## Тема: Путь Креста – ч.1 и ч.2

1. Откровения о Божьем характере и Его замыслах, данные на кресте, безграничны по своему охвату. Следовательно, они неисчерпаемы. На небесах, когда мы проведём сто миллионов лет, в исследовании этого раскрытия Божьего характера, всё ещё останется бесконечность, ожидающая познания. Когда пытаешься представить, сколько знаний будет накоплено за сто миллионов лет сосредоточенного изучения — и при этом останется бесконечно много неизведанного, — быстро осознаёшь, как мало человечество постигло любви и характера Бога.

2. В**едь если бы мы когда-нибудь достигли момента, когда нечего больше познавать, достигать или совершать, радость небес угасла бы**. Поэтому утешительно знать, что конечная точка никогда не будет достигнута ограниченным разумом.

* «**Вся отцовская любовь, нисходившая из поколения в поколение через людские сердца, все источники нежности, пробуждавшиеся в душах людей, — лишь крошечный ручеёк по сравнению с безмерным океаном бесконечной, неиссякаемой любви Божьей**. Язык не может выразить её; перо не в силах изобразить. Вы можете размышлять о ней каждый день своей жизни, вы можете усердно исследовать Писания, чтобы понять её, вы можете призвать все данные вам Богом способности в попытке постичь любовь и сострадание Небесного Отца — и всё же за этим будет бесконечность. Вы можете изучать эту любовь веками, но никогда не постигнете до конца её широты и долготы, глубины и высоты — той любви, которую Бог явил, отдав Сына на смерть за мир. **Даже вечность не может в полной мере её раскрыть**. Э. Уайт, Свидетельства, т. 5, с. 740.

3. Фокус нашей темы сегодня — крест Христов. Созерцание славы этого откровения изменяет нас в тот же образ от славы в славу, как написано: «*Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа*» (2 Коринфянам 3:18). Таков путь, чтобы стать подобным Христу. Не страх наказания и не обещания вечного богатства побуждают человека готовиться к небу. **Человек изменяется в самое подобие Божье, когда посвящает свою жизнь глубокому исследованию дивного Божьего характера в ответ на влечение бесконечной любви**. Если бы человечество могло постичь всю глубину этой истины, то началось бы такое интенсивное исследование жертвы Христа, какого мир ещё не видел. Павел это понял, поэтому он «*рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого*» (1 Коринфянам 2:2).

4. Это не значит, что он не проповедовал учение, пророчества или закон. Исследование его посланий показывает, что он действительно излагал эти темы. **Но его слова об этих предметах всегда и исключительно исходили из света, исходящего от креста**. Он справедливо понимал, что **каждое слово Писания есть откровение Иисуса Христа, наивысшее проявление Которого сосредоточено в кресте**. Поэтому, когда он проповедовал учение, пророчества и закон, он всё равно не говорил ничего, «*кроме Иисуса Христа, и притом распятого*».

5. Павел был до конца верен своему призванию. Когда приближалось время его казни, он с уверенностью сказал, вдохновлённый Духом Истины: «*Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его*» (2 Тимофею 4:6–8).

**6. Чтобы верно исполнить своё поручение, Павел должен был точно знать, что собой представляет проповедь Евангелия.** Главный подделыватель истины (сатана) был тогда столь же бдителен, как и сегодня. В это завершающее время истории человечества он столь же активно **распространяет свою фальшивую версию проповеди о кресте через религиозные организации, находящиеся под его контролем**. То же самое он делал и во времена Павла. Просвещённый служением Святого Духа, вдохновлённый апостол обладал ясным распознанием обмана, и в то же время постигал мудрость и силу, заключённые в подлинном Евангелии истинного креста. Поэтому он был способен провозгласить крест, приносящий спасение, в противоположность ложной версии.

7. Именно поэтому, говоря: «*слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия*» (1 Коринфянам 1:18), он ожидал, что будет понято: крест, о котором он говорил, — **это не тот крест, который знали и чтили язычники, а тот, что явлен в жизни и смерти Христа**. Принципы, воплощённые в одном, находятся в прямом и враждебном противоречии с принципами другого. Эти два креста, никогда не придут ни к какому согласию или взаимодействию. Где один возвышается, там другой презирается и отвергается. **Со стороны Бога крест является символом самого духа самоотречения, самопожертвования и самоотдачи любви**. **Это — высшее свидетельство о том, что Бог никогда не воспользуется безграничной силой, находящейся в Его власти, чтобы заставить кого-либо следовать за Ним и служить Ему**. Со стороны сатаны крест — это откровение духа эгоизма в его наихудшем проявлении. Это провозглашение того, что те, кто не подчинится власть имущим, подвергнутся жесточайшим мучениям и смерти.

8. Настолько истинный крест презираем неверующим миром, что для язычников он — безумие, а для иудеев — соблазн. Ни те, ни другие не видели в нём ни красоты, ни силы, ни привлекательности: «*Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков*» (1 Коринфянам 1:22–25).

