Ordet blev kött

Ligoniers kristologiska manifest

Förord

Alla identitetsfrågor har sitt svar i Kristus. Som kristna definieras vi inte av våra talanger och vår bakgrund, hur viktiga de än må vara, utan av det faktum att vi är i Kristus genom tron och därför nya skapelser (2 Kor 5:17). Det är vår Frälsares identitet som avgör vad allt detta innebär. Hans person och gärning lägger grunden för vår frälsning. Han är det kraftiga torn som ger oss skydd mot Guds vrede och Han kommer att upprätta allting under vår Skapares välde.

Ända sedan den kristna församlingens begynnelse har troende erkänt att det inte går att skilja mellan vem Kristus är och vad Kristus gör. Vem Han är gör att vi förstår Hans verk, och vad Han har gjort kastar ljus över hur vi förstår Hans person. Därmed påverkar alla angrepp på församlingens förståelse av Kristi person församlingens förståelse av Hans verk, och vice versa. Varje tvistefråga som har att göra med vår frälsning och vad det innebär att vara i Kristus ställer oss öga mot öga med hur vi förstår Kristi identitet, för vår förståelse av Hans person och verk avgör allt i fråga om vår teologi och praxis.

Det är alltså väsentligt att vi har ett bra grepp om vad Skriften säger om Kristi person och verk. Om vi uppfattar dessa korrekt borde resten av vår teologi också falla på plats. Detta verktyg erbjuds för att hjälpa människor lära sig vem Kristus är och vad Han har gjort så att vi kan förstå det härliga i evangeliet och vilka vi är i Honom.

R.C. Sproul

Oktober 2015 Sanford, FL

Ordet blev kött

Vi bekänner mysteriet och undret

Att Gud blev kött

och fröjdas i vår stora frälsning

genom Jesus Kristus, vår Herre.

Med Fadern och den helige Ande,

skapade Sonen allting,

uppehåller allting,

och gör allting nytt.

Sann Gud,

blev sann människa,

två naturer i en person.

Han föddes av jungfru Maria,

och tog Sin boning ibland oss.

Korsfäst, död och begravd,

uppstånden på tredje dagen,

uppstigen till himlen,

och kommer tillbaka

i ära och dom.

För oss,

höll Han Lagen,

sonade för synden,

och tillfredsställde Guds vrede.

Han tog vår smutsiga klädsel

och gav oss

Sin rättfärdiga klädnad.

Han är vår Profet, Präst och Kung,

bygger Sin församling,

vädjar för vår sak,

och härskar över allting.

Jesus Kristus är Herre;

vi prisar Hans heliga Namn för evigt.

Amen.

Bejakanden och förnekanden

med bibelhänvisningar

ARTIKEL 1

vi bejakar att Jesus Kristus är den historiska inkarnationen av Guds eviga Ord, eller Logos, den andra personen i den heliga Treenigheten.1

vi förnekar att Jesus bara var en människa eller en fiktiv skapelse av den tidiga kristna församlingen.

ARTIKEL 2

vi bejakar att Jesu gudomliga natur är av samma substans som (homoousios), och därför jämlik med, och lika evig som, Fadern och den helige Ande.2

vi förnekar att Jesus bara är ”lik Gud” (homoiousios) eller att Han enbart blev ”adopterad” av Fadern som Sin Son.

ARTIKEL 3

vi bejakar, tillsammans med de Nicenska och Kalcedonska trosbekännelserna att Jesus Kristus både är fullt ut Gud och fullt ut människa, två naturer förenade i en enda gudomlig person.3

vi förnekar att Jesus endast såg ut att vara mänsklig och vi förnekar att Jesus på något sätt är ringare än Gud.

ARTIKEL 4

vi bejakar, tillsammans med den Kalcedonska trosbekännelsen, att Kristi två naturer är förenade i Hans enda gudomliga person utan sammanblandning, förväxling, delning eller splittring, där båda naturer behåller sina egna attribut.4

vi förnekar att man splittrar de två naturerna när man särskiljer mellan dem.

ARTIKEL 5

vi bejakar den hypostatiska föreningen, att både den gudomliga och mänskliga naturen i inkarnationen behåller sina egna egenskaper och förblir intakta. 5

vi förnekar att Jesu mänskliga natur hade gudomliga egenskaper; vi förnekar att den gudomliga naturen förmedlade gudomliga egenskaper till den mänskliga naturen; och vi förnekar att Jesus lade åt sidan eller gav upp några av Sina gudomliga egenskaper när Han ”tömde ut” Sig själv i inkarnationen.

