Hannu Väliaho

**Kysymyksiä 1. Tessalonikalaiskirjeestä**

**Lyhenteitä**

VT Vanha testamentti

UT Uusi testamentti

KR38 Kirkkoraamattu vuosilta 1933/38 (vanha raamatunkäännös)

KR92 Kirkkoraamattu vuodelta 1992 (uusi raamatunkäännös)

JKR Jumalan kansan Raamattu, Uusi Tie 1993

RK Uusi testamentti, Raamattu Kansalle ry. 1999

**Huom. 1.** 1. Tess. on jaettu 11 kappaleeseen. Nämä kappaleet on numeroitu 2,…,12; kappaleena numero 1 on Johdanto. Kysymykset on numeroitu siten, että ensin on kappaleen numero ja sitten pisteen jälkeen tulee kysymyksen juokseva numero kappaleen sisällä.

**Huom. 2.** Kysymykset pohjautuvat vanhaan käännökseen. Rinnalla käytetään muita käännöksiä.

**Huom. 3.** Tästä kysymyssarjasta on vetäjiä varten olemassa laajennettu versio, jossa useisiin kysymyksiin on annettu vastausvihjeitä. Tämän laajennetun version voi tilata osoitteesta
uudenmaankl@sekl.fi

**1. Johdanto**

Kotilukemista: Ap. t. 17:1–10a

**Tessalonikan kaupunki**

Paavali lähetti molemmat tessalonikalaiskirjeensä Tessalonikan kaupungissa olevalle seurakunnalle. Kaupunki sijaitsi Makedonia-nimisessä Rooman valtakunnan provinssissa (maakunnassa), nykyisen Kreikan alueella, Aigeian meren rannalla (etsikää kaupunki kartalta!). UT:n aikana Tessalonika oli Makedonian suurin ja tärkein kaupunki. Se oli Makedonian pääkaupunki ja myös Makedonian tärkein kauppakaupunki. Siellä oli satama, ja kaupunki sijaitsi Via Egnatia -nimisen roomalaisen valtatien varrella (tämä tie kulki Balkanin niemimaan halki yhdistäen Adrianmeren Vähään-Aasiaan).

Tessalonikan uskonnollinen elämä oli monikirjavaa. Siellä palvottiin monia epäjumalia (1. Tess. 1:9). Kaikki elämänalueet (hallinto, liike-elämä, työelämä ja ihmisten yksityiselämä) olivat monijumalaisuuden läpitunkemia. Keisarikultti (keisarien palvominen jumalina) kuului yleisiin kansalaisvelvollisuuksiin. Se vahvisti ihmisten siteitä Rooman valtioon. Uskonto ja politiikka olivat näin sidoksissa toisiinsa. Tämä merkitsi vakavaa uhkaa kristinuskolle: asettuminen keisarikulttia vastaan tulkittiin asettumiseksi Rooman valtaa vastaan. Keisarikultista kieltäytyminen oli sittemmin kristittyjen vainoamisen pääsyy.

Tessalonikassa oli myös huomattava juutalainen vähemmistö. Niinpä kaupungissa oli juutalainen synagoga (Ap. t. 17:1). Kaupungin juutalaiset olivat ns. hellenistisiä juutalaisia (Ap. t. 6:1): he olivat jossain määrin omaksuneet kreikkalaisen eli hellenistisen kulttuurin ja puhuivat kreikkaa.

**Evankeliumi saapuu Tessalonikaan (Ap. t. 17:1–10a)**

**1.1.** Missä yhteydessä Paavali kävi ensi kerran Tessalonikassa? Katsokaa kartasta Paavalin toisen lähetysmatkan reitti!

**1.2.** (a) Miksi Paavali keskitti lähetystyönsä suurkaupunkeihin? Rakastaako Jumala kaupunkilaisia enemmän kuin maalaisia? (b) Mikä on kaupunkityön merkitys nykyisin?

**1.3.** (a)Oliko joku jo aikaisemmin julistanut evankeliumia Tessalonikassa? (b) Mikä on pioneerityön asema lähetystyössä nykyisin?

**1.4.** (a) Keitä Paavalilla oli mukanaan Tessalonikassa? (b) Paavali oli tiimityöntekijä. Mitä voimme oppia tästä?

**1.5.** Paavali, kokenut lähetystyöntekijä, otti mukaansa nuoren Timoteuksen. Voimmeko oppia jotain tästä?

**1.6.** (a)Mistä Paavali saapui Tessalonikaan? (b) Mitä Filippin vierailulla (Ap. t. 16:11–40) oli tapahtunut?

**1.7.** (a)Millaisessa kunnossa Paavali ja Silas mahtoivat saapua Tessalonikaan? (b) Mihin he majoittuivat? (c) Miten Paavali ja Silas saivat elantonsa Tessalonikan vierailullaan? (d) Mitä ammattia Paavali harjoitti? (e) Mitä tarkoittaa teltantekijälähetyssaarnaaja? Millaisissa tilanteissa heitä erityisesti tarvitaan?

**1.8.** (17:2–4) (a) Miksi Paavali, pakanain apostoli, aloitti työnsä juutalaisten synagogasta? (b) Keitä hän tapasi siellä juutalaisten lisäksi? (c) Miten kreikankielisille pakanoille voitiin opettaa VT:ia? (d) Millainen oli juutalaisten lähetystyön tulos? (e) Kummatko näistä mahtoivat olla otollisempaa maaperää kristilliselle lähetystyölle? Perustele vastauksesi!

**1.9.** (17:2) (a)Joskus Paavali saarnasi synagogassa (Ap. t. 13:14–41), mutta nyt hän keskusteli ihmisten kanssa. Vertaile näitä työmuotoja keskenään. (b) Miten julistusta ja toisaalta keskustelua voidaan käyttää evankelioinnissa nykyisin?

**1.10.** (17:2–3) (a) Mistä aiheesta Paavali keskusteli ihmisten kanssa synagogassa? (b) Mistä hän sai lähtökohdan keskustelulle? (c) Mistä me voimme lähteä liikkeelle henkilökohtaisessa evankelioinnissamme?

**1.11.** (17:4–5) Evankeliumin julistaminen jakoi ihmiset kahteen leiriin: toiset ottivat Sanan vastaan, toiset taas nousivat rajusti vastaan (vrt. Ap. t. 14:4). Kuinka on nykyisin?

**1.12.** (17:6–7) (a) Mistä kahdesta asiasta lähetystyöntekijöitä syytettiin kaupungin hallintomiesten edessä? (b) Kumpi syytös oli vakavampi? (c) Voidaanko vastaavia syytöksiä esittää nykyään jossain päin maailmaa?

**1.13.** (17:9) (a) Jaason ym. päästettiin vapaaksi takausta vastaan. Mitä se tarkoittaa? (b) Mahtaako tällainen käytäntö olla nykyisinkin voimassa joissain maissa?