9. Не следует полагать, что со времён Павла что-то изменилось. Многие будут утверждать, что изменилось. Популярные церкви высмеяли бы любое предположение, что для них крест — либо безумие, либо соблазн. Чтобы подтвердить свою точку зрения, они указали бы на центральное место, которое крест занимает в их литературе, проповедях и богослужениях, а также на его повсеместное использование в украшении их зданий и личных предметов. Затем они спросили бы, разве это не достаточное доказательство того, что, вопреки обвинениям, крест является для них сердцем и сутью их религии? Этот довод, на первый взгляд, кажется убедительным, и современное евангельское протестантство именно это и утверждает — что оно проповедует не что иное, как «Христа и при том распятого».

10. Для поверхностного мыслящего человека этот довод доказывает, что крест не является безумием для приверженцев современных религий, и, следовательно, оценка креста во времена Павла относилась только к его времени. Но внимательный, молитвенный, размышляющий вдумчивый исследователь Слова Божьего найдёт более глубокое и прекрасное понимание. Он увидит, что в действительности ничего не изменилось: **истинный крест Христа остаётся таким же безумием и сегодня, каким он был во дни Павла**. Он поймёт, что современный религиозный человек поклоняется не кресту Христа, как ему кажется и как он утверждает, а совершенно другому кресту.

11. А это значит, что существуют два креста — **крест Христов и Вавилонский крест**, обычно называемый христианским крестом. Как уже было сказано, первый раскрывает характер Бога, тогда как второй символизирует дух, движущий дьяволом и его последователями.

12. Враг не установил свой крест, когда вёл Христа на гору жертвоприношения. Ни иудей, ни грек не увидели его тогда впервые. Этот зловещий крест восходит к установлению поддельного царства вскоре после потопа. Был «*сильный зверолов… пред Господом [Богом]*» по имени Нимрод, о котором кратко упоминается в Бытие 10:8–11. Описание его как находящегося «пред Господом» следует понимать в том смысле, что он поставил себя вместо Бога, Которого не уважал и не признавал.

13. Его жизнь завершилась насильственной и преждевременной смертью, которую его жена, Семирамида, и другие возвеличили как добровольную жертву с его стороны. The Two Babylons («Два Вавилона»), стр. 61–62, Александр Хислоп.

14. Было внушено, что если вавилоняне будут чтить это благородное приношение, то навеки будут под его покровом. В качестве достойной награды Нимрод был обожествлён как бог солнца, и первый день недели был посвящён ему.

15. После обожествления умершего героя были учреждены тайные мистерии, вавилонской религии. Со временем распутная Семирамида родила незаконнорожденного сына. Семирамида и приверженцы тайных мистерий учили, что этот младенец был перевоплощением умершего героя. Таким образом, Нимрод изображался одновременно и отцом, и сыном, а ребёнок объявлялся и её мужем, и её сыном. Младенцу дали имя Таммуз (Фаммуз), поскольку это имя принадлежало и Нимроду. Но если в обычном случае сын просто получает имя отца, не будучи им на самом деле, то в данном случае имя было дано потому, что считалось, что отец действительно вернулся. **Это не представлялось обычным рождением, а воспринималось как воплощение**.

16. Очевидно, что **во всём этом поразительно подделывается тайна Божия**. Христу предстояло прийти и умереть жертвенной смертью, принятие и признание которой приносит вечную жизнь. В Своём воплощении Он был и Отцом, и Сыном, в то время как Сын Марии, в определённом смысле, также был Её Женихом. Подчеркнём, что это верно в особом, исключительном смысле, и читатели должны это ясно понимать. Эта уникальная роль — быть и Отцом, и Сыном — стала предметом трудного, и для них неразрешимого, вопроса, который Христос задал фарисеям: «*Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его*» (Матфея 22:41–46).

17. Неоспоримое свидетельство Писания заключалось в том, что Мессия был Господом, или духовным Отцом царя Давида, и в то же время Слово утверждало, что Он будет сыном Давида. Это и есть тайна Божия — что одно и то же Существо может быть и Отцом, и Сыном. **А тайна беззакония — это претендовать на то, что это возможно в каком-либо сотворённом существе, кроме Единственного, Кто действительно может быть таковым**.

18. Таммуз, как якобы воплощённый заново, был возведён на высшую ступень почёта в древних мистериях и появлялся под разными именами в различных религиозных системах. **Вся эта система была разработана сатаной для того, чтобы ещё более эффективно вести войну против Бога**. Хотя её устройство имело вид подражания божественным тайнам, по духу и по принципам действия она была столь далека от них, столь враждебна им и столь целенаправленно направлена на борьбу с ними, что не могло быть между ними никакого подлинного сходства. Обманчивая внешность была искусно выстроена, с целью погубить тела, умы и души людей.

**19. Характерной чертой всякой человеческой системы является стремление установить видимый символ как средство идентификации**. Так, у народов есть флаги, у армий — униформа, у организаций — эмблемы, у отдельных групп — знаки отличия и тому подобное. Бог тоже имеет Свою отличительную печать, но она не материальна и не изготовлена из ткани, бронзы, серебра или золота. Она имеет духовную природу и может быть распознана только просвещённым взором.

20. Итак, тайные мистерии, нуждались в символе, для отличительного обозначения. Таким знаком должен был стать тот, кто, как считалось, вернулся из мёртвых — Таммуз. Соответственно, первая буква его имени, которая в древней форме имела очертание креста (†), стала эмблемой всей этой обширной отступнической и мятежной религиозной системы. Этот знак был столь же важен и священен в той древней системе, как он является таковым и в современных папских орденах сегодня. Александр Хислоп особенно сильно подчёркивает это в следующей выдержке:

* «В папской системе, как известно, знак креста и изображение креста — это всё и вся. Нельзя произнести ни одной молитвы, не участвовать ни в каком богослужении, не сделать почти ни одного шага без частого употребления крестного знамения. Крест считается великим талисманом, великим прибежищем в каждом опасном случае, в каждом часу искушения, как непогрешимая защита от всех сил тьмы. Крест почитается со всем тем благоговением, которое должно быть обращено только к Всевышнему; и если кто-либо при ревностном католике назовёт его библейским термином «проклятое древо», это смертельное оскорбление. Утверждать, будто такое суеверное почитание крестного знамения, такое поклонение деревянному или металлическому кресту, как в Риме, произошло из слов Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (то есть учением о распятом Христе), — значит впасть в абсурд, в поверхностную уловку и притворство. Магические свойства, приписываемые так называемому знаку креста, и поклонение ему никогда не происходили из этого источника. **Тот же знак креста, которому ныне поклоняется Рим, использовался в вавилонских мистериях, применялся язычеством с той же магической целью и был удостоен тех же почестей**. **То, что ныне зовётся христианским крестом, изначально вовсе не было христианским символом, но было мистическим Тау халдеев и египтян — истинной первоначальной формой буквы Т — начальной буквы имени Таммуза**, которая, в еврейском языке, происходящем из древнего халдейского, на монетах изображалась как на рисунке №1; а в этрусском и коптском вариантах — как на рисунках №2 и №3. Этот мистический Тау наносился при крещении на лоб посвящённых в Мистерии и использовался во множестве форм как священный символ. Чтобы отождествить Таммуза с солнцем, Тау иногда соединялся с солнечным кругом, как на рисунке №4; иногда вставлялся в круг, как на №5. Возможно, мальтийский крест, который римские епископы прибавляют к своим именам как символ епископского достоинства, и есть та самая буква Т — в этом можно сомневаться; но нет оснований сомневаться в том, что мальтийский крест является прямым символом солнца; ведь Лайард обнаружил его в Ниневии как священный символ в таком контексте, который позволил ему связать его с солнцем. Мистический Тау, как символ великого божества, назывался «знаком жизни»; его носили как амулет на сердце; он изображался на одеждах священников, как и на одеждах священников Рима; его держали в руке цари как знак достоинства или якобы дарованной свыше власти. Весталки языческого Рима носили его на ожерельях, как и монахини сегодня» Два Вавилона, стр. 197–199.



* «Египтяне делали то же самое, как и многие варварские народы, с которыми они имели контакты, о чём свидетельствуют египетские памятники. В отношении украшений некоторых из этих племён Уилкинсон пишет: «Пояс иногда был богато украшен; мужчины, как и женщины, носили серьги; и нередко на ожерелье или воротнике одежды висел маленький крест. Эта деталь была не только их особенностью; она также встречалась на одеждах Рот-н-но, и её следы можно увидеть среди изысканных украшений Ребо, что показывает, что она использовалась уже в XV веке до нашей эры» (рис. 6). **Едва ли найдётся языческое племя, у которого не было бы найдено изображение креста**» там же.

21. Заявление Павла о том, что крест — безумие для греков, нельзя правильно понять, не зная, что **крест тогда был столь же неотъемлемой и важной частью греческой и римской религии тогда, как и папской и протестантской сегодня**. Следовательно, если бы слова Павла были переданы грекам или римлянам того времени, они высмеяли бы их как явную ложь — точно так же, как это сделал бы современный религиозный человек, если бы ему сказали, что крест является для него безумием. **Они указали бы на главенствующую роль креста в своих религиозных обрядах и церемониях, на его повсеместное присутствие в каждом храмовом действии, на каждом человеке и здании, и представили бы это как доказательство того, что крест отнюдь не является безумием, а, наоборот, предмет глубочайшего почитания и постоянного поклонения в их богослужении**.

22. Они бы утверждали, что безумие — не крест, а слова Павла. Так возникло противостояние: свидетельство Слова Божьего через вдохновлённого апостола — и контрдовод со стороны грека и римлянина. Первое учит, что крест — безумие для грека; второе отрицает это. Надо признать, что грек был бы совершенно искренен в своих словах, веря, что истина на его стороне, а не на стороне Павла.

23. Реальность же такова: и Дух Божий, и грек говорят правду, потому что говорят о двух разных крестах. **Крест, каким его знал и проповедовал Павел, был в полном смысле безумием для грека. А крест, который знал грек, — отнюдь не был безумием**. С тех пор ничего не изменилось. Крест Христов со всеми его значениями остаётся безумием для мира, включая и современных религиозных людей, тогда как крест, известный и почитаемый миром, остаётся вершиной человеческой мудрости и образа мышления.

24. Крест, будь то крест Христа или Вавилона, сам по себе ничто. Это просто два куска неодушевлённого дерева, скрещённых и соединённых вместе. Но он глубоко символичен. **Он представляет собой культуру, знание, верования и образ действия двух великих противоборствующих с**ил. И когда это понимается, становится ясно, почему крест Христов является безумием для грека, римлянина и для всякого, кто не соединён с Христом духом и по принципам.

25. Рассмотрим теперь символизм креста в том виде, в каком он был известен вавилонянину — будь то грек, римлянин, иудей, папист или протестант. Все эти силы по своей сути глубоко религиозны, но не следует полагать, что принципы их религии отличаются от их повседневной практики. Конечно, в этих верованиях есть высокие притязания, которые не находят отражения в жизни. Но здесь речь идёт не об этом. Нас интересуют именно принципы этой религии — какова она на самом деле, а не какова она на словах.

**26. Вкратце, если крест, каким его знал, проживал и проповедовал Павел, был откровением Божьего характера, то крест, каким его знали, проживали и учили вавилоняне, являлся проявлением характера человека греха, сына погибели**. Поэтому, хотя символ креста как таковой не появился ранее дней Таммуза, то, что он олицетворяет, уходит корнями во времена падения Люцифера, когда было положено начало противоположной философии.

**27. Крест как проводник Божьего послания вселенной выражает тот дух, который ищет благословения и спасения для других — независимо от того, как бы дорого это ни стоило ему самому**. **Крест как символ пути сатаны провозглашает тот характер, который ищет выгоды для себя, независимо от того, какой ущерб это причинит другим**.

28. Внимательно рассмотрим теперь развитие характера вавилонянина. Человек греха не является праведным. Первый человек был праведен. Это самоочевидная истина, ибо в начале Бог создал всё добрым. Следовательно, **человек греха — это искажённое развитие того первоначального праведного человека**. Шаг за шагом — ибо это никогда не происходит мгновенно — **отклонение развивалось**, пока не стало окончательно враждебным по отношению к Богу, Который даровал ему его изначальное совершенное существование.

29. Первое проявление этого мы видим в Люцифере — утренней звезде, но то, что произошло с ним, впоследствии повторилось в каждом отступлении от живого Бога и креста Христова.

30. Путь живого Бога — это самоотверженная, отрекающаяся от себя любовь. **В Своей бесконечной мудрости Бог устроил, чтобы круг любви исходил от Него до самых отдалённых пределов вселенной и возвращался к Нему, чтобы снова изливаться в величественном сиянии радости и хвалы**. Никто не должен получать лишь для собственного удовольствия и пользы. **Каждый призван быть каналом, через который всё полученное передаётся окружающим, чтобы они могли передать то же самое другим, а те — ещё дальше**.

31. Пока этот прекрасный поток тек в непрерывном ритме, ни одна нота печали или разлада не нарушала сладкой гармонии Вселенского Царства. **Люцифер, осеняющий херувим, был так же счастлив, как и остальные, пока верно исполнял своё назначенное служение**. Но пришёл момент, когда его верность этому принципу начала колебаться, а затем и рушиться. **Он был самым осеняющим, а значит — самым привилегированным из всех ангелов**. Он занимал самое высокое положение, доступное творению. **Он развил наивысшие способности, и его достижение этой вершины силы и славы было результатом даров, излитых на него его Творцом, в сочетании с его собственным усердием**. Изначально он испытывал лишь благодарность Богу за Его дивную любовь, и **сердце его ежедневно откликалось на жизнь, текущую от Бога к нему**. Но со временем он незаметно подошёл к точке, в которой стал всё больше осознавать самого себя и свой блеск, и всё меньше — Бога, Который дал ему всё это.

32. С изумительной точностью Писание раскрывает причину падения Люцифера с его возвышенного положения: «*От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил*» (Иезекииль 28:16).

33. Суть той «торговли», которая низвергла прекрасного, нам не известна. Земная торговля — это продаваемые товары, от самых обыденных до самых ценных. Мир стремится к ним с жадностью, ибо обладание ими дарует свободу от нужды и обещание безопасности, комфорта и власти. В какой бы форме они ни существовали на небе — это не так важно. **Для Люцифера «торговля» означала прирост личных владений, власти и богатства**. Это оказало на него то же воздействие, что оказывает на жителей земли во все времена, за редким исключением — когда отдельные личности настолько ухватываются за дух самоотверженной любви, что избегают этой ловушки.

34. Эффект этот состоял в том, что Люцифер **постепенно стал переносить свою веру с Дарителя всех благ на сами дары, получаемые от Него**. Он начал понимать, что если удерживать то, что приходит к нему, он сможет накопить ещё больше этих восхитительных благ. Таким образом, и без того богатый ангел становился ещё богаче.

35. Все эти процессы не так легко проследить в жизни Люцифера, как в жизни людей. Эта схема повторялась бесчисленное количество раз с тех пор, как сатана подошёл к Еве у запретного дерева. Особенно заметна она в истории движений, которые Бог поднимал, чтобы эффективно явить Свой характер и тем самым положить конец греху и сопутствующим ему ужасам.

36. Такие движения рождаются во времена великого духовного отступничества. Исход из Египта вывел народ из глубокой тьмы долгой египетской ночи. То же самое было при возвращении в обетованную землю после вавилонского плена. Позже апостольская церковь вышла из тьмы долгого иудейского отвержения божественных принципов, как и реформационные церкви — из папской полночной тьмы.

37. Такое возвращение к Богу изначально возвещается одиноким голосом, противостоящим подавляющему сопротивлению правящего класса, поддержанного суеверием, страхом и невежеством широких масс. Избранный Божий вестник с поразительной ясностью видит полную неспособность человека справиться с этими объединёнными силами тьмы, но он не может отступить. Он связан своей миссией. Поэтому он вынужден искать силы у Всемогущего.

38. Когда он изливает своё признание слабости и нужды и верой соединяется с Живым Богом, небеса отверзаются, и ему даются свет, сила и материальная помощь. Он спешит применить эти дары в битве, и, как только они исчерпываются, снова возвращается чтобы получить ещё и ещё. Другие присоединяются к нему, и с такой же самоотдачей отдают всё, что имеют, в дело, взирая только на Бога, как на свой единственный источник руководства и поддержки. В этот период ощущение нужды крайне велико, в результате чего полностью отсутствует самодовольство.

39. Со временем достигаются великие победы, ряды пополняются, и за первоначальной борьбой следует относительно более спокойный период. Бог продолжает изливать на них Свои чудесные благословения с целью дальнейшего распространения послания силы.

40. Но, как и израильтяне во времена Иисуса Навина, которые не довели битву до конца земли, оставив очаги сопротивления, верующие не следуют указанию идти дальше Иерусалима и Самарии до края земли. Лишения, самоотречение и жертвы не привлекательны для человеческой природы, которая предпочитает отдых от борьбы, удобство, удовольствие, комфорт и, прежде всего, безопасность. Искушение хотя бы частично отстраниться от жара битвы становится столь сильным, что мало-помалу побеждает. Всё больше и больше Божьих даров присваивается ради личной безопасности и комфорта.

41. Когда формируется прочная основа материальной безопасности, то то острое чувство нужды, которое прежде побуждало людей обращаться к Богу как к Источнику всякого блага, ослабевает, в то время как всё большее внимание начинает уделяться приобретению материального и видимого. **Вскоре к дому прибавляется дом, к полю — поле, пока вся миссия церкви не утрачивается, и накопление личного богатства становится главной целью жизни**.

42. Неизбежно это приведёт к изменению духа и опыта у тех, кто некогда был посвящён лишь служению Богу и человечеству. Их мысли и интересы всё меньше будут сосредоточены на Боге, и всё больше — на «торговле». Рост имущества будет порождать возрастающее чувство уверенности, безопасности. Основанием их веры становятся деньги, дома, земля и другие видимые системы жизнеобеспечения. Таковые потеряли веру в Бога. Но важно понимать, что они не потеряли веру вообще. Напротив, они перенесли её с Великого Дарителя всех благ — на сами дары, полученные от Него.

43. С нарастающей гордостью и самодовольством они взирают на своё материальное процветание. С удовлетворением они вспоминают свой труд, честную, добросовестную оплату счетов, скрупулёзное выполнение своих обязанностей — и воспринимают всё это как доказательство того, что своё богатство они приобрели безупречно. Они считают себя вправе иметь всё, что имеют. Они рассматривают себя как благословлённых Небом, как обладателей не большего, чем их законное право. Эта убеждённость развивает в них дух борьбы за свои «права», так что если кто-то посмеет покуситься даже на малую часть их имений, они будут сопротивляться и даже ответят контратакой всеми имеющимися силами.

44. Человеческая трагедия состоит в том, что истинная природа их поступков скрыта от них. То, что они считают совершенно законным курсом действий, на самом деле есть форма мошенничества и присвоения: ибо **они использовали в личных целях те блага, которые были вручены им для иной, указанной Дарителем цели**.

45. Эта земля — не небо. Это пустыня страдания и отчаяния, возникшая вследствие появления греха. Ситуация критическая, и Отец с небесными служителями всецело посвящены делу скорейшего её разрешения. **Но осуществить это невозможно без полного сотрудничества с человеческой семьёй**. Бог не оставляет тех, кто принимает ответственность, делать эту работу в одиночку. Он предоставляет всё необходимое. **Но ничего из этого не дано человеку для того, чтобы он устроил на земле рай для самого себя, в то время как подавляющее большинство страдает от нужды, болезней, скорбей и унижения**. Все эти дары даны для того, чтобы продвигать великое дело спасения. Некоторые из них нужны для того, чтобы питать, одевать и укрывать тех, кто участвует в этом деле — так же как солдату на поле брани требуется личное обеспечение. Но всё, что сверх того, что необходимо для этого, должно быть возвращено Господу с прибылью — это то, что было даровано благодатью Божьей и добросовестным трудом верующего.

46. Иисус Христос явил наилучший пример этого. Он ежедневно получал многое от Своего Отца, но ни малейшая часть этого не была использована для Его личного удовольствия. Всё, что было доверено Ему, Он употреблял, как верный распорядитель, с полной и безраздельной посвящённостью делу проповеди Евангелия креста.

47. Трагично, что этот несравненный пример редко понимается и ещё реже ему подражают те, кто называет себя последователями кроткого и смиренного Учителя. Вместо того чтобы быть строго верными управителями, они использовали для иных целей то, что Господь дал им для вполне определённых намерений. Против таких, будет выдвинуто обвинение в неверности.

48. Поток благословений, который по замыслу Божьему должен был течь через них, остановился в них, став Мёртвым морем.

49. Это лишь начальные стадии человеческого отступления. Писание говорит, что в случае с Люцифером «*От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды*» (Иезекииль 28:16). Следовательно, разложение не завершено до тех пор, пока оно не перерастёт в насилие. **А оно всегда к этому приводит**.

50. По мере того как человек всё более одержим стремлением накапливать материальные ценности, он всё меньше проявляет внимание и заботу к ближним. Если кто-то встанет у него на пути — он будет угнетать его. Если же кто-то может быть использован для строительства его империи, он не поколеблется эксплуатировать его.

51. Пока он сохраняет превосходство, он будет успешно расти в богатстве и власти таким образом. Но вместе с этим у тех, кого используют, будет нарастать чувство возмущения, которое в конечном итоге выльется в открытое насилие. На протяжении всей истории земли можно найти тому примеры, когда долго угнетавшиеся народы восстают против своих властителей. Проливаются реки крови, происходят большие изменения в политическом устройстве мира, и скипетр власти переходит от одной группы к другой.

52. К первому пришествию Христа иудейская иерархия достигла развития структуры власти через жестокое угнетение масс. Бог поручил еврейскому народу нести истину о Своей праведности до краёв земли. Им были даны все возможные преимущества и благословения как снаряжение для скорейшего и полного исполнения их призвания. **Но они отвернулись от жизни по закону самоотверженного служения другим и обратились к собиранию силы и славы для себя**. Они полностью перенесли свою веру с Бога на земное, и ко времени пришествия Христа явили все последствия такого пути.

**53. Каждый принцип их деятельности отражал дух Вавилона, который утверждает: ты либо служишь властям так, как они требуют, либо погибаешь**. Это суть и сущность вавилонской философии, на основании которой она пытается оправдать массовое уничтожение тех, кто осмеливается не принять её идеологию. Это её религия. И её крест, восходящий к Нимроду и Таммузу, — символ именно этого.

54. Именно в эту тьму и скорбь пришёл Иисус, чтобы излить свет противоположных принципов — любви, служения и самопожертвования. **В результате фарисеи и саддукеи столкнулись с угрозой, подобной которой они прежде не знали**. Опасность потерять власть, богатство и всё, чего они так упорно добивались, внезапно стала для них ужасающе реальной.

55. На протяжении всей своей борьбы за богатство и власть они сталкивались с постоянной опасностью, что кто-то попытается отнять это у них — но это были люди, движимые теми же принципами, что и они. Они понимали образ мыслей таких претендентов, потому что он был идентичен их собственному. Они знали, как справляться с такими соперниками — и делали это всеми силами.

56. Но Иисус принёс совершенно другой путь. Он не искал их власти и богатства ни как главной, ни как второстепенной цели. Он пришёл, чтобы вложить в сердца всех людей **новый принцип**, который в действительности является **древнейшим из всех**, ибо он действовал на протяжении безграничной вечности прошлого (принципы фарисеев возникли лишь с появлением греха). Этот принцип — крест Христов, отличный от креста Таммуза.

57. Это — образец жизни, основанной на той любви, «которая «не ищет своего», и которая **имеет своё начало в сердце Божьем**» Э. Уайт, Желание веков, 19 .

58. Каждое слово, сказанное Христом, излагало эти принципы. Каждое дело в Его жизни было живой, практической демонстрацией этих принципов, в то время как сила, исходившая от Бога через Него, как поток живой энергии, изливалась на тех, кто был готов принять это служение, **наделяя их тем же духом самоотверженного служения**. Именно благодаря этому мужчины и женщины влеклись к Нему и жаждали стать участниками Его чудесной жизни. Сила этого притяжения простиралась даже до тех, кто посвятил всю свою жизнь возвеличиванию себя. В большинстве случаев эти гордые и чувственные умы, осознавая призыв к полной перемене своих взглядов и действий, включая отказ от того, что они считали своими правами, — с нарастающим ожесточением сопротивлялись любящему служению Спасителя.

59. Чем настойчивее Христос трудился ради их спасения, тем решительнее они укреплялись на своём пути и изыскивали все возможные средства, чтобы помешать Ему достучаться до умов народа. **Они надеялись, что мягкие меры устрашения заставят Его отказаться от Своей миссии**, но, поскольку это не принесло желаемого результата, они продолжили свои действия под командованием и руководством сатаны, своего господина, пока наконец не пригвоздили Его ко кресту.

60. До того как Христос начал Своё общественное служение, дьявол встретил Его на горе искушения. Там он сделал Ему предложение, показав Ему царства мира с их славой и могуществом и пообещав всё это Христу, если Тот только поклонится ему: «*Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне*» (Мф. 4:8–9).

61. Эти царства со всей их пышностью и славой, были созданы путём служения себе, вне зависимости от того, какой ценой это обходилось другим. Сохранить их можно было, лишь продолжая те же методы. Следовательно, когда сатана предложил Христу поклониться ему, чтобы получить все земные царства в качестве награды, **он, по сути, умолял Христа отказаться от Своих принципов построения царства в пользу принципов сатаны и падшего человека**.

62. Он стремился заставить Христа отвергнуть принцип самоотверженного служения ради принципа служения себе — независимо от того, какой ценой это обойдётся другим. Сатана прекрасно знал, что если Христос откажется от Своих принципов ради его принципов, то он навсегда одержит победу в великой борьбе.

63. Когда Христос полностью отверг предложение сатаны, князь демонов остался без иного выбора, кроме как до конца проявить дух, которым он был движим. Он должен был настоять на своём, служить своим интересам, амбициям, желаниям и стремлениям — независимо от того, какой ценой это обойдётся другим. День за днём, когда Христос с неизменной верностью следовал путём креста к кресту, дьявол развязывал всё более яростную кампанию против Него, стремясь заставить Его свернуть с избранного пути, делая Его миссию как можно более дорогой ценой — через личные неудобства, страдания, боль, унижение, отвержение, лишение комфорта, безопасности, защиты и благ. **Одно из величайших испытаний для человеческой природы — призвать её служить другим ценой собственных потерь**.

64. Когда эта цена требует высшей жертвы, принесённой в условиях пыток и душевных мук, испытание достигает предельной интенсивности: «*Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих*» (Иоанна 15:13).

65. Таково было служение, которое Христос пришёл совершить, тем самым явив самое сердце Божьего характера. Когда это дивное откровение Бога предстает перед изумлённым взором, необходимо понять: **Бог через Христа провозгласил, что будет служить существам, которых Он создал, вне зависимости от того, какой бы ценой для Него Самого это ни обошлось бы**. Бог заявил ещё до того, как грех вошёл в мир, что Он будет поступать именно так — в соответствии с сущностью Своего характера. Когда вспыхнул мятеж, то это заявление было испытано до предела.

**66. Бог в Христе показал, что Бог истинен, что Им движет принцип служения другим — вне зависимости от того, какой ценой это обойдётся Ему Самому**. Если Голгофа этого не доказывает — тогда она не доказывает ничего.

67. Поскольку сатана понимал, что его принципы могут утвердиться лишь посредством свержения Божьих путей, он неустанно трудился, **чтобы сделать служение Христа как можно более дорогостоящим**, надеясь, **что однажды Его человеческая природа воспротивится настолько, что Он откажется продолжать платить цену за других**.

**68. Но, несмотря на то, сколько бы сатана ни взваливал на Него цену за ценой, Спаситель с неизменной стойкостью продолжал идти к моменту полного самопожертвования**. И не только на Голгофе, но и на каждом шаге, **ведущем к этой поворотной точке вечности**, Иисус жил согласно принципу служения — **не обращая внимания на цену, которую это влекло для Него, не считаясь с затратами для Себя**. **Поэтому распятие не было чем-то новым для Него**. **Это было лишь высочайшее подтверждение того, кем Он был и как жил от вечности — и как будет жить вовеки**.

69. Откровение характера Бога как Того, Кто служит другим, несмотря на цену для Себя, — это лишь одна сторона картины. С другой стороны, постоянные стремления сатаны возложить на Сына Божьего наивысшую возможную цену, являли в нём такой характер, который стремится достичь своей цели, независимо от того, какую цену за это должны заплатить другие.

**70. Таким же образом Голгофа не была чем-то новым и для сатаны**. **Она была предельным проявлением его характера полного эгоизма**. Наблюдая за его поведением там, мы получаем представление о природе его принципов и об их конечном результате. Становится очевидным, что нет предела, до которого он не пойдёт, нет страдания, которое он не вызовет, нет цены, которую он не потребует — **даже если это означает отнять жизнь у Того, Кто дал ему жизнь** и всё, что он когда-либо имел, — Того, Кто проявлял к нему лишь доброту, любовь, справедливость и милость и всякое благо.

**71. Так, на холме Голгофы крест, на котором висел Спаситель, в действительности представлял собой два креста**. Там был римский или греческий крест, происхождение которого восходит к зарождению сатанинского восстания. Он являлся наивысшим выражением принципов действия сатаны. **Там сатана продемонстрировал каждому существу во вселенной, что он сделает с ними, если они не заплатят ту цену, благодаря которой он сможет получить для себя все самое наилучшее**. Каждый человек, система и организация, идущие за ним, действуют по тем же принципам — в той степени, в какой обладают властью навязать свою волю.

72. Яркой иллюстрацией этого является поведение военных диктаторов Европы во время Второй мировой войны. Карикатуристы изображали Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, складывающих жертвы миллионов человеческих жизней, надежд и состояний в гору, достаточно высокую, чтобы они могли увидеть и захватить желанный приз абсолютного мирового господства. **Для них не имело значения, какой ценой это обойдётся другим, лишь бы они получили то, чего хотели**.

73. Нет ничего безумного в этом кресте для грека. Он понимает и принимает его послание. Это — единственный образ жизни, который он способен постичь, ибо для него в этом заключается и секрет выживания, и путь к тем удобствам и власти, которых жаждет греховная человеческая природа.

74. Наибольшим контрастом этому кресту и его посланию является крест, о котором Павел говорил с таким благоговением и восторгом. Это крест, каким Христос представил его вселенной — как в Своей повседневной жизни, так и на самом кресте. **Это высочайшее свидетельство того, что Божий путь состоит в том, чтобы принести любую жертву — даже собственную жизнь**, если потребуется — ради служения другим в соответствии с мерой их беспомощной нужды.

75. С этого креста прекрасное и трогательное смирение Христа перед непомерной цене нашего спасения призывает каждое существо на самых отдалённых окраинах Божьего царства — **взять свой крест и следовать за Тем, Кто проложил путь**. Услышьте Его голос, звучащий сквозь века с того дня, когда Он обращался с наставлениями к Своим возлюбленным апостолам: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матфея 16:24).

76. Это не призыв взять два куска дерева и сложить их в форме креста, или выковать форму из золота, серебра или иных драгоценных металлов. Эти указания не исполняются ношением креста на шее или размещением его на дверях, стенах или в иных местах наших домов. Это приглашение навсегда отказаться от вавилонского, греческого, римского и языческого принципа ставить служение себе выше всего, независимо от того, какой ценой это обойдётся другим. **Это вызов — настолько полностью отвергнуть себя, чтобы служение нуждам других стало главной и высшей целью жизни, какой бы дорогостоящей ни оказалась эта работа**.

77. Правильно понятый и прожитый путь означает, что:

* если ударят тебя по одной щеке — ты подставишь и другую;
* если кто-то в суде отнимет у тебя рубашку — ты отдашь ему и верхнюю одежду;
* если тебя принудят пройти одно поприще — ты охотно пройдёшь с ним два;
* ты дашь просящему, и одолжишь желающему взять взаймы;
* ты возлюбишь врагов своих;
* благословишь проклинающих тебя;
* будешь делать добро ненавидящим тебя;
* и молиться за тех, кто злословит и гонит тебя. (См. Матфея 5:38–45).

78. Для неосвящённого ума, ума грека, это действительно безумие. Он не видит в этом смысла. Зато он видит много смысла в том, чтобы кто-то другой принес жертву ради него. Поэтому, если бы крест был лишь тем, что Христос отдал Себя за других, он не был бы безумием для грека или кого-либо ещё. **Но когда он призывает идти тем же путём, жить так, как жил Иисус, служить другим — какой бы высокой ни была цена для самого себя — тогда это и есть безумие для грека**. **Это значит потерять всё, что, по его мнению, делает жизнь стоящей**. Он видит себя рабом, которого эксплуатируют, используют, унижают, лишают, угнетают, презирают, а затем выбрасывают — и всё это зря, в то время как те, кому он служил, живут в довольстве и комфорте, наслаждаясь лучшим в жизни за его счёт. Такая перспектива делает этот путь для эллина подлинным безумием.

79. Воистину есть такие высоты и глубины в кресте Христовом — в отличие от креста Таммуза, вавилонян, римлян, греков и язычников — которые не может исчерпать даже вечность. **Когда он по-настоящему понят, он представляет собой наивысшее откровение характера Божьего, которое только возможно**. Господь славы и Его праведность предстают тогда в наилучшем свете, в то время как сатана и его неправедность — в самом отвратительном виде.

80. Крест действительно доказывает, что Бог не уничтожает так, как это делает человек. Ибо если бы Он делал это, чтобы сохранить Своё царство, тогда Он служил бы Себе и Своим верным подданным ценою страшных потерь для других. Но это не путь креста Христова, и не путь Божьего характера. Это — принцип царства тьмы.

81. Однако, хотя крест и доказывает эту истину (какой бы важной она ни была), крест несёт людям Божьим гораздо более обширное послание.

82. **Голгофа бросает вызов каждому существу во вселенной** — найти и следовать по пути, который получил своё самое величественное, ясное и всеобъемлющее выражение на холме Голгофы. Взирай снова, глубже и ещё глубже на его славу. Когда уроки, которые нужно постигнуть у подножия креста, по-настоящему усвоены и ежедневно обновляются в сердце, тогда по этой земле будет ходить преобразованный народ, через которого, наконец, может завершиться решение проблемы греха. *«В мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость*» (1 Коринфянам 1:23–24).