1I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning (Joh 1:1, 14). Se även Ps 110:1; Matt 3:17; 8:29; 16:16; Mark 1:1, 11; 15:39; Luk 22:70; Joh 1:14; 10:30; 14:1; 20:28; Gal 4:4; Fil 2:6; Kol 2:9; Hebr 5:7; 1 Joh 5:20.

2Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn (Matt 28:19). Se även Joh 3:15–16; 4:14; 6:54; 10:28; Rom 5:21; 6:23; 2 Kor 13:14; Ef 2:18; 2 Tim 1:9; 1 Petr 5:10; Jud 1:21.

3Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol 2:9). Se även Luk 1:35; Joh 10:30; Rom 9:5; 1 Tim 3:16; 1 Petr 3:18.

4Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen” (Matt 16:16-17). Se även Luk 1:35, 43; Joh 1:1, 3; 8:58; 17:5; Apg 20:28; Rom 1:3; 4:1; 9:5; 2 Kor 8:9; Kol 2:9; 1 Tim 3:16; 1 Petr 3:18; Jud 1:4; Upp 1:8, 17; 22:13.

5Om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre (Rom 1:3-4). Se även Matt 9:10; 16:16; 19:28; Joh 1:1; 11:27, 35; 20:28; Rom 9:5; Ef 1:20-22; Kol 1 :16-17; 2:9-10; 1 Tim 3:16; Hebr 1:3, 8-9; 1 Petr 3:18; 2 Petr 1:1.

ARTIKEL 6

vi bejakar att Jesus är den fullkomliga och överlägsna bilden av Gud, och att bli anpassad till Hans bild är att bli sann människa.6

vi förnekar att Jesu mänskliga natur endast var en fantoms, eller att den endast ”tycktes” vara av kött och ben (doketism).

ARTIKEL 7

vi bejakar att Kristus, såsom fullkomlig människa, har alla de naturliga begränsningar och allmänna svagheter som den mänskliga naturen har och att Han är lik oss i alla avseenden, dock utan synd.7

vi förnekar att Jesus syndade, och vi förnekar varje syn som gör gällande att Jesus inte i sanning upplevde lidande, frestelse och svårighet. Vi förnekar också att synden är en del av den sanna mänskligheten eller att Jesu syndfrihet är oförenlig med Hans sanna mänsklighet.

ARTIKEL 8

vi bejakar att den historiske Jesus i Sin mänskliga natur, genom den helige Andes kraft både blev mirakulöst avlad av substansen och född av jungfru Maria.8

vi förnekar att Jesus fick Sin gudomliga natur från Maria eller att Hans syndfrihet på något sätt kom från henne.

ARTIKEL 9

vi bejakar att Jesus är den andre, eller nye, Adam, som lyckades med Sitt uppdrag på varje punkt där den förste Adam misslyckades.9

vi förnekar att Jesus från Adam ärvde verkningarna eller konsekvenserna av Adams fall eller att Han hade arvsyndens förgängelse i Sin mänskliga natur.

6Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom (Kol 1:15–16). Se även Rom 8:29; 2 Kor 4:4–6; Ef 4:20–24; Hebr 1:3–4.

7Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas (Hebr 2:17-18). Se även Mika 5:2; Luk 2:52; Rom 8:3; Gal 4:4; Fil 2:5–8; Hebr 7:15.

8I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria (Luk 1:26–27). Se även Matt 1:23; Luk 1:31, 35; Rom 1:3; Gal 4:4.

9Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre (Rom 5:12–21). Se även 1 Kor 15:22, 45–49; Ef 2:14–16.

ARTIKEL 10

vi bejakar att Jesus helt uppfyllde lagens krav både genom Sin aktiva och passiva lydnad och att Han bar straffet för vår synd genom Sitt syndfria liv och Sin död på korset.10

vi förnekar att Jesus vid något tillfälle misslyckades med att lyda Guds lag eller förkastade Guds lag.

ARTIKEL 11

vi bejakar att Jesus är den ende medlaren mellan Gud och människor.11

vi förnekar att Gud har haft eller kommer att ha några andra inkarnationer eller att det finns eller kommer att finnas några mänskliga återlösningens medlare utöver Herren Jesus Kristus. Vidare förnekar vi att det finns några frälsningsmedel förutom Kristus allena.

ARTIKEL 12

vi bejakar att Jesus på korset gjorde en ställföreträdande försoning för synden och tillfredsställde Guds vrede och rättvisa.12

vi förnekar att Jesu död endast var en förebild eller bara en seger över Satan eller en betalning av en lösensumma till honom.

ARTIKEL 13

vi bejakar att vår synd, på grund av Kristi liv av lydnad och död, är tillräknad Honom och Hans rättfärdighet tillräknad oss genom tron.13

vi förnekar att vår synd endast är förbisedd eller förbigången, och vi förnekar även att Kristi rättfärdighet inte tillräknas oss.

ARTIKEL 14

vi bejakar läran om rättfärdiggörelse genom tron allena, att en syndare förklaras rättfärdig inför Gud genom tron allena på Kristus allena, Hans person och verk, utan några personliga förtjänster eller gärningar. Vidare bejakar vi att man förnekar evangeliet om man förnekar läran om rättfärdiggörelse genom tron allena.14

vi förnekar att vi är rättfärdiga på grund av något ingjutande av nåd i oss; att vi endast är rättfärdiga först när vi i oss själva blivit rättfärdiga; eller att någon framtida rättfärdiggörelse kommer att grundas på vår trofasthet.

10Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad (Rom 5:19). Se även Matt 3:15; Joh 8:29; 2 Kor 5:21; Fil 2:8; Hebr 5:8.

11Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus (1 Tim 2:5). Se även Job 33:23–28; Joh 14:6; Hebr 9:15; 12:24.

12Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Rom 3:25–26). Se även Jes 53; Rom 5:6, 8, 15; 6:10; 7:4; 8:34; 14:9, 15; 1 Kor 15:3, 14–15; Ef 5:2; 1 Thess 5:10; 2 Tim 2:11; Hebr 2:17; 9:14-15; 10:14; 1 Petr 2:24–25; 3:18; 1 Joh 2:2; 4:10.

13Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21). Se även Matt 5:20; Rom 3:21–22; 4:11; 5:18; 1 Kor 1:30; 2 Kor 9:9; Ef 6:14; Fil 1:11; 3:9; Hebr 12:23.

14Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus (Rom 5:1). Se även Luk 18:14; Rom 3:24; 4:5; 5:10; 8:30; 10:4, 10; 1 Kor 6:11; 2 Kor 5:19, 21; Gal 2:16–17; 3:11, 24; 5:4; Ef 1:7; Titus 3:5, 7.

ARTIKEL 15

vi bejakar att Jesus på tredje dagen uppstod från de döda och att Han sågs i köttet av många.15

vi förnekar att Han bara såg ut att dö, eller att bara Hans ande överlevde, eller att Hans uppståndelse endast ägde rum i Hans efterföljares hjärtan.

ARTIKEL 16

vi bejakar att Jesus är uppståndelsens förstlingsfrukt, att Han har erövrat både synden och döden, och att vi också kommer att återuppstå till nytt liv.16

vi förnekar att Jesu förhärligade, uppståndna kropp var en helt ny och annorlunda kropp än den som lades i trädgårdsgraven, och vidare förnekar vi att vår uppståndelse endast är en andlig eller symbolisk verklighet.

ARTIKEL 17

vi bejakar att Jesus steg upp till Sin himmelska tron vid Gud Faderns högra sida, att Han nu regerar som kung och att Han kommer att återvända synligt i makt och ära.17

vi förnekar att Jesus tog miste angående Sin återkomst eller att Hans regeringstid skjutits upp till någon kommande tidsperiod.

ARTIKEL 18

vi bejakar att Jesus utgöt Sin Ande på Pingstdagen, och att Han, där Han nu sitter, bygger Sin församling, för vilken Han är det överlägsna huvudet och ende kungen.18

vi förnekar att Jesus utsåg en ställföreträdare i form av biskopen i Rom, eller att någon människa förutom Jesus Kristus kan vara församlingens huvud eller kung.

15Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv (1 Kor 15:3–5). Se även Jes 53; Matt 16:21; 21:1–5; 26:32; 28:1–10; Luk 24:50–51; Joh 3:13; 20:17; 21:14; Apg 1:9–11; 2:25, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; Rom 6:9–10; Ef 4:8–10; 1 Petr 2:24–25.

16Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud (Rom 6:10). Se även Rom 5:10, 12, 14, 17; 6:4, 8, 11; 10:9; 1 Kor 15:20, 23, 55; 2 Kor 1:9; 3:7; 4:10–11; Ef 2:6; Kol 2:12; 2 Thess. 2:13; Hebr 2:9, 14; 1 Joh 3:14; Upp 14:4; 20:14.

17 När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg 1:6–11). Se även Luk 24:50–53; Apg 1:22; 2:33–35; Ef 4:8–10; 1 Tim 3:16.

18Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen (Ef 1:22). Se även 1 Kor 11:3–5; Ef 4:15; 5:23; Kol 1:18.

ARTIKEL 19

vi bejakar Jesu medlande roll som Profet, Präst och Kung (munus triplex).19

vi förnekar att Jesu verk kan reduceras till enbart ämbetena som Profet, Präst eller Kung.

ARTIKEL 20

vi bejakar att Jesus, som Profet, förkunnade Guds vilja, profeterade om framtid händelser, och i Sig själv är uppfyllelsen av Guds löften.20

vi förnekar att Jesus någonsin yttrade en falsk profetia eller ett falskt ord, eller att Han misslyckades eller kommer att misslyckas med att uppfylla alla profetior om Sig själv.

ARTIKEL 21

vi bejakar att Jesus är vår Store Överstepräst efter Melkisedeks ordning, som förrättar det fullkomliga offret å våra vägnar och fortsätter vädja för vår sak inför Fadern.21

vi förnekar att Jesus är diskvalificerad från att tjäna som vår präst för att han är av Juda stam och inte Levis stam; vi förnekar att Kristus, som offer och präst, kontinuerligt offrar Sig själv som ett offer i Mässan; och vidare förnekar vi att Kristus blev en präst endast i himlen och inte var en präst på jorden.

ARTIKEL 22

vi bejakar att Jesus, som Kung, härskar högt över alla jordiska och övernaturliga krafter, nu och för evigt.22

vi förnekar att Jesu rike endast var ett politiskt rike i den här världen, och vi förnekar att alla jordiska härskare inte i slutändan kommer att stå till svars inför Honom.

19Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras (Hebr 1:1–4). Se även Luk 1:33; Joh 1:1–14; Apg 3:22; Kol 1:15; Hebr 5:5, 6.

20 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er (Apg 3:17-22). Se även Matt 20:17; 24:3; 26:31, 34, 64; Mark 1:14–15; Luk 4:18–19, 21; Joh 13:36; 21:22; 1 Kor 1:20; Hebr 1:2; Upp 19:10.

21Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom (Hebr 9:24–28). Se även Joh 1:36; 19:28–30; Apg 8:32; 1 Kor 5:7; Hebr 2:17–18; 4:14–16; 7:25; 10:12, 26; 1 Petr 1:19; Upp 5:6, 8, 12–13; 6:1, 16; 7:9–10, 14, 17; 8:1; 12:11; 13:8, 11; 15:3.

22Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. (1 Kor 15:25) Se även Ps 110; Matt 28:18–20; Luk 1:32; 2:11; Apg 1:16; 2:25, 29, 34; 4:25; 13:22, 34, 36; 15:16; Rom 1:3; 4:6; 2 Tim 2:8; Hebr 4:7; Upp 3:7; 5:5; 22:16.

ARTIKEL 23

vi bejakar att Jesus Kristus ska komma tillbaka i ära för att döma alla folk och slutligen besegra alla Sina fiender, förstöra jorden och införa den nya himlen och jorden där rättfärdighet ska råda.23

vi förnekar att Hans sista återkomst ägde rum år 70 e. Kr. och att Hans återkomst och de händelser som kommer därav endast ska ses som symboliska.

ARTIKEL 24

vi bejakar att de som tror på Jesu namn kommer välkomnas in i Hans eviga rike, men de som inte tror på Jesus ska lida evig medveten plåga i helvetet.24

vi förnekar att alla blir frälsta till slut (universalism); vidare förnekar vi att de som dör utan tro på Kristus kommer att helt tillintetgöras (annihilationism).

ARTIKEL 25

vi bejakar att Jesus, när Han besegrat alla Sina fiender, kommer att överlämna Sitt rike till Fadern; så att Gud, i den nya himlen och jorden, blir allt i alla; och att troende ska se Kristus ansikte mot ansikte, bli gjorda lika Honom och åtnjuta Honom för evigt.25

vi förnekar att detta framtida tillstånd bara är andligt eller endast symboliskt, eller att det finns något hopp för mänskligheten eller något namn eller väg som man kan finna frälsning på, annat än i Jesus Kristus allena.

23Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda (Apg 10:42). Se även Joh 12:48; 14:3; Apg 7:7; 17:31; 2 Tim 4:1, 8.

24Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med! (Matt 13:41–43). Se även Jes 25:6–9; 65:17–25; 66:21–23; Dan. 7:13–14; Matt 5:29–30; 10:28; 18:8–9; Mark 9:42–49; Luk 1:33; 12:5; Joh 18:36; Kol 1:13–14; 2 Thess. 1:5–10; 2 Tim 4:1, 18; Hebr 12:28; 2 Petr 1:11; 2:4; Upp 20:15.

25Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla (1 Kor 15:24–28). Se även Jes 65:17; 66:22; Fil 2:9–11; 2 Petr 3:13; 1 Joh 3:2–3; Upp 21:1–5; 22:1–5.