**1.14.** (17:10) (a) Paavalille jäi huoli nuoresta seurakunnasta, joka jäi yksin, vaille opettajia ja kristillisiä esikuvia. Miten hän piti siitä huolta? (b) Miten me voimme pitää huolta äskenkääntyneistä?

**1.15.** Nykyisin lähetystyön alku uudella kentällä voi käynnistyä varsin hitaasti (esim. Ambomaalla meni yli 12 vuotta ensimmäiseen kasteeseen). Miten lähetystyö UT:n aikana saattoi edistyä niin nopeasti (esim. Tessalonikan seurakunta syntyi Paavalin lyhyen vierailun tuloksena)?

**1. Tessalonikalaiskirjeestä**

Paavali lähetti 1. Tessalonikalaiskirjeen Korintosta v. 50. Se ja 2. Tessalonikalaiskirje ovat ehkä vanhimpia Paavalin säilyneitä kirjeitä ja samalla UT:n vanhimpia kirjoja. Vain Galatalaiskirje voi olla niitä vanhempi.

1. Tess:n luvut 1–3 ovat kerrontaa. Yhdessä Ap. t. 17:1–10a:n kanssa nämä luvut sisältävät monipuolista tietoa Tessalonikan seurakunnan synnystä ja alkuvaiheista. Kirjeen luvut 4–5 taas ovat opetusta. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille pyhityksestä ja Kristuksen tulemuksesta sekä antaa heille seurakuntaelämää koskevia ohjeita.

**1.16.** Kun Paavali ryhtyi kirjoittamaan kirjettä tessalonikalaisille, ajatteliko hän kirjoittavansa yhtä uutta kirjaa UT:iin?

**1.17.** 1. Tess. on tyypillinen kirje. Se on kirjoitettu tiettyyn historialliseen tilanteeseen. Miten tällainen kirje eroaa ajattomaksi tarkoitetusta opillisesta tutkielmasta?

**1.18.** 1. Tess. on kirjoitettu kauan sitten, kaukana meistä. Miten se voi puhutella meitä, jotka eläm-me täysin erilaisissa oloissa?

**2. Alkutervehdys (1:1)**

**2.1.** Kirjeen rakenne: (1) lähettäjät, (2) vastaanottajat, (3) alkutervehdys, (4) varsinainen kirje, (5) terveiset ja lopputervehdys. (a) Jos piirimme tänään lähettäisi kirjeen Tessalonikan seurakunnalle, millainen sen rakenne olisi? (b) Mitkä olisivat suurimmat erot verrattuna Paavalin kirjeeseen? (c) Millainen UT:n aikainen ajanlasku oli? (d) Kuka oli Rooman keisarina, kun Paavali kirjoitti 1. Tessalonikalaiskirjeen?

**2.2.** Miksi kirjettä ei sanota Paavalin, Silvanuksen ja Timoteuksen kirjeeksi vaan Paavalin kirjeeksi?

**2.3.** (a)Mitä Paavali tarkoittaa tessalonikalaisten seurakunnalla? (b) Mitä seurakunta (KR92: kirkko) tarkoittaa Matt. 16:18:ssa? (c) Mitä seurakunnalla tarkoitetaan nykyisin?

**2.4.** (a) Mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että jokaisella uskovalla tulisi olla hengellinen koti? (b) Mikä on hengellisen kodin merkitys uskovalle? (c) Onko sinulla jo hengellinen koti?

**2.5.** Tessalonikalaisten seurakunta on sekä Tessalonikassa että Jumalassa. Samaan tapaan voidaan sanoa, että jokainen uskova on kahden maan kansalainen. Kuinka sinä koet tämän elämässäsi?

**2.6.** (a) Miksi tervehdyksessä armo tulee ennen rauhaa? (b) Minkä lisänäkökohdan 1. Piet. 1:2b (KR92) antaa?

**3. Kiitosrukous (1:2–10)**

**3.1.** (1:2) Paavali rukoilee usein kirjeittensä saajien puolesta ja toisaalta pyytää heitä rukoilemaan hänen puolestaan. Mitä voimme oppia tästä?

**3.2.** (1:3) (a) Mikä on uskon ja tekojen suhde? (b) Millaisiin tekoihin usko johti tessalonikalaiset? (c) Millaisiin tekoihin usko johtaa meidät? (d) Mitä merkitsee toivonsa paneminen Herraan Jeesukseen (KR92)?

**3.3.** (1:4) (a) Paavali kirjoitti kirjeensä Tessalonikan veljille. Unohtiko hän sisaret? (b) Lukijat olivat Jumalan valittuja. Mitä sana ”valittu” tarkoittaa UT:ssa?

**3.4.** (1:5) (a) Kuinka Paavali oli julistanut evankeliumia Tessalonikassa? (b) Millaisen haasteen j. 5 antaa sananjulistajille? (c) Paavali puhuu ”meidän evankeliumistamme”. Oliko hänellä aivan oma evankeliuminsa, toisenlainen kuin esim. Pietarilla? (d) Muistatteko joitain raamatunpaikkoja, joissa puhutaan Jumalan sanan vaikuttavuudesta? (e) Jotkut pitävät sanoja kovin kevyinä välittämään Pyhän Hengen voimaa. He korostavat voimakkaita kokemuksia Pyhän Hengen läsnäolon merkkeinä. Mitä mieltä olet tästä? (f) Nykyisin monet papit eivät usko Raamatun ihmeisiin eivätkä helvetin olemassaoloon. Miten se vaikuttaa heidän julistukseensa? (g) Millaisia Paavali ja hänen työtoverinsa olivat Tessalonikassa? (h) Miten julistajan vaellus vaikuttaa hänen julistustyöhönsä?

**3.5.** (1:6–7) (a) Tessalonikalaisista oli tullut Paavalin ja Herran seuraajia. Mitä se merkitsi käytännössä? (b) Miten me voimme olla Paavalin ja Herran seuraajia? (c) Millaisessa ahdingossa tessalonikalaiset ottivat vastaan evankeliumin? (d) Miten he saattoivat iloita tällaisessa tilanteessa? (e) Kuinka evankeliumin vastaanottaminen vaikutti tessalonikalaisiin? (f) Miten oma kokemuksesi vastaa tessalonikalaisten kokemuksia?

**3.6.** (1:7) Tessalonikalaiset olivat tulleet esikuviksi muille uskoville. (a) Missä suhteessa he olivat esikuvia muille uskoville? (b) Mikä merkitys hyvillä esikuvilla on meille? (c) Mitä puolia esikuvien elämässä meidän tulee seurata? (d) Mitä me voimme oppia tessalonikalaisista? (e) Onko sinulla ollut hyviä esikuvia?

**3.7.** (1:8–10) (a) Millainen merkitys henkilökohtaisella Sanan eteenpäin viemisellä on nykyisenä massamedioiden (TV, radio, kasetit, videonauhat, painettu sana) aikana? (b) Omakohtaisia kokemuksia? (c) Mikä on työntekijöiden ja toisaalta maallikoiden osuus Jumalan valtakunnan työssä nykyisin? (Yleinen pappeus) (d) Evankeliumi kantautui Tessalonikasta lähelle ja kauas. Miten me voimme osallistua evankeliointiin ja lähetystyöhön? (e) Tessalonikasta levisi muualle sekä Jumalan sana että tieto tämän sanan vaikutuksista tessalonikalaisten elämään. Mikä on sanallisen todistuksen ja elämän todistuksen oikea suhde uskovan elämässä? Entä seurakunnan toiminnassa?

**3.8.** (1:9–10) (a) Miten Paavali määritteli tessalonikalaisten kääntymyksen? (b) Mitä Jumalan palveleminen tässä tarkoittaa? (c) Missä määrin Kristuksen paluu on nykyisin esillä julistuksessa?

**3.9.** (1:10) (a) Tässä jakeessa sanotaan, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Toisaalla UT:ssa (Luuk. 24:46; Ap. t. 17:3) sanotaan, että Kristus nousi itse kuolleista. Onko tässä ristiriitaa? (b) Mitä Jumalan viha on? Miten se on ilmennyt menneisyydessä, ilmenee nykyisin, ilmenee tulevaisuudessa?

**4. Paavalin toiminta Tessalonikassa (2:1–12)**

**4.1.** (2:1) (a) Paavalin käynti Tessalonikassa ei jäänyt turhaksi: kaupunkiin syntyi seurakunta. Millaisessa tapauksessa vierailu olisi jäänyt turhaksi? (b) Miksi Paavali pelkäsi, että hänen työnsä Galatiassa jää turhaksi (Gal. 4:11)? (c) Tuntuuko sinusta, että jokin työsi Herran palvelemisessa on jäänyt turhaksi?

**4.2.** (2:2) Paavalilla oli rohkeutta julistaa evankeliumia. (a) Millaisten esteiden voittamiseen hän tarvitsi rohkeutta? (b) Mistä hän sai rohkeutta? (c) Mihin me tarvitsemme rohkeutta? (d) Millä tavoin Jumala antaa meille rohkeutta? (e) Mikä voi viedä meiltä rohkeuden? (f) Onko olemassa väärää rohkeutta? Esimerkkejä Raamatusta tai nykyajasta?

**4.3.** (2:3)Hengellisessäkin puheessa voi olla mukana eksytystä, epäpuhdasta mieltä ja kavaluutta. (a) Mitä ne voisivat olla? (b) Mihin niillä pyritään? (c) Löytäisitkö esimerkkejä Raamatusta tai nykyajasta?

**4.4.** (2:4) (a) Milloin ja miten Paavalille uskottiin evankeliumi? (b) Miten puhujan sanoma voi vääristyä, jos hän pyrkii olemaanmieliksi ihmisille? (c) Paavali korostaa riippumattomuuttaan ihmisistä myös jakeessa Gal. 1:10. Miten 1. Kor. 9:19–22 sopii yhteen tämän kanssa? (d) Jumala tutkii eli koettelee (jatkuvasti) meidän sydämemme, meidän vaikuttimemme. Miten me saamme selville tämän tutkimuksen tuloksen?

**4.5.** (2:5) Tässä jakeessa Paavali puhuu imartelusta ja ahneudesta. (a) Mitä imartelu on? Mitä väärää siinä on? (b) Miten sinä suhtaudut, jos sinua imarrellaan? (c) Millainen on ahne ihminen? (d) Miten Raamattu suhtautuu ahneuteen? (e) Voisiko ahneus olla saarnamiehen kiusauksena nykyaikanakin? (f) Entä muiden uskovien kiusauksena?

**4.6.** (2:6) Miten oman kunnian etsiminen voisi ilmetä saarnamiehen (tai jonkun muun uskovan) toiminnassa?

**4.7.** (2:7) Mikä on virka-aseman ja toisaalta palvelumielen merkitys hengellisen johtajan työssä?

**4.8.** (2:7–12) Paavali vertaa itseään sekä äitiin (j. 7) että isään (j. 11). Mitä äidillisiä ja toisaalta isällisiä piirteitä hänellä ilmenee seurakunnan palvelemisessa?

**4.9.** (2:8) Paavali antoi tessalonikalaisille sekä Jumalan evankeliumin että oman itsensä (KR92). (a) Mitä oman itsensä antaminen merkitsi hänelle käytännössä? (b) Mikä sai hänet antamaan oman itsensä? Olivatko tessalonikalaiset ehkä poikkeuksellisen rakastettavia ihmisiä? (c) Jos saarnamies ei rakasta kuulijoitaan, miten se ilmenee? (d) Mitä itsemme antaminen Jumalan ja ihmisten palvelemiseen voisi olla meidän kohdallamme?

**4.10.** (2:9) Paavali ja hänen työtoverinsa eivät ottaneet evankeliumin julistamisesta palkkaa, vaan he ansaitsivat elantonsa omalla työllään (Ap. t. 18:3). (a) Eikö heillä olisi ollut oikeutta saada palkkaa? (b) Miksi he sitten kieltäytyivät tästä oikeudesta? (c) Paavali ja hänen työtoverinsa tekivät yötä päivää ansiotyötä ja sen lisäksi he saarnasivat. Miten se oli mahdollista?

**4.11.** (2:10) Mitä se edellyttäisi meiltä, että käytöksemme ihmisiä kohtaan olisi puhdasta, oikeudenmukaista ja moitteetonta?

**4.12.** (2:11–12) (a) Miksi kehottamista ylipäänsä tarvitaan? Eikö ihminen uskoontulonsa jälkeen luonnostaan vaella hyvin ja palvele Jumalaa kaikessa? (b) Millaisissa tilanteissa me tarvitsemme kehotusta ja rohkaisua? (c) Entä olisiko lähellämme uskovia, joita meidän tulisi kehottaa ja rohkaista? (d) Paavali antaa kirjeissään usein kehotuksia koko seurakunnalle (esim. Room. 12:2). Toisinaan (kuten tässä) hän taas sanoo kehottaneensa seurakunnan jäseniä yksilöllisesti. (e) Mikä on toisaalta saarnan, toisaalta henkilökohtaisen kehotuksen ja rohkaisun merkitys seurakunnan hoidossa? (f) Yksi henkilökohtainen työmuoto muoto on sielunhoito. Mikä siinä on keskeistä? (g) Pidetäänkö henkilökohtaista sielunhoitoa riittävästi esillä nykyisin?

**4:14.** (2:12) (a) Millaista Jumalan arvon mukainen vaellus (RK) on? (b) Mikä on hyvien tekojen merkitys? (c) Millainen vaikutus uskovan huonolla vaelluksella on? (d) Mikä vaikutus sillä on, jos pappi syyllistyy rattijuoppouteen? (e) Raamatussa sanaa ”tie” käytetään usein merkitsemään ihmisen elämäntapaa. Millaisista teistä siellä puhutaan? (f) Onko Jumalan valtakunta olemassa jo nyt vai tuleeko se vasta myöhemmin] (g) Uskovan kohdalla kutsu Jumalan valtakuntaan on jo takanapäin. Kuitenkin Jumala kutsuu meitä jatkuvasti kirkkauden valtakuntaansa. Mitä tämä tarkoittaa?

**5. Kristittyjen ahdinko (2:13–16)**

**5.1.** (2:13) (a) Raamatun sana on sekä Jumalan sanaa että ihmisen sanaa. Miten se on mahdollista? (b) Mitä Jumalan sana vaikuttaa uskovassa ihmisessä?

**5.2.** (2:14) Tessalonikalaiset joutuivat kärsimään vainoa uskonsa tähden. (a) Mitä tiedät kristittyjen nykyisistä vainoista? (b) Miksi uskovia vihataan? (c) Oletko sinä joutunut kärsimään uskosi tähden?

**5.3.** (2:15) (a) Mistä asioista Paavali syyttää juutalaisia tässä jakeessa?(b) Paavali toteaa, että juutalaiset tappoivat Herran Jeesuksen. Antaako tämä ihmisille oikeuden vihata juutalaisia (antisemitis-mi)? (c) Juutalaisia on vainottu eri puolilla maailmaa halki vuosisatojen? Miksi?

**5.4.** (2:16) (a) Kun Paavali edellä tuomitsee juutalaiset, onko syynä antisemitismi vai jokin muu? (b) Miten Paavali suhtautui juutalaiseen kansaan? Vihasiko vai rakastiko hän sitä? (c) Mikä ”syntien mitta” mahtaa olla? (d) Jakeen viimeinen lause: ”Mutta nyt Jumalan viha lopulta tavoittaa heidät” (KR92) voidaan kääntää myös näin: Viha on jo lopulta saavuttamaisillaan heidät. Mihin tapahtumaan tämä saattaa viitata?

**6. Paavali ikävöi tessalonikalaisia (2:17–3:5)**

**6.1.** Paavali, Silas ja Timoteus olivat tehneet työtä Tessalonikassa vain muutaman kuukauden, ennen kuin heidät karkotettiin sieltä (Ap. t. 17:1–10). Jaksossamme Paavali kuvaa tuntemuksiaan Tessalonikasta lähdön jälkeen. Hänellä oli suuri huoli Tessalonikan uskovista (3:1–2). Millaisia huolenaiheita hänellä mahtoi olla?

**6.2.** (a) Millainen Tessalonikassa olevien pakanakristittyjen menneisyys oli ollut? (b) Jos joku pelastuu syvältä synnistä, millaisia vaikeuksia hänellä voi olla uskon tien alussa? (c) Millaisia vaikeuksia voi ”siivosyntisenä” kääntyneellä olla? (d) Jotkut ovat olleet uskossa pienestä pitäen, joten he eivät ole kokeneet elämässään uskoontuloa. Millaisia vaikeuksia heillä voi olla tämän johdatuksensa tähden? (e) Omia kokemuksiasi?

**6.3.** Suomessa ihmiset saavat kristillistä opetusta pienestä pitäen kotona, seurakunnassa ja koulussa (esim. v. 2022 rippikoulun kävi 15-vuotiaiden ikäluokasta 74 %). (a) Millaisia eväitä olet saanut tästä opetuksesta, erityisesti rippikoulusta? (b) Mitä etua Suomen tilanteessa on verrattuna Tessalonikan tilanteeseen?

**6.4.** Uskonnon pakkosyöttö. Muusikko Hector Sana-lehdessä 1.2.2007: ”Minulle riitti … uskontotuntien ’pakkoraamattu’”. Professori Päivikki Antolan mukaan uskonnon ylenpalttisella pakkosyötöllä voidaan kristityissä perheissä aiheuttaa elämän pituisia traumoja (Sana 15.2.2007). (a) Mitä ajattelet näistä toteamuksista? (b) Onko sinulla ollut vastaavia kokemuksia?

**6.5.** (a) Mitä UT:ssa sanotaan kristillisistä esikuvista? (b) Millainen merkitys esikuvilla on ollut sinulle? (c) Keillä uskovilla on ollut eniten vaikutusta sinun uskoontuloosi ja kasvamiseesi kristittynä?

**6.6.** Paavalilla oli suuri huoli Tessalonikan uskovista. (a) Onko sinulla (tai onko sinulla ollut) huoli joistain uskonystävistä? (b) Mitä tällaisissa tapauksissa voisi tehdä?

**6.7.** Paavali halusi päästä tapaamaan tessalonikalaisia voidakseen vahvistaa heitä, siis antaa heille jotain. (a) Odottiko hän myös itse saavansa jotain heidän luonaan? (b) Mikä vetää meitä hengellisiin tilaisuuksiin ja tapaamaan uskonystäviä?

**6.8.** (2:18) (a) Mistä Paavali tiesi, että estäjänä oli Saatana, kun taas toisen kerran este tuli Jumalalta (Ap.t. 16:6–7)? (b) Jos meille sattuu jokin vahinko, onnettomuus tai sairaus, ajattelemme helposti, että syynä on jokin synti (usein aivan tietty synti!) tai että takana on Saatana. Mitä tällaisesta on sanottava?

**6.9.** (2:19–20) (a) Mihin ajalliseen tilanteeseen kunniaseppele viittaa? (b) Tessalonikalaiset ovat Paavalin toivo, riemu ja kunniaseppele Kristuksen palatessa (KR92). Mitä hän tarkoittaa tällä?

**6.10.** (3:1) (a) Paavali oli huolissaan tessalonikalaisista. Ymmärtääksemme Paavalin ahdistusta voimme ajatella tilannetta, että meille sattuu jokin vaikea asia (lapsemme sairastuu vakavasti tai on menossa huonoille teille; onnettomuus, taloudellinen huoli). Miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme? Omia kokemuksia? (b) Miten Paavali mahtoi kokea yksinolonsa Ateenassa? (c) Oletko uskovana kokenut jossain tilanteessa suurta vierautta?

**6.11.** (3:2) (a) Timoteus oli Jumalan työtoveri (KR92). Miten ihminen voi olla Jumalan työtoveri? (b) Paavali lähetti Timoteuksen vahvistamaan tessalonikalaisia ja rohkaisemaan heitä heidän uskossaan.Millä tavoin Timoteus saattoi olla avuksi Tessalonikassa?

**6.12.** (3:3) (a) Mistä vainot johtuvat? Voiko Saatana mielin määrin vainota uskovia? (b) Miten vainotilanne saattaa vaikuttaa uskoviin? (c) Onko sinua tai jotain uskonystävääsi pilkattu uskon tähden? (d) Mikä auttaa uskovia kestämään kärsimyksissä ja vainoissa? Antaako Raamattu neuvoja tähän? (e) Voiko kärsimyksillä olla jotain myönteistä vaikutusta uskovan elämään?

**6.13.** (3:5) (a) Timoteus meniottamaan selkoa tessalonikalaisten uskosta (KR92). Onko meidän sopivaa mennä ottamaan selkoa jonkun uskosta? Eikö usko ole jokaisen yksityisasia? (b) Mitä eri tapoja Saatana voi käyttää kiusatakseen uskovia syntiin? (c) Miten voimme torjua Saatanan hyökkäykset? (d) Miksi tessalonikalaiset olivat erityisen alttiita kiusauksille?

**7. Timoteuksen hyvät uutiset (3:6–13)**

**7.1.** (3:6–8)(a)Timoteus toi Paavalille ilosanoman(KR92: hyviä uutisia), alkukielellä: Timoteus julisti meille evankeliumin (j. 6). Miksi Timoteuksen viesti oli Paavalille ilosanoma? (b) Mitä Paavali tarkoittaa kaikella hädällään ja ahdistuksellaan (j. 7)? (c) Onko Jumala joskus lohduttanut sinua erityisellä tavalla hädän ja ahdistuksen keskellä? (d) Saatamme ajatella, että sananjulistajat ovat kaikkien inhimillisten vaikeuksien ja kiusauksien yläpuolella. Onko asia näin? Miten voimme auttaa ja tukea sananjulistajia? (e) Mitä ”eläminen” tarkoittaa (j. 8)?(f) Miten tessalonikalaisten luopuminen uskosta olisi vaikuttanut Paavaliin? (g) Onko toisten hyvinvointi meille tärkeää (Hepr. 10: 24–25)?

**7.2.** Paavalin työssä oli kaksi polttopistettä: voittaa sieluja Herralle ja auttaa uskovia pääsemään perille, ts. evankeliointi ja seurakunnan hoito. Ovatko nämä kaksi tasapainossa hengellisen kotisi toiminnassa?

**7.3.** (3:9–10) Mitä voimme oppia rukouksesta näiden jakeiden perusteella?

**7.4.** (3:10) (a) Mitä tessalonikalaisten uskosta mahtoi puuttua? (b) Puuttuuko meidän uskostamme jotain? Olemmeko lapsia vai täysi-ikäisiä (Hepr. 5:11–14)?

**7.5.** (3:11) Tässä on kysymys Jumalan johdatuksesta. Millä tavalla me saamme kokea Jumalan johdatusta elämässämme?

**7.6.** (3:12) (a) Tässä sanotaan, että Jumala antaa rakkautta. Toisaalla sanotaan, että uskovien tulee tavoitella rakkautta (1. Kor. 14:1), vieläpä pyrkiä siinä yhä parempaan (1. Tess. 4:10, KR92). Kuinka tämän asian laita oikein on? (b) Miten uskovien rakkaus voi ilmetä toisaalta uskovia kohtaan seurakunnassa ja toisaalta epäuskoisia kohtaan? (c) Voivatko esikuvat olla meille avuksi, kun opettelemme rakastamaan?

**7.7.** (3:13) (a) Kuinka Kristuksen tulemuksen odotuksen tulisi vaikuttaa meidän vaellukseemme? (b) Keitä tässä mainitut pyhät ovat?

**8. Kutsu pyhitykseen (4:1–12)**

Nyt siirrytään kirjeen opettavaan osaan. Ensin Paavali käsittelee pyhitystä.

**8.1.** (a) Mitä pyhitys on? (b) Miten se ilmenee uskovan elämässä? (c) Jotkut opettavat, että pyhitys saadaan kerralla hurmoskokemuksessa. Mitä mieltä olet tästä? (d) Muistatko raamatunpaikkoja, joissa puhutaan siitä, että pyhitys on kasvavaa? (e) Mikä on pyhityksen päämäärä? (f) Kuinka tärkeä asia pyhitys on uskovan elämässä? (g) Mikä on pyhityksen vaikutin? (h) Mikä tai kuka saa aikaan pyhityksen uskovan elämässä? Mikä on toisaalta Jumalan ja toisaalta ihmisen osuus pyhittymisessä? (i) Missä määrin käskyt (4:1) ja kehotukset voivat auttaa pyhittymisessä? (j) Entä jos laatisimme luettelon kaikista asioista, joita meidän tulee tehdä ja toisaalta välttää, ja noudattaisimme tarkkaan tätä luetteloa, riittäisikö se pyhitykseksi? (k) Mikä on hengellisen kodin merkitys uskovan pyhittymisessä? (l) Pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntoa. Miten tämä on käsitettävä? (m) Mitä tarkoittaa sanonta: Uskova on yhtaikaa vanhurskas ja syntinen? Jotkut opettavat, että uskova voi pyhittyä elämässään niin paljon, että syntisyys tulee hänestä kokonaan pois juuritetuksi (synnittömyysoppi). Mitä mieltä olet tästä? (n) Mitä esteitä uskovan pyhittymiselle on? Miksi puhutaan uskovan kilvoituksesta? Mitä Raamattu opettaa lihan ja Hengen välisestä ristiriidasta? (o) Mitä meidän on tehtävä, kun lankeamme syntiin? (p) Miten vanhurskauttaminen ja pyhitys suhtautuvat toisiinsa? (q) Mitä mieltä olet sanonnasta: Jumalasuhde syntyy uskon avulla, mutta se pysyy voimassa pyhityksen avulla? (r) Opetetaanko nykyisin riittävästi pyhityksestä ja siitä, mitä se edellyttää uskovalta? (s) Miten me voisimme noudattaa entistä paremmin Jumalan kutsua pyhitykseen (jakeen 4:1 loppu)?

**8.2.** (4:1) (a) Paavali kehottaa tessalonikalaisia pyhään vaellukseen. Mitä oppimista meillä on siinä tavassa, jolla hän kehottaa heitä? (b) Onko sinulla hyviä tai huonoja muistoja siitä, miten sinua on kehotettu (tai itse olet kehottanut jotakuta toista)?

**8.3.** (4:3) (a) Mikä Raamatun mukaan on luvallista seksiä? (b) Mitä haureudella tarkoitetaan? (c) Onko avoliitossa eläminen Jumalan tahdon mukaista? Perustelu! (d) Miten tiedotusvälineet (lehdet, kirjat, TV, radio, videonauhat) pitävät esillä seksiä? (e) Mitä vaaraa Internetistä voi olla sukupuoliasioissa? (f) Esiintyykö uskovien keskuudessa mukautumista tämän maailmanajan mukaan seksiasioissa? (g) Voisiko porno muodostua kiusaukseksi myös uskoville?

**8.4.** (4:4–5, KR92) (a) Mitä j. 4 tarkoittaa? (b) Miten tämä käsky on mahdollista toteuttaa?

**8.5.** (4:6, KR92) (a) Jae kieltänee uskonveljen perheen jäsenen sukupuolisen hyväksikäytön. Millaisia seurauksia tällaisesta väärinkäytöksestä voisi olla? (b) Milloin ja millä tavalla Jumala rankaisee haureuden harjoittajia?

**8.6.** (4:7) (a) Mitä pyhitykseen liittyvää voimme oppia seuraavista raamatunkohdista: Matt. 5: 27–28, Kork. v. 2:15 ja 2. Tim. 2:22? (b) Entä Lutherin sanasta: Emme voi estää lintuja lentämästä päämme yli, mutta voimme estää niitä tekemästä pesäänsä päämme päälle?

**8.7.** (4:8) (a) Miten on mahdollista, että Paavalin antamien käskyjen (4:3–6) hylkääminen merkitsee Jumalan hylkäämistä? (b) Mihin jatkuva Jumalan käskyjen rikkominen johtaa? (c) Sopivatko meis-sä asuva Pyhä Henki ja synnin tekeminen mitenkään yhteen?

Siirtymä: Sukupuolinen puhtaus (4:1–8) on tärkeä osa pyhitystä, mutta ei koko pyhitys. Pyhityshän kattaa kaikki elämänalueet. Seuraavaksi Paavali ottaa esille veljesrakkauden ja velvollisuuksien täyttämisen (j. 9–12).

**8.9.** (4:9) (a) Mitä veljesrakkaudella tarkoitetaan? (b) Miten Jumala opettaa sitä? (c) Rakkaudesta ajatellaan usein, että se on pääasiassa tunnetta. Pitääkö tämä paikkansa veljesrakkaudesta? (d) Miten veljesrakkaus ilmenee käytännössä? (e) Rakkauden yhteydessä puhutaan usein kultaisesta säännöstä. Mikä se on?

**8.10.** (4:10)(a)Tessalonikalaisten rakkaus on laajentunut koskemaan kaikkia veljiä koko Makedoniassa. Miten se saattoi toteutua käytännössä? (b) Jakeen loppu osoittaa, että kristitty ei ole koskaan valmis. Mitä johtopäätöksiä voimme tästä tehdä omaan vaellukseemme?

**8.11.** (4:11) (a) Mitä hiljaisuudessa eläminen tarkoittaa? (b) Mikä sen vastakohta on? (c) Miksi hiljaisuudessa eläminen on tärkeää? (d) Mitä omien asioiden hoitaminen (KR92) tarkoittaa käytännössä? (e) Miksi omien asioiden hoitaminen on tärkeää? (f) Entä jos joku uskova sekaantuu hänelle kuulumattomiin asioihin?

**8.12.** (4:11–12) (a) Miten uskovien tulee suhtautua ajalliseen työntekoon? (b) Mitä vääriä ajatuksia työnteosta joillakuilla saattaa olla? (c) Miksi on tärkeää elää ulkopuolisten mielestä nuhteetonta elämää (KR92)?

**9. Kristuksen tulemus (1. Tess. 4:13–18)**

**9.1.** (4:13) (a) Mikä merkityskristillisellä tiedolla on uskoville? (b) Mitä ongelmia tietämättömyys voi aiheuttaa meille? (c) Mistä voimme saada oikeaa kristillistä tietoa? (d) Onko jonkin kristillisen totuuden selviäminen ollut sinulle erityisen tärkeä?

**9.2.** (4:13) (a) Miksi tessalonikalaiset murehtivat kuolleita uskonystäviään niin kuin epäuskoiset? (b) Miten me koemmeläheisen uskonystävän kuoleman? Onko meillä lupa surra häntä? Omakohtaisia kokemuksia? (c) Miten me voimme lohduttaa uskovaa, joka on menettänyt läheisensä? (d) Miten epäuskoiset ihmiset suhtautuvat läheistensä kuolemaan? (e) Paavali sanoo kuolleita poisnukkuneik-si. Mistä tällainen sanonta voisi johtua? Muistatko muita raamatunkohtia, joissa kuolemasta puhutaan unena?

**9.3.** (4:14–17) (a) Mihin ruumiimme ylösnousemuksen toivo perustuu? (b) Korintossa väitettiin, että kuolleitten ylösnousemusta ei ole (1. Kor. 15:12). Kuinka vakava harha tämä oli? (c) Mitä on sanottava nykyisistä teologeista, jotka eivät usko Kristuksen ylösnousemukseen?

**9.4.** (4:14) Jumala on tuova poisnukkuneet esiin. Mitä tämä tarkoittaa?

**9.5.** (4:15–17) (a) Miksi tessalonikalaisille oli tärkeää, että jakso 4:15b–17 on Herran (Kristuksen) sanaa? (b) Paavali odotti, että hän olisi vielä elossa Kristuksen palatessa. Erehtyikö hän Kristuksen tulon ajankohdasta? (c) Miten voimakasta Kristuksen paluun odotus on nykyisin? (d) Puhutaanko Kristuksen paluusta nykyisin riittävästi? (e) Odotammeko me Kristuksen paluuta? (f) Miten Kristuksen tulon odotuksen tulisi vaikuttaa elämäämme? (g) Meilläon vaarana kotiutua tähän maailmaan niin, ettemme odota Kristuksen paluuta. Mitä vaaroja tällaisessa asenteessa on?

**9.6.** (4:16) (a) Millaisessa muodossa Kristus palaa? (b) Jumalan ilmestymisiin samoin kuin Kristuksen paluuseen liittyy voimakkaita luonnonilmiöitä. Muistatko Raamatusta joitakin tällaisia tapahtumia? (c) Raamatussa enkelit liittyvät usein tämän aikakauden loppuun. Muistatko tällaisia raamatunpaikkoja? (d) Mihin tarkoitukseen pasuunaa (torvea) käytettiin VT:ssa? (e) Millaisen vaikutuksen Jeesuksen käskyhuuto saa aikaan kuolleitten joukossa?

**9.7.** (4:16) Kun Jeesus tulee alas taivaasta, Jumala tuo kuolleet kristityt hänen kanssaan. Sitten Jumala herättää heidät kuolleista. (a) Millaisen ruumiin he saavat ylösnousemuksessa? (b) Mitä voimme päätellä siitä, että ylösnousemusruumis on Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltainen? (c) Miksi ylösnousemusruumista sanotaan hengelliseksi ruumiiksi? (d) Mitä Paavali tarkoittaa lihalla ja verellä (1. Kor. 15:50)? Miksi se ei voi periä taivasten valtakuntaa? (e) Paavali sanoo: Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis (1. Kor. 15:44). Mitä tämä kertoo vanhan ja uuden ruumiin välisestä suhteesta?

**9.8.**(4:17–18) Kristuksen tullessa kuolleet uskovat herätetään ensin jasitten elossa olevat uskovat temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.(a) Miten tämä tieto lohduttaa tessalonikalaisia? (b) Mitä elossa olevien uskovien ruumiille tapahtuu Kristuksen palatessa?

**9.9.** (4:17) Jumalan näkyviin ilmestyksiin liittyy usein pilvi. (a) Muistatko muita tällaisia tapahtumia Raamatusta? (b) Millainen pilvi tällöin on kyseessä?

**9.10.** (4:17) Mitä Raamattu kertoo uskovien elämästä taivaassa?

**9.11.** (4:13–18)Raamattu on varsin pidättyväinen puhuessaan lopunajoista ja tuonpuoleisesta. (a) Miten meidän pitäisi suhtautua opetukseen, jossa annetaan aukoton järjestelmä lopun ajan tapahtumista ja jossa moni nykyajan tapahtuma sijoitetaan tähän järjestelmään? (b) Monet ovat laatineet kuvauksia taivaasta ja tuonpuoleisuudesta joko näkyjensä tai mielikuvituksensa perusteella. Miten tällaisiin kuvauksiin pitäisi suhtautua? (c) Miten meidän tulee suhtautua opetukseen, jossa uskovia pelotellaan lopun ajan tapahtumilla?

**9.12.** Jotkut opettavat, että Jeesuksen tulemus on kaksivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa Jeesus tempaa omansa pois niin että epäuskoiset eivät huomaa hänen tuloaan; myöhemmin hän tulee uudestaan kohtaamaan epäuskoiset. Tämän opetuksen mukaan j. 13–17 tarkoittavat ensimmäistä vaihetta, tempausta. (a) Mitä mieltä olet tällaisesta opetuksesta? (b) Onko jakeissa 13–17 jotain, minkä kanssa tällainen opetus on ristiriidassa?

**10. Valvokaa! (5:1–11)**

Edellä (4:13–18) Paavali kertoi, mitä Kristuksen tullessa tapahtuu. Nyt hän opettaa, miten meidän tulee valmistautua Kristuksen tuloa varten. Erityisesti hän korostaa Kristuksen tulemuksen odottamattomuutta ja äkillisyyttä sekä kehottaa lukijoita valvomaan.

**10.1.** (5:2) Herran päivä: (a) Kuka on tämä Herra? (b) Mikä Herran päivä on? (c) Mitä muita nimityksiä UT:ssa käytetään Herran päivästä? (d) Jo VT:ssa puhutaan Herran päivästä (esim. Jooel 2:11, 31). Ketä Herraa tässä tarkoitetaan? (e) Miksi Herran päivä on suuri ja peljättävä?

**10.2.** Raamatussa mainitaan joitain Kristuksen tulemusta ennakoivia merkkejä. (a) Mitä merkkejä muistat? (b) Voisimmeko näiden merkkien perusteella arvioida Jeesuksen paluun ajankohdan?

**10.3.** Raamatussa sanotaan toisaalta, että Kristus tulee pian, yllättäen, ja toisaalta, että tietyt tapahtumat edeltävät Kristuksen tulemusta. (a) Ovatko nämä kaksi näkökulmaa ristiriidassa keskenään? (b) Miten meidän tulee ottaa nämä näkökulmat huomioon odottaessamme Kristuksen tulemusta?

**10.4.** Millaisia vääriä Kristuksen odottamisen tapoja esiintyy uskovien keskuudessa?

**10.5.** Eräs hurmahenkisen Kristuksen paluun odottamisen muoto on Kristuksen tulon ajankohdan ennustaminen. (a) Oletko kuullut joistain tällaisista tapauksista? (b) Voisiko Kristuksen tulon ajankohdan ennustamisesta koitua kenellekään mitään vahinkoa?

**10.6.** (5:3) (a) Keitä ovat ”he” (KR92: ihmiset)? (b) Mistä heidän väärä turvallisuudentunteensa johtuu? (c) Mikä on ”turmio”? (d) Mitä yllättäen alkavat synnytyspoltot kuvaavat?

**10.7.** (5:4–5) (a) Mitä valo ja pimeys tässä tarkoittavat? (b) Muistatko muita raamatunkohtia, joissa puhutaan valosta ja pimeydestä? (c) Varmaankin olet joskus joutunut kulkemaan pimeässä. Mitä yhteistä on pimeässä kulkemisella ja epäuskoisten (pimeyden lasten) vaelluksella?

**10.8.** (5:4) Edellä (5:2) Paavali sanoi, että Kristus tulee yllättäen. Nyt hän sanoo, että Kristuksen tulo ei yllätä uskovia. Kuinka tämän asian laita nyt oikein on?

**10.9.** (5:6) (a) Mitä valvominen tarkoittaa? (b) Miksi valvomista tarvitaan? (c) Miten voimme valvoa käytännössä? (d) Jeesus liitti kehotukset valvomiseen useimmiten lopun aikaan. Miksi?

**10.10.** (5:6) (a) Mitä raittiudella tarkoitetaan tässä? (b) Mikä on raittiuden vastakohta? (c) Millaisia asioita tähän liittyy?

**10.11.** (5:6–7) Epäuskoiset ihmiset nukkuvat ja ovat juovuksissa (hengellisessä mielessä). Mitä nämä kielikuvat kertovat heidän hengellisestä tilastaan?

**10.12.** (5:6) Uskovallakin on vaara nukahtaa. (a) Miten nukahtaminen voi tapahtua käytännössä? (b) Millaisissa tilanteissa nukahtamisen vaara voi olla erityisen suuri?

**10.13.** (5:8) Paavali vertaa tässä uskovaa sotilaaseen. (a) Millaisessa sodassa uskova on mukana? (b) Mitä yhteistä uskovalla ja sotilaalla on? (c) Mitä haarniska ja kypärä (KR92) tässä tarkoittavat? Mitä niillä tehdään? Entä jos ne heitetään pois? (d) Muistatko muita raamatunpaikkoja, joissa uskovaa verrataan sotilaaseen?

**10.14.** (5:9) (a) Mitä Jumalan vihalla tässä tarkoitetaan? (b) Miksi tässä sanotaan, että uskova pelastuu vasta tulevaisuudessa? Jumalahan on jo pelastanut uskovat.

**10.15.** (5:9) Pelastuksemme perusta on Kristuksen ristinuhri. (a) Millaisille väärille perustuksille jotkut voivat yrittää rakentaa pelastuksensa? (b) Onko sinulla joskus ollut vaikea löytää Jumalan armo?

**10.16.** (5:10) (a) Mitä nukkuvat ja valvovat tarkoittavat jakeessa 6? (b) Entä tässä (j. 10)?

**10.17.** (5:11) (a) Millä tavoin hengellinen koti ja uskonystävien tuki auttavat meitä valvomisessa? (b) Mitä opittavaa meillä olisi jakeista Hepr.10:24–25 (KR92)? (c) Kuinka hyvin keskinäinen rakentaminen ja tukeminen toteutuu sinun hengellisessä kodissasi? Olisiko siinä parantamisen varaa?

**10.18.** (5:11)Paavali antaa tessalonikalaisille tunnustusta heidän käytöksestään(”niin kuin teettekin”). (a) Miten tunnustuksen saaminen vaikuttaa meidän työmotivaatioomme? (b) Pitäisikö meidän antaa toisillemme useammin tunnustusta hyvin tehdystä työstä?

**11. Ohjeita seurakunnalle (5:12–22)**

**11.1.** (a)Mitä ”titteleitä” UT:ssa käytetään seurakunnan johtajista? (b) Oliko seurakunnassa johtaja vai johtajia? (c) Mitä tehtäviä näillä johtajilla oli? (d) Miten seurakunnan johtajien tulee suhtautua muihin seurakunnan jäseniin? (e) Hepr. 13:17:n mukaan johtajat ovat tilivelvollisia. Mitä se tarkoittaa?

**11.2.** (5:12–13, KR92) (a) Näissä jakeissa Paavali mainitsee kolme syytä, miksi seurakunnan jäsenten tuli osoittaa erityistä kunnioitusta ja rakkautta seurakunnan johtajille. Mitkä ne ovat? (b) Mitä ne tarkoittivat käytännössä? (c) Keitä seurakunnan johtajat nykyisin ovat?

**11.3.** (5:13) (a) Millaiset asiat voivat häiritä rauhaa hengellisessä kodissa? (b) Miten tällaiset häiriöt vaikuttavat hengellisen kodin toimintaan? (c) Miten voisimme elää toisten uskovien kanssa niin, että rauha säilyisi? (d) Jos rauha on häiriintynyt, kuinka se voidaan palauttaa?

**11.4.** (5:14–15) Saatamme ajatella, että UT:n ajan seurakunnat olivat ihanneseurakuntia, joissa ei ollut ongelmia. (a) Oliko näin? (b) Voitteko mainita joitakin UT:n seurakuntia, joissa oli todellisia ongelmia? (c) Miten Paavali ja muut apostolit suhtautuivat tällaisiin ongelmiin?

**11.5.** (5:14) (a) Keitä Paavali tarkoittaa kurittomilla uskovilla? (b) Millaisessa hengessä kurittomia tulee nuhdella? (c) Miten luonnehtisit alakuloisia(KR92: arkoja) ihmisiä? (d) Miten voisimme rohkaista tai lohduttaa heitä? (e) Onko sinulle jäänyt mieleen jokin tilanne, jolloin olit alakuloinen ja joku uskonystävä rohkaisi sinua? (f) Miten luonnehtisit heikkoja uskovia? (g) Miten voisimme tukea (KR92) heitä?(h) Kenen tehtäviä nuhteleminen, rohkaiseminen ja tukeminen ovat? (i) Mitä kärsivällisyys (KR92) on? (j) Mistä saamme kärsivällisyyttä? (k) Millaisissa tilanteissa tarvitaan erityisen paljon kärsivällisyyttä? (l) Muistatko tilanteita, joissa kärsivällisyytesi on ollut koetteella?

**11.6.** (5:15) (a) Miltä sinusta tuntuu, jos sinua kohdellaan väärin? (b) Voiko väärää kohtelua tapahtua uskovienkin kesken? Miten? (c) Jos kostamme pahan pahalla, mitä siitä seuraa? (d) Miten voim-me varjeltua katkeruudelta? (e) Miten Raamattu neuvoo suhtautumaan pahantekijään? (f) Miten tämän toteuttaminen käytännössä on mahdollista? (g) Merkitseekö tämä pahan hyväksymistä? (h) Mi-tä siitä seuraa, jos teemme hyvää uskoville? (i) Mitä siitä seuraa, jos teemme hyvää ulkopuolisille (epäuskoisille)?

**11.7.** (5:16–18) (a) Millaisesta ilosta jakeessa 16 on kysymys?(b) Miten ajallinen ja hengellinen ilo eroavat toisistaan? (c) Miten voisimme saada lisää iloa elämäämme? (d) Voiko iloitsemista edistää kehottamalla? (e) Miten on mahdollistarukoilla lakkaamatta (j. 17)? Tarvitseehan ihmisen tehdä muutakin. (f) Tarvitsemmeko me uudistusta rukouselämäämme? (g) Mitä kiittäminen joka tilassa (j. 18) tarkoittaa? (h) Kun ajattelemme hyviä ja huonoja asioita elämässämme, miten voimme kiittää niistä kaikista? (i) Mikä tässä (j. 18) on Jumalan tahto? (j) Miten ilo, rukous ja kiitos liittyvät toisiinsa? (k) Jakeissa 16–18 pääpaino on iloitsemisella, rukoilemisella ja kiittämisellä yhdessä toisten uskovien kanssa. Millaisen ulottuvuuden tämä antaa verrattuna yksin tapahtuvaan iloitsemiseen, rukoilemiseen ja kiittämiseen?

Jakeissa 19–22 puhutaan profetoimisesta.

**11.8.** (a)Oletko ollut mukana joissain tilanteissa, joissa on profetoitu? Onko sinulle itsellesi profetoitu? Miten olet kokenut tällaiset tilanteet? (b)Muistatko UT:sta kohtia, joissa kristityillä oleva profetian lahja on ollut käytössä? (c) Mitä profetoiminen on? (d) Missä UT:n kohdissa annetaan opetusta profetoimisesta?

**11.9.** (a) Muistatko Raamatusta kohtia, joissa varoitetaan vääristä profeetoista tai valheopettajista? (b) Mitä vaaraa vääristä profetioista on Jumalan seurakunnalle? (c) Miten väärät profeetat voi tunnistaa?

**11.10.** (a) Profetoijat kieltävät usein profetioittensa arvostelun – he saattavat väittää arvostelua Pyhän Hengen vastustamiseksi tai Pyhän Hengen pilkaksi. Miten tällaiseen on suhtauduttava? (b) Mil-lä perusteella profetioita pitäisi arvostella?(c) Kenen tehtävä profetioiden arvostelu on?

**11.11.** Jotkut opettavat, että profetian ei ole tarkoituskaan olla (läheskään aina) oikeata – profetoimisemmehan on vajavaista (1. Kor. 13:9). Onko siis niin, että aidoissa profetioissa voi olla oikeaa ja väärää sekaisin?

**11.12.** Usein profetia esitetään minä-muodossa: ”Minä, Herra, sanon teille …”. Mitä tästä on sanottava?

**11.13.** (a)Jos sinulle profetoidaan, että sinun tulee tehdä jotain tai sinulle tapahtuu jotain, miten sinun tulee menetellä? (b)Jos sinulla on vaikea henkilökohtainen ongelma, miten etsit siihen ratkaisua? Voisitko mennä kysymään neuvoa uskovalta, jolla on profetoimisen armolahja, saadaksesi vastauksen profetiassa?

**12. Siunaus ja lopputervehdys (5:23–28)**

**12.1.** (5:23) (a) Mitä sanonta ”rauhan Jumala” tarkoittaa? (b) Miten määrittelisit ihmisen ruumiin, sielun ja hengen? (c) UT:n aikana pakanat halveksivat melko yleisesti ruumista (”ruumis on sielun vankila”). Miten Raamattu suhtautuu ihmisen ruumiillisuuteen?

**12.2.** (5:23) (a) Mitä se tarkoittaa, että meidän pitäisi pyhittyä ”kokonaan” (KR92)? (b) Miten koko olemuksemme voi säