


**Послання   
Івана**



Карл Ліндерман / Павло Парфенюк

Київ 2023

1 Івана

Вступ

Автор : Іван

* Не названий ім’ям у цьому посланні (ознака смиренності).
* Не було необхідності називати себе на ім’я, оскільки він був добре відомий читачам.

Отримувачі : “*діти мої*”*,* “*улюблені*”

* Не вказано географічне місце знаходження.
* Іван провів останню частину свого служіння в Ефесі, тому, напевно, це послання було насамперед надіслано віруючим у цьому місті і в околицях.

1. Опис нашого спілкування (1 Івана 1:1-10)

# **A. Спілкування з Богом – це велике благословіння (1 Івана 1:1-4)**

1. Докази втілення Христа (1:1, 2)

Головна тема – Христос

Дієслово – “*звіщаємо*” (ст. 3)

Христос – вічний, Він був із Отцем, але прийняв на Себе образ людини через втілення. Іван проголошує, що він був свідком (очевидцем) життя і служіння Христа і як докази робить наступні твердження:

1) *“ми чули”* – слух

2) *“бачили на власні очі, розглядали”* – зір

3) *“доторкалися руки наші”* – дотик

Що ж вони бачили і чули і до чого торкалися ? – Саме *Слово життя* або Сам Ісус Христос.

“*Слово життя*” “*з’явилося*” , що означає, що він став відомим, відкритим, чи його чітко показали іншим. Іван бачив це і тепер він свідчить.

2. Мета втілення Христа (1:3, 4)

a. Спілкування (1:3)

Ключове слово – “*спілкування*”. Мати спілкування означає мати щось спільне, розділяти щось, бути партнером або мати тісні взаємини з кимось. Що спільного маємо? “*Вічне життя*” разом з Іваном та іншими апостолами, а також з Отцем та Сином.

b. Радість (1:4)

Друга причина – щоб мали “*повну радість*”. Згідно з Біблією, справжня радість – це наслідок правильних взаємин з Богом. Справжню радість і задоволення ми знаходимо в особистих стосунках з Ісусом Христом.

# **B. Спілкуванню з Богом може завадити невизнаний гріх (1 Івана 1:5-10)**

1. Загальний опис звістки (1:5).

Іван мав звістку (“*Євангеліє*”)

Синоніми: Євангеліє –

Звіщати –

Звідки він узяв її? – Він почув її від Бога.

Що він робив із нею? – Він сповіщав її іншим.

У чому полягає суть звістки? – “*Бог є світло, і немає в Ньому ніякої темряви*”*.*

2. Основні принципи звістки (1:6-10)

1) Жити у гріху – цьому немає жодних вибачень (1:6, 7 – *осквернення гріхом*)

#### Заява: Якщо ми говоримо, що маємо спілкування з Ним …

##### Поведінка: Але ходимо постійно у темряві, тобто регулярно живемо у гріху…

##### Висновок: То ми брешемо, обманюємо, тобто не говоримо правду.

* І не чинимо правди (істини).

###### Ключ до вирішення проблеми

Фраза “*Якщо ж ходимо у світлі*” говорить про святе і чисте життя. Христос – наш зразок, компас, який показує, що добре, а погано.

###### Очищення: У нас будуть правильні взаємини один з одним, і ми відчуватимемо очищення, яке дає лише “*кров Ісуса Христа*”.

2) Неможливо повністю усунути гріховну природу (1:8, 9 – *присутність гріха*)

###### Заява: Якщо ми кажемо, що не маємо зараз гріховної природи …

###### Висновок: “*Обманюємо самих себе*”*.* Ми впали в оману, далеко відійшли від істини, не усвідомлюємо реальності та не визнаємо фактів.

###### Ключ до вирішення проблеми

a. Людська сторона – сповідання

“*Сповідувати*” гріх – означає погодитися з Богом, або сказати те саме, що Бог говорить про твою поведінку.

b. Божа сторона – очищення

1. Божа вірність – Його атрибути

* Бог – “*вірний*” = вірний Своєму слову, Йому можна довіряти.
* Бог – “*праведний*” = праведний

1. Боже прощення – Його дії

* Бог “*пробачить*” = зніме провину, відпустить гріх
* Бог “*очистить*” = зробить чистим, видалить гріх

3) Заперечувати гріховний вчинок – суперечить Писанням (1:10 – *прояв гріха у житті)*

###### Заява: Якщо ми кажемо, що не вчинили жодного гріховного вчинку у своєму житті, ми маємо наново визначити для себе, що таке гріх.

###### Висновок: То ми представляємо Бога брехливим, оскільки Його Слово стверджує протилежне. Також у нас немає Його Слова, що означає, що ми не знаємо духовних істин. Таке розуміння про гріх суперечить вченню Біблії.

1. Розвиток нашого спілкування (1 Івана 2:1-29)

# **A. Ходатай для віруючих (1 Івана 2:1-2)**

1. Бажання апостола (2:1a)

Іван звертається до своїх читачів: “*Діточки мої*” і каже їм своє бажання: “*Щоб ви не грішили*”. Можливо, деякі читачі Івана неправильно зрозуміли його вчення про гріх, записане в розділі 1. Якщо неможливо повністю усунути гріховну природу в цьому житті і неможливо досягти стану безгрішності та досконалості, то навіщо взагалі намагатися не грішити в цьому житті?

2. Боже спасіння (2:1b, 2)

Якщо віруючий, вчинив гріх у своєму житті, то як йому позбутися цього?

1. Заступник – Христос є нашим клопотачем, ходатаєм, посередником, помічником чи адвокатом –захисником, який постійно благає Отця про нас.
2. Ублагання/умилостивлення – Христос – наша жертва за гріх, Він змилосердив Бога, повністю задовольнив Його праведність, принісши Себе в жертву.

Смерть Ісуса Христа потенційно сильна врятувати всіх людей, але з практичної точки зору вона врятує тільки тих, хто вірує.

# **B. Відданість віруючого ( 1 Івана 2:3-6)**

1. Наше пізнання Бога: слухняність – доказ цього (2:3-4)

a. Позитивна якість – слухняність (2:3)

Послух є першою з ознак спасіння, перелічених у цьому розділі. Головна думка цього вірша: важливо дотримуватись Божих заповідей, і це у свою чергу дасть впевненість у спасінні. Ключове слово – “*дотримуватись*”, що означає, постійно жити відповідно до Божих наказів. Це стосується і нашої поведінки, і стану нашого серця.

b. Негативна якість – непослух (2:4)

## Заява: “*Я пізнав його*”.

## Поведінка: Насправді, незважаючи на те, що людина заявляє, що знає Бога, вона не дотримується Божих заповідей.

### Висновок

1) Він – брехун чи обманщик. Він каже, що вірить, але насправді не має спасіння.

2) Він пізнав істини. Його поведінка чи життя не відповідає його словам.

“*Немає в ньому істини!*”

2. Наша любов до Бога вдосконалюється через послух (2:5)

Цей вірш надає позитивний тест, як перевірити, чи врятований я. У того, “*хто дотримується слова Його*”, тобто постійно перебуває в послуху Слову Божому, будуть два результати:

1) Любов Божа “*вдосконалилась*” (зробилася досконалої чи повноцінної) у ньому.

2) У нього буде впевненість . що він перебуває “*у Ньому*”.

3. Наше ходіння з Богом проявляється через послух (2:6)

#### Заява: Хтось каже, що “*перебуває в Ньому*”, що означає постійно перебувати у Ньому .

#### Висновок: Така людина повинна чинити так, як Ісус чинив.

# **C. Любов віруючого ( 1 Івана 2:7-11)**

1. Пояснення заповіді (2:7, 8) *Закон любові*

a. Любити – давня заповідь (2:7)

Заповідь любити свого брата не є новою. Вона знаходиться в Законі Мойсея.

* Любов до Бога – Повторення Закону 6:5
* Любов до інших – Левит 19:18

b. Любити – нова заповідь (2:8)

У якому сенсі любити є новою заповіддю?

1) Нові масштаби

2) Нове вираження

3) Новий наголос

Слово “*нова* ” говорить не про час, а про якість, характер чи сутність.

2. Ілюстрація прояву любові (2:9-11) – *Життя, кероване любов’ю*

a. Негативний приклад – ненависть (2:9, 11)

#### Заява: Якщо людина каже, що “*вона у світлі*…”

#### Поведінка: водночас регулярно ненавидить свого брата, таким чином показує відсутність любові.

#### Висновок:

1) Така людина “*перебуває у темряві*” а не у світлі.

2) Він також ходить у темряві, що говорить про його поведінку або стиль життя.

3) Він не знає, куди йде .

4) Темрява “*засліпила йому очі* " , тому він неправильно дивиться на все.

b. Позитивний приклад – любові (2:10)

### Реальність: Той, хто любить “*брата свого”*

### Результат: Той “*перебуває у світлі*”, перебуває у світлі, і він сам не спокушається і не дає привід для спокуси інших.

# **D. Припущення щодо читачів (1 Івана 2:12-14)**

1. Знайомство з читачами

Іоан тепер звертається до своїх читачів. Він вважає їх істинними віруючими, які щиро сповідають віру в Христа.

1. Діти – початківці християнського життя, новонавернені.
2. Батьки – досягли духовної зрілості, повноцінного християнського життя, літні, зрілі віруючі.
3. Юнаки – ті, хто веде духовну боротьбу у християнському житті, віруючі у розквіті і духових, і фізичних сил.

2. Інформація про читачів

Іван пояснює причини, чому він писав кожній із цих груп віруючих.

1. Новонавернені

* Насолоджуються прощенням
* Насолоджуються спілкуванням

1. Зрілі християни

* Вони знають Бога, ходять із Богом уже тривалий час і зросли у благодаті.

1. Юнаки

* Отримують духовну перемогу над сатаною.
* Набули духовної сили завдяки своєму посвяті Слову Божому.

# **E. Настанови стосовно світу ( 1 Івана 2:15-17)**

1. Заповіді щодо світу (2:15a)

Заповідь №1 Перестаньте любити світ!

Заповідь №2 Перестаньте любити все світське (те, що у світі)!

Визначення: слово “*світ*”, в даному контексті говорить про систему переконань, цінностей та філософій, яка суперечить Божому Слову та Божій волі.

* Життя у цьому світі
* Дух цього світу
* Світське система

2. Важливість відокремлення від світу 2:15b

Якщо людина каже, що любить Ісуса Христа, але водночас регулярно виявляє любов до світу, то насправді в ньому “*немає любові Отчої "*

Як визначити, що є світське? – Все в житті християнина, що позбавляє його насолоди любов’ю Отця чи бажання творити волю Батька.

3. Характерні риси світу (2:16)

a. Пожадливість плоті (любов до насолод)

Плоть – це стара природа, яку людина отримує від Адама через фізичне народження. Бажання чи пожадливості плоті – це чуттєві та егоїстичні бажання старої природи.

b. Пожадливість очей (матеріалізм)

Око (зір) – одне із органів чуття, які впливають на серце і розум.

c. Життєва гордість ( самолюбство/егоїзм)

Гордість – це зверхнє ставлення до іншим, хвалькуватість і самозакоханість.

4. Кінець цього світу (2:17)

1. Світ – швидко минає

Світ і всі його похоті – тимчасові; вони зникнуть і зараз зазнають тління.

1. Воля Божа – вічна

Той, хто постійно виконує волю Божу, перебуватиме навіки.

# **F. Ворог віруючих ( 1 Івана 2:18-27)**

1. Реальність антихристів (2:18, 19)

a. Опис антихриста (2:18)

З усіх авторів Біблії лише Іван вживає слово “*антихрист*”. Префікс анти в грецькій мові має два значення: “проти” і “замість”. Антихрист не лише боротиметься проти Христа, але й спробує зробити так, щоб його приймали замість Христа.

Слово “*антихрист*” вживається у Біблії у трьох значеннях.

1) Мирський дух, який противиться Христу

2) Загалом, про лжевчителів

3) Світовий правитель останніми днями

b. Відступлення антихристів (2:19)

Говорячи про багатьох антихристів, Іван стверджує, що вони:

* “*вийшли із нас*”
* “*до нас не належали (не були наші)*”

Цей відступ був доказом того, що вони – лжевчителі.

2. Розпізнавання антихристів (2:20, 21)

a. Віруючі можуть розпізнати істину (2:20, 21)

У віруючих є “*помазання*” Духом Божим. Внаслідок цього, вони можуть “*знати все*”. Одне із служінь Духа Божого – просвіщати віруючих і відкривати їм значення Слова Божого.

b. Антихрист відкидає істину (2:22, 23)

Виникає питання: “*Хто неправдомовець?*”Відповідь: “*Той, хто відкидає Отця і Сина*”.Людина не може щиро вірити в Бога і водночас відкидати божественну природу Ісуса Христа. Якщо людина відкидає Сина, це означає, що вона відкинула Батька.

3. Притулок від антихристів (2:24-27)

a. Накази Писання (2:24)

Бог дав нам деякі запобіжні заходи, проти помилок і спокус. Важливо, щоб “*те, що ви чули від початку*” перебувало у вас.

b. Обітниця спасіння (2:25)

Ми вже маємо спасіння в даний час, ми отримали його, коли звернулися до Бога з вірою та каяттю.

c. Застереження про спокуси (2:26)

Сатана вміє все добре підробляти. Його мета – звабити нас. Бог попередив нас про нашого супротивника. Ми повинні знати про його наміри (2 Кор. 2:11).

d. Присутність Духа (2:27)

Кожен віруючий отримав “*помазання”* Духа Божого. Тому Дух Божий навчатиме кожного з Вас. Слово Боже – істина!

# **G. Явлення Господа для віруючих ( 1 Івана 2:28, 29)**

1. Наказ: “*Будьте в Ньому”* .
2. Пришестя Христа. Ісус Христос знову прийде: “*Він з’явиться!”*
3. Впевненість

Коли прийде Ісус, у нас буде одна з двох реакцій:

1) Впевненість

2) Сором

1. Практичне життя

Щира віра виявлятиметься через праведне життя, а не лише на словах.

“*Знайте і те, що кожен, хто чинить правду, народжений від Нього ".*

.

1. Обов’язки нашого спілкування (1 Івана 3:1-24)

**A. Чистота ( 1 Івана 3:1-10)**

1. Наше положення (3:1)

Цей вірш говорить про **минуле**, що Бог уже зробив для нас або що ми маємо у Христі. Іван починає з наказу “*Подивіться!*, що означає: розмірковуйте і дивуйтеся. Чому ми маємо дивуватися? - Божій любові!

Божа любов :

1. Незрівнянна – неземна, дивовижна, неприродна для людства.
2. Незаслужена – дана нам як подарунок; Христос полюбив нікчемних людей, які цього не заслужили.

Прийнявши Божу любов, ми стаємо “*дітьми Божими*”. Такого нового становища віруючі не заслужили, а невіруючі не розуміють цінності цього.

2. Наша надія на майбутнє (3:2)

Цей вірш говорить про **майбутнє**: що Бог зробить для нас, чи ким ми будемо. Бути дітьми Божими – велика честь. Однак ще не відкрито повністю ким ми будемо в майбутньому, проте відкрито, що того дня ми станемо подібними до Христа і отримаємо нетлінні тіла.

Коли повернеться Господь Ісус:

* Ми будемо подібні до Нього!
* Ми побачимо Його, як Він є!

3. Наша чистота (3:3)

Цей вірш говорить про **сьогодення**: що Бог вимагає від нас, якими ми повинні бути.

1. Наша надія

Усі віруючі повинні прагнути святості. Якщо у нас є “*надія*”, тобто, якщо ми очікуємо на повернення Господа, то це буде спонукати нас до конкретних дій і до правильного ставлення до життя.

Надія на що?

* На повернення Христа
* На те, що ми побачимо Ісуса
* На те, що ми станемо подібними до Ісуса

b. Наші дії

Наше очікування приходу Господа має підштовхувати нас до конкретних дій. Ми повинні очищати себе. Що є взірцем святості? Біблія каже, що ми повинні прагнути бути чистими “*як чистий і Він*”.

4. Наша поведінка (3:4-6)

a . Визначення гріха (3:4)

Має бути тісний зв’язок між істинною вірою в Христа і праведним життям християн. Гріх – це *“порушення закону”.* Гріх – це прояв бунту, коли людина відмовляється жити у підпорядкуванні владі Бога. Гріх – це непокора святому Божому Закону, опір волі Божої.

b. Звільнення від гріха (3:5, 6)

Ісус Христос “*з’явився*” (прийшов перший раз), щоб узяти наші гріхи.

Християнин, який перебуває у Христі, не буде регулярно жити у гріху.

5. Наша проблема (3:7, 8)

a. Спокуси до гріха (3:7)

Одна з цілей написання Іваном цього послання: допомогти віруючим більше розрізняти істину та неправду і більше присвятити себе Господу. Неправдиві вчителі спробують звабити їх, щоб вони легковажно ставилися до гріха. Внутрішня праведність виявлятиметься у праведних вчинках. Наше духовне становище визначає нашу поведінку.

b. Диявол (3:8)

Господь Ісус зробив різку заяву, коли сказав, що християни – діти Божі, а невіруючі в Христа – діти диявола (Іван 8:44).

Друга причина, чому Ісус Христос прийшов: *“знищити* ( скасувати, розірвати, позбавити сили ) *справи диявола”.*

6. Наша сила (3:9, 10)

a. Звання – діти Божі (3:9)

Реальність перемоги

Віруючий не зможе постійно жити у гріху. Він не постійно практикуватиме гріх або регулярно займатиметься чимось гріховним.

Причини перемоги

1) *“Насіння Його перебуває* (перебуває) *у ньому”*

Завдяки нашому становищу *(“народжений від Бога”)* ми маємо потенційну можливість: *“не грішити”.*

2) Він народжений від Бога.

В результаті нового народження ми маємо нову природу.

b. Протиставлення – діти диявола (3:10)

Існує різниця між дітьми Божими та дітьми диявола. У чому різниця?

1) Праведність

2) Любові

За їхніми плодами пізнаєте їх!

# **B. Любов (1 Івана 3:11-24)**

1. Наша заповідь (3:11)

Любити одне одного – це обов’язок християн. Наказ любити одне одного – давній (“ *чули від початку* ”).

Що таке любов? – Зречення себе та турбота про добробут інших, що призводить до добровільної жертовності заради них.

2. Негативний приклад для нас (3:12)

Ми повинні любити одне одного і не бути подібними до Каїна, який не мав любові до свого рідного брата Авеля.

Духовний стан Каїна: Хто на нього вплинув?

* Він *був від*

Вчинок Каїна: Що він зробив?

* Він *“убив свого брата”.*

Мотивація Каїна: Чому він зробив це?

* Тому що *“справи його були злі, а справи брата його праведні”.*

3. Наша духовна боротьба (3:13)

Не дивуйтеся! Якщо Ви чините за духом Авеля (живете по вірі), то Ваше життя стане докорою для грішників, і світ засуджуватиме Вас і ненавидітиме Вас.

4. Наша впевненість (3:14, 15)

Наша любов до братів вказує на наш правильний духовний стан. Ми знаємо, що *“перейшли* (переступили межу, перемістилися в інше становище) *зі смерті у життя* (у духовному сенсі) *оскільки ми любимо братів”.*

Ненависть вказує на життя у пітьмі і може призвести до вбивства. Христос навчав у Матвія 5:21-22, що потенційна схильність і здатність до вбивства закладена в серці, що ненавидить, і може проявитися, якщо з’явиться підходяща можливість.

5. Наше спонукання (3:16)

Щоб зрозуміти справжню любов, ми повинні дивитися на приклад Ісуса Христа. Любов – доказ того, що людина має нове життя, а жертовність – важлива складова любові. Приклад любові і жертовності Христа спонукає нас жертовно любити братів: *“Ми повинні вважати душі свої за братів ”.*

* Смерть Христа за нас пов’язана з спасінням (приклад любові)
* Смерть Христа за інших – пов’язана зі служінням (доказ любові)

6. Наше співчуття (3:17, 18)

a. Зречення від особистих інтересів заради любові (3:17)

Іоан тепер застосують заповідь «любити ближнього» до конкретної ситуації в житті.

1. Ресурси – той, хто має *достаток у світі ,* тобто, у нього є засоби, щоб допомогти іншим.
2. Потреба – якщо така людина помічає *“брата свого у потребі”.*
3. Небажання допомогти – якщо він зачиняє своє серце і не бажає виявити співчуття, але робить своє серце черствим.

4) Докора – виникає запитання: *“ Як перебуває в тому Божа любов ? ”*

5) Обмеження

* Особиста відповідальність ( Галатам 6:2, 5)
* Вимога до кожного (2 Солунянам 3:10-12)

b. Прояв любові у житті кожного (3:18)

Наша любов має виявлятися у наших вчинках, а не лише на словах. Вчинки говорять голосніше, ніж слова, принаймні нещирі слова.

7. Наша впевненість (3:19-22)

Одна з основних цілей написання Іваном цього послання полягала в тому, щоб дати читачам впевненість у тому, що вони є справжніми християнами. Три ознаки християн: послух, істина та любов.

a. Що позбавляє нас упевненості (3:19, 20)

Сумніви можуть вражати іноді всіх віруючих. Посилаючись на попередню міркування про любов, як ознаку істинного віруючого, Іван стверджує, що любов до інших є доказом того, що людина дійсно належить Богу. Любов не властива гріховній людській природі, тому її присутність показує, що Бог надприродним чином працює у житті такої людини. Християнин, життя якого сповнене любові, може мати впевненість перед Богом: на зміну страху приходить віра.

b. Як набути впевненості (3:21, 22)

Іван хотів, щоб у Його читачів була впевненість, особливо щоб вони з відвагою могли приходити до Бога в молитві. Якщо не усунути сумніви, то вони легко можуть перерости у відчай.

Християнин набуває впевненості тоді, коли в його житті проявляється послух і любов. Коли віруючі слухняні Божим заповідям і роблять угодне Йому, вони можуть сміливо приносити до Нього свої прохання. Чим більше християни роблять те, що вгодно Отцеві, тим більше вони бажатимуть і проситимуть, що Він Сам хоче дати їм.

8. Наша заповідь (3:23)

Іван докладніше пояснює заповіді, яких повинні дотримуватися християни. Ці дві заповіді настільки взаємопов’язані між собою, що Іван говорить про них як одну заповідь з двома вимірами.

* Вертикальний вимір – “*вірити в ім’я Сина Його Ісуса Христа”.*
* Горизонтальний вимір – “*любити один одного".*

9. Наш Утішитель (3:24)

Щоб дотримуватися Божих заповідей, потрібно не просто прийняти рішення чинити правильно. Грішники не можуть повністю бути слухняними Божим заповідям без сили Духа Святого, що живе в них. Коли людина вірою приймає Христа, в ній починає жити Святий Дух, Який відтворює плоди благочестя, що включають любов і віру.

# **IV. Небезпеки для нашого спілкування (1 Івана 4:1-21)**

## **Небезпека №1 – лжевчення стосовно Ісуса Христа (1 Івана 4:1-6)**

### **A. Наказ – випробовувати духів (1 Івана 4:1-3)**

1. Необхідність випробування (4:1)

1. Небезпека бути зведеним

Іван звертався до віруючих, які перебували в небезпеці попасти в оману. Дві заповіді дано їм. Перша – забороняюча: не вірити кожному духу! Деякі з читачів вже піддалися омані. Не будьте наївними – лжевчителі можуть здаватися переконливими та щирими.

1. Наказ розпізнавати

Друга заповідь – “*випробовуйте*” або перевіряйте “ *духів* ”. Це наш обов’язок. Ми повинні перевіряти будь-яке вчення, щоб визначити, чи воно є істинним і прийнятним.

Оскільки існує багато “*лжепророків*”, просто необхідно вміти розрізняти чи розпізнавати їх. Бути благочестивим не означає бути наївним і довірливим, тому що “*духовний судить про все*” (1 Коринтян 2:15).

* Існування лжепророків (“*багато* ”)
* Поява лжепророків (“*з’явилося у світі* ”)

2. Суть випробування (перевірки) 4:2, 3

a. Дух Божий (4:2)

Іван дає нам чіткий зразок, як перевіряти духовних вчителів та їхнє вчення. Якщо Дух Святий справді керує ними, то вони сповідуватимуть, що Ісус Христос прийшов у тілі. Ісус Христос був повноцінною людиною та повноцінним Богом. Завдяки цьому унікальному об’єднанню двох природ, Він зміг померти на хресті як непорочна замісна жертва за все людство.

* *Ісус* – відображає Його людську природу та місію (Спаситель)
* *Христос* – відображає Його божественну природу та місію (Месія)

b. Дух антихриста (4: 3)

Будь-який вчитель і будь-яке вчення, які відкидають або зменшують божественність і людську природу Ісуса Христа, не походять від Бога.

Якщо вчення не від Бога, то воно має протилежне джерело.

* Це дух антихриста.
* Читачі вже чули, що цей дух прийде у світ.
* Цей дух “*і тепер є вже у світі*”*.*

Ми повинні не дозволяти себе обманювати. Нам потрібно навчитися розрізняти та розпізнавати.

#### **B. Утішитель – Дух Святий ( 1 Івана 4:4-6)**

1. Духовна боротьба 4:4

Ті, хто від Бога (“*ви*”) перемогли своїх духовних супротивників (“*їх*”). Займенник *їх* відноситься до лжепророків, якими рухав злий дух антихриста. Віруючі знаходять силу для духовної боротьби від Духа Святого, що живе в нас. *“Той, Хто у вас, більше того, хто у світі”.*

2. Світ 4:5

Займенник “*вони* ” належить до тих, хто перебуває під впливом сатани, який є богом цього світу. На жаль, “ *світ слухає їх* ”. На противагу цьому Божий народ прислухається до Слова Божого та Його голосу (Івана 10:27).

3. Застереження 4:6

* Віруючі визнають істину.
* Віруючі визнають слуг Божих
* Віруючих не визнають невіруючі.
* Віруючі можуть відрізнити істину від помилки.

#### **Небезпека №2 – відхилення від любові (1 Івана 4:7-21)**

#### **A. Заохочування до любові до людей (1 Івана 4:7, 8)**

1. Вимога 4:7

Заповідь любити повторюється знову – “*любитимемо один одного* ” Любити – обов’язок кожного віруючого. Християнин повинен постійно виявляти любов у своєму житті, жити любов’ю до викуплених.

1. Причини 4:8

Любов – характерна риса християнської сім’ї, уроджена схильність тих, хто пережив нове народження. Хто не любить, той не пізнав Бога. Ті, хто не відображає характерну рису християнської сім’ї, не стали членами цієї сім’ї.

**B. Прояв Божої любові (1 Івана 4:9-11)**

1. Втілення Христа 4:9

1. Божий дар

Щоб дарувати людям спасіння, Бог віддав найкраще, найдорожче. Бог послав у світ “*Єдинородного Сина Свого*”, довівши таким чином Свою любов до людства .

1. Мета Божого дару

Чому Бог послав свого Сина? Відповідь проста – *“щоб ми отримали життя через Нього”.*

2. Розп’яття Христа 4:10, 11

Ісус, Син Божий, помер на хресті за гріхи людей. Боже правосуддя було задоволене, покарання за гріх було сплачено. *“Якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного”.*

**C. Служіння Духа Божого ( 1 Івана 4:12-21)**

1. Свідчення всередині віруючого 4:12

Так як Бог – невидимий Дух, то істинно, що *“Бога ніхто ніколи не бачив”.* Бог виявляє або показує Себе світові через віруючих, сповнених Духа Святого. На віруючих лежить відповідальність показувати світові правильний образ Бога. Ми зможемо зробити це, *“якщо ми любимо один одного”.*

2. Свідчення Духа 4:13

Святий Дух – це дар від Бога, Він живе в кожному віруючому. Присутність Духа Святого є доказом того, що Бог живе у віруючому і що віруючий перебуває в Бозі.

3. Свідчення віруючого 4:14–16

1. Проголошення про Спасителя (4:14)

Іван свідчить читачам про те, що він бачив і що пережив. Ті, хто знає Господа як Спасителя, повинні свідчити про Нього іншим.

b. Бажаний результат (4:15)

Чому Іван свідчив, що Бог дарує спасіння? Іван бажав, щоб люди прийняли звістку про спасіння і сповідували Христа.

c. Радісна істина (4:16)

Ми пізнали і повірили, що Бог є любов!

*“Той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому ”.*

4. Свідчення любові 4:17-21

a. Мета любові 4:17

Одна з цілей написання Іваном цього послання – дати читачам впевненість та сміливість. Божа любов вказує, що людина має взаємини з Ним, а це дасть віруючому впевненість, коли вона стане перед Христом у день суду.

b. Результат любові 4:18

Немає необхідності перебувати в страху, якщо ми сповнені справжньої любові.

c. Прояв любові 4:19-21

1. Понукання для нашого любові (4:19)

“*Любитимемо Його, тому що Він раніше полюбив нас "*

2) Реальність нашого любові (4:20)

Наші заяви про те, що ми любимо Бога, можуть бути спростовані нашою поведінкою. Справжня любов полягає не в тому, що ми говоримо, а в тому, як ми робимо.

3) Необхідність нашого любові (4:21)

* Дж ерело заповіді – від Бога.
* Суть заповіді – любити брата.

# **V. Динаміка нашого спілкування (1 Івана 5:1-21)**

## **A. Наслідок віри – Послух (1 Івана 5:1-3)**

1. Шлях до спасіння 5:1

Спасіння дається кожному віруючому. Найбільше значення має об’єкт нашої віри. Лише віруючий в Ісуса Христа – “*від Бога народжений*”.

2. Докази Спасіння 5:2, 3

1. Любов до дітей Божих

Якщо ми любимо Того, хто “*породив*” (Бога), то будемо любити і тих, хто “*народжений від Бога*” (християн).

1. Відданість Божим заповідям

Наша любов до Бога проявляється через послух його заповідям, і *“Його заповіді не тяжкі”.*

## **B. Наслідок віри – перемога (1 Івана 5:4, 5)**

1. Передумови перемоги

Тут говориться про щирих християн, “*народжених від Бога*” (в. 4), про тих “*хто вірить, що Ісус є Син Божий*” (в. 5).

1. Обітниця перемоги

Віруючим дано обітницю, що вони “*перемагатимуть світ* ”.

1. Шлях до перемоги

Ключ до перемоги над світом – наша “*віра*”.

### **C. Свідчення нашої віри (1 Івана 5:6-12)**

1. Свідчення Сина 5:6-8

a. Свідоцтво водою

Під час хрещення Ісуса Христа Бог Отець засвідчив, що Ісус – Його Син.

“*Це Син Мій улюблений, що Його Я вподобав* ” (Матвія 3:17)

b. Свідоцтво кров’ю

І друзі, і вороги Христа були свідками Його смерті на хресті. Їхнє свідчення найкраще можна підсумувати словами сотника в Марка 15:39: *“Істинно Чоловік цей був Син Божий”*

1. Свідоцтво Духа

1) Достовірність свідчення Духа

Він – Дух істини!

1. Постійність свідчення Духа

Він продовжує “*свідчити* ”.

1. Прославлення Христа через свідчення Духа

Дух звеличує і прославляє Сина.

1. Підтвердження свідчення Духа

#### На небі

Батько, Слово (Син) і Дух – усі три у злагоді.

#### На землі

Дух, вода та кров – усі три у злагоді.

2. Свідчення Отця (5:9-12)

a. Реальність цього свідоцтва (5:9)

Оскільки ми приймаємо свідчення людей, то хіба ми не повинні приймати свідчення Бога, який набагато більше за людей?

b. Сприйняття свідоцтва (5:10)

Той, хто вірує в Сина Божого, має свідчення Духа в самому собі.

c. Суть свідоцтва (5:11, 12

Бог зробив все, щоб людина могла знайти вічне життя. Це життя – у Його Сині Ісусі Христі.

“*Хто має Сина (Божого) має життя; Хто не має Сина Божого, не має життя*”.

### **D Впевненість завдяки нашій вірі (Івана 5:13-21)**

1. Впевненість у нашому спасінні (5:13)

1. Кому написано

Ці слова написані “*віруючим в ім’я Сина Божого*”.

1. Мета написання

Бог хоче, щоб Ви “*знали*”, що Ви маєте спасіння.

1. Суть обітниці

Віруючі мають “*вічне життя*” Ви можете бути впевнені у цьому!

2. Впевненість у нашому молитовному житті 5:14, 15

1. Впевненість у наших молитвах

Слово “*сміливість означає* ” сміливість, впевненість, вільний доступ.

1. Умови відповіді на наші молитви

Молитва – це не спроба змусити Бога виконати нашу волю, а підкорення своєї волі Його волі.

1. Ревнощі у наших молитвах

Бог слухатиме і виконуватиме ті наші прохання, які відповідають Його волі.

3. Впевненість у боротьбі з гріхом 5:16-18

1. Ситуація

Що ми повинні робити, коли ми бачимо *“брата свого, що грішить гріхом, не на смерть”*?

1. Обов’язок

Молитися про духовне відновлення.

1. Гріх

*“Кожна неправда є гріх; але є гріх не на смерть”.*

1. Наша перемога

* Привілей синівства : *“…у сякий, народжений від Бога, не грішить… ”*
* Зберігання себе чистим від гріха: *“…але народжений від Бога зберігає себе… ”*
* Захист від сатани: *“і лукавий не торкається нього " .*

4. Висновок (1 Івана 5:19-21)

1. Щодо спасіння (5:19, 20)

b. Щодо відділення (5:21)

**2-е Послання Івана**

**I. Вступ 2 Івана 1-3**

A. Автор

Апостол Іван, *“старець”* у церкві.

B. Читачі

Іван написав *“ обраній пані ”* (жінці-християнці) та *“ дітям її ”.*

C. Вдячність

Іван і *“все, хто пізнав істину”* любили цю жінку через те, що вона трималася істини.

D. Привітання

*Благодать, ласка, мир.*

*“Від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, Сина Отчего ”.*

**ІІ. Повчання 2 Івана 4-11**

A. Радість Івана (в. 4)

Іван *“ дуже зрадів ”* , дізнавшись про добре свідчення цієї благочестивої жінки та її дітей, *“ які ходять в істині ”* з Господом.

B. Умовляння Івана (в. 5, 6)

Наказ Івана *“ любити один одного ”* був новим. Він був даний і в Законі Мойсея (Левит 19:18) та Самим Господом Ісусом Христом (Луки 10:27).

Важливо виявляти любов через послух Божим заповідям.

Примітка: Галатам 5:14

*" Бо весь закон в одному слові полягає: люби ближнього твого, як самого себе ".*

C. Попередження Івана (в. 7-11)

1. Визначення звабника (в. 7)

Звабник – це той, який вводить іншу людину в оману. Той, хто заперечує втілення Христа - *" звабник і антихрист ".*

2. Небезпека звабника (в. 8)

Попередження дано віруючим – спостерігати за собою. Віруючий може *“ загубити ”* нагороду чи не *" отримати повну нагороду ".*

3. Відхилення звабника від правильного вчення (в. 9)

Учитель, який не є вірним вченню Христа, не відроджений і не врятований. Однак “*хто перебуває у вченні Христовому, має і Отця, і Сина”.*

4. Відділення від спокусника (в. 10, 11)

Якщо такий звабник прийде відвідати вас, не запрошуйте його до свого дому, не вітайте його та не намагайтеся підтримати його якимось чином.

*“ Бо хто вітає його, бере участь у злих ділах його ”*

**ІІІ. Висновок 2 Івана 12, 13**

Іван мав багато чого сказати їм, проте він вирішив почекати, поки не прийде відвідати їх особисто, щоб вони могли *“ говорити вустами до уст ”* . Мета такого спілкування – *“ щоб радість… була повна ”.*

**3-тє Послання Івана**

**I. Похвала Гаєві (3 Івана 1-8)**

A. Привітання Гаїя (1)

Іван писав братові в Господі,  *“коханому Гаєві”*, якого він любив по правді.

B. Побажання Гаєві (2)

Іван хотів і молився, щоб його друг *“здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа”* його.

C. Благочестя Гая (3, 4)

Іван був сповнений радості через добре свідчення Гая , яке було в нього завдяки тому, що він постійно ходив з Господом.

*“ Для мене немає більшої радості, як чути, що мої діти ходять в істині ”.*

D. Щедрість Гая (5, 6)

Гай був ревним у прояві любові та гостинності не тільки *"для братів"* , але також *"і для мандрівників ".* Ті , кому Гай послужив *" засвідчили перед церквою "* , про його любов.

E. Подяка за Гаїя (7, 8)

Іван був вдячний за приклад Гаїя у допомозі місіонерам. На віруючих лежить відповідальність підтримувати матеріально Божих слуг.

*" Отже, ми повинні приймати таких, щоб стати поспішниками істині ".*

**ІІ. Засудження Діотрефа 3 Івана 9-11**

A. Його гордість (9)

Діотреф був людиною особистих амбіцій, який прагнув *“бути першим”* , тобто керувати і панувати над усіма.

B. Його порожні слова (10)

Діотреф використовував *“злі слова”* наклеп та хибні звинувачення, щоб викликати розбіжності та поділи в церкві.

C. Покарання йому (11)

Рада Івана братам була проста – не наслідувати приклад цієї людини.

*“Хто робить добро, той від Бога; а хто чинить зло, не бачив Бога”.*

**ІІІ. Свідоцтво про Димитрія 3 Івана 12**

Іван хвалить Димитрія, про якого було *“ засвідчено всіма ”* , тобто він мав гарну репутацію серед усіх, хто знав його. Іван міг сказати: *" Свідчимо також і ми ",* і читачі знали, що це *" свідчення... істинно "*

**IV. Висновок 3 Івана 13, 14**

Іван мав багато чого сказати їм, проте він вирішив почекати, поки не прийде відвідати їх особисто, щоб вони могли *“ говорити вустами до уст ”* . Він прощається з ними словами:

*"Вітають тебе друзі. "Вітай друзів поіменно".*