ክብርና ምስጋና ይሁንለት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ለዘላለም። አሜን።