Rezumatul Studiului 6 - Isus, Preotul vrednic de încredere

1. **Rolul Său: Mijlocitor milos (Evr. 5:1-10).**
   * Una dintre sarcinile preoţilor era să mijlocească între Dumnezeu şi oameni (şi invers).
   * Păcătos ca ei, preotul îi putea înţelege pe cei pentru care a mijlocit. Prin urmare, el trebuia să fie „răbdător cu cei neştiutori şi rătăciţi” (Evr. 5:2).
   * Isus nu a fost un păcătos, dar, luând natura noastră, a fost făcut desăvârşit prin ascultare şi suferinţă (Evr. 5:7-8). În acest fel, ne-a arătat capacitatea de a ne înţelege şi de a ne iubi.
   * Ascultarea, suferinţa şi viaţa Sa desăvârşită L-au calificat să fie făcut Preot, un Mijlocitor milostiv între Dumnezeu şi noi (Evr. 5:9-10).
2. **Descendenţa Sa: Rânduiala lui Melhisedec (Evr. 7:1-3).**
   * Pe lângă situaţia prezentată în Geneza 14:18-20, Vechiul Testament face doar o altă menţiune despre Melhisedec, în Psalmul 110:4. Din acest text, Pavel foloseşte povestea incompletă a preotului-rege ca un tip al lui Isus.
   * Melhisedec este „ca Fiul lui Dumnezeu” (Evr. 7:3). Isus este Rege şi Preot. Ea este veşnică, fără „început al zilelor, nici sfârşit al vieţii” (Evr. 7:3). Dar Isus nu a fost succesorul lui Melhisedec, mai degrabă preoţia Lui era asemănătoare cu a lui.
3. **Dreptul Său: O schimbare a legii (Evr. 7:11-16).**
   * Deoarece preoţii nu erau desăvârşiţi, nu au putut să-i desăvârşească pe oamenii pentru care au mijlocit. Nici măcar sacrificiile în sine nu puteau asigura perfecţiunea (Evr. 10:1).
   * Aveam nevoie de un preot desăvârşit care să ne facă desăvârşiţi înaintea Tatălui. Pentru a face acest lucru, a fost necesar să se schimbe legea preoţiei, pentru că nici un descendent al lui Aaron nu va fi vreodată desăvârşit (Evr. 7:11, 16).
   * Schimbarea legii preoţiei: De la rânduiala lui Aron la rânduiala lui Melhisedec
   * Schimbarea legii jertfelor: de la mai multe animale la jertfa unică a lui Isus Hristos.
4. **Norma Sa: Un legământ mai bun (Evr. 7:17-22).**
   * Prin schimbarea legilor preoţeşti, vechiul legământ (una dintre temeliile căruia era preoţia aronică) a trebuit să dispară şi să fie înlocuit cu un nou legământ (Evrei 8:7, 13).
   * În noul legământ, slăbiciunea garanţilor săi (preoţii aroni) este înlocuită cu „viaţa nepieritoare” a noului garant, Isus, Marele Preot după rânduiala lui Melhisedec.
   * În plus, există o altă diferenţă notabilă pe care noul legământ o garantează: jurământul. Nici un jurământ nu este veşnic, deoarece moartea eliberează pe cei juraţi de împlinirea lui. Cu toate acestea, jurământul făcut de Tatăl lui Isus despre preoţia Sa este veşnic, deoarece nici Tatăl, nici Isus nu pot muri (Evr. 7:21). Promisiunile lui sunt garantate.
5. **Caracterul Său: Preot fără păcat (Evr. 7:26).**
   * Sfânt: Literal, „pios”, „plăcut lui Dumnezeu”. Caută să facă voia lui Dumnezeu.
   * Nevinovat: Fără răutate. Caută binele celor din jur, fără să gândească răul nimănui.
   * Fără pată: Pur, fără păcat. Deşi a fost ispitit în toate, nu a căzut în păcat.
   * Despărţit de păcătoşi: Când a urcat la cer a fost despărţit de păcătoşi şi a mijlocit pentru ei.
   * Înălţat mai presus de ceruri: Este înălţat mai presus de tot ce există, ca însuţi Dumnezeu (Ps. 57:5; 108:5).