***Приходити з відвагою до Божого престолу***

 **Духовні роздуми або час особистої молитви**

 **Євреїв 4:16**

Що означає приходити з відвагою до Божого престолу?

Звідки ця відвага береться?

Як вона використовується?

Що вона дає вам особисто?

Як ця відвага змінить ваші стосунки з Ісусом?

У Євреїв 12 нам показано, що ми під час молитви не є на самоті.

У нас є помічники, які долучаються до молитви разом із нами.

**У наступних віршах Послання до Євреїв: 12:18, 22–24, 28** — ми бачимо **СІМ** ключових учасників, які посилюють наші молитви. Ці сім складових настільки сильні, що ми немовби ними поглинаємося, поринаємо в них, і наші молитви, які ми підносимо, стають спільним приношенням до Небесного Отця.

Послання до Євреїв показує нам, що є «краще». «Краще» — це одна з головних тем книги. У цьому уривку автор порівнює можливості та права, завдяки яким ми можемо нині приходити до Бога в молитві, із тим, як це було в Старому Заповіті.

Починаючи з 18 вірша, він показує нам, як важко було в той час досягти Бога. Але тепер, слава Богу, для нас все зовсім по-іншому.

У віршах 22-24 автор показує, що нам дані нескінченно кращі можливості та привілеї, завдяки яким ми можемо приходити до Бога в молитві. Він має на меті показати нам дивовижну силу і неймовірну допомогу, яку отримують наші руки і наші вуста, коли ми підходимо до Престолу Благодаті. У цих трьох коротких віршах він наводить сім причин, чому ми можемо бути сильними в молитві. Сім причин, що дозволяють штурмувати небо. Сім разів нам сказано про те, що в молитві ми не самі, що нам дані сили небес, котрі очікують наших молитов, аби до них долучитися разом із нами. Сім причин, що дозволяють із відвагою приходити до Бога.

1. Вірш 22. У молитві ви приходите

до гори Сіонської, до небесного Єрусалиму. У Книзі Об'явлення Іван говорить нам, що Божий Храм вже побудований. Боже місто наповнене рухом; воно очікує, щоб ми приєдналися до його мешканців у молитві.

2. Вірш 22. У молитві ви приходите

до десятків тисяч анголів. Коли ми молимося, любі друзі, ми приходимо до ангелів! І до яких ангелів? До ангелів, які вже підготувалися, зорганізувалися, сповнилися запалу, переповнилися радістю, і нині вони готові вдатися до дії при найпершій вказівці. Вони з нетерпінням чекають нагоди почути, що саме ми приносимо в молитовному приношенні, і приєднуються до нас у цій справі.

3. Вірш 23. У молитві ви приходите

до церкви! Є місцева церква, є всесвітня церква, є небесна церква. Церква — це духовна спільнота з усіх народжених згори: як із тих, хто був раніше, так і з тих, хто є зараз. У молитві ж ми приєднуємося до тих, хто вже перебуває в духовній реальності. У молитві ми не самотні — в цей самий момент ми з'єднані з тисячами інших у Азії, Китаї, Африці та різних островах по цілому світу.

4. Вірш 23. У молитві ви приходите

У молитві ви приходите до Бога, чудового праведного Судді, який бажає милості, а не \_\_\_\_\_\_\_\_. Він Бог любові, Бог благодаті, котрий не бажає нічиєї загибелі. ОЦЕ ТАК!!!

5. Вірш 23. У молитві ви приходите

до духів праведників. У молитві наші слабкі сторони перетворюються на сильні завдяки праведникам, що досягли досконалості. Їхня досконалість — це наша гарантія успіху. Як вони перемогли, так переможемо і ми. У молитві ми не самотні, до нас приєднуються ті, хто пройшов цей шлях до нас.

6. Вірш 24. У молитві ви приходите

до Ісуса Посередника. Ісус не такий, яким його хоче показати диявол — Ісус не обвинувач, який чіпляється до всіх помилок. Ні — Він Той, Хто прощає, Хто дає благодать і милість. Ісус — це наш великий Адвокат, який говорить на наш захист.

7. Вірш 24. У молитві ви приходите

до покроплення крові. Те, як саме кропилася ця дорогоцінна Божественна кров, дуже добре показано у фільмі «Страсті Христові». Ця кров пролилася не тільки на хресті! Цією кров'ю був скроплений весь Єрусалим. Вона падала на чорний ґрунт Гефсиманії, вона проливалась у домі Кайяфи, проливалась у палаці Ірода, проливалася на суді в Пилата, нею скроплені вулиці Єрусалиму, вона проливалася, коли прокололи Його руки і ноги, вона капала з хреста і витекла з Його пробитого боку.

Це особлива кров, котра бере участь у наших молитвах. Це не просто кров людини.

Це кров, що кличе і понині і що досі має силу, якщо ми з нею приходимо в молитві.

У вірші 28 сказано, що із цієї причини ми повинні виявляти вдячність і приємно поклонятися Богу. Тут «приємно» означає з відвагою і силою, а не з жалюгідним жебрацтвом або переляканим проханням.

Ми вже беремо участь у Божому Царстві, і вже тепер ми можемо отримати його частку. Ми вже маємо надійну непохитну частку в Божому Царстві. І тому будьте вдячні, поклоняйтеся з відвагою, яку тут цілком доречно назвати побожністю і страхом.

Бог — це палючий вогонь. Це палюча жага до того, щоб принести ефективність у ваші молитви.

І тому: **БУДЬТЕ ВІДВАЖНІ!!! МОЛІТЬСЯ З ВІДВАГОЮ!!!**

 **ПОКЛОНЯЙТЕСЯ З ПОБОЖНІСТЮ Й ЗІ СТРАХОМ!!!**

 **Йому на славу та честь.**

 **Алілуя, амінь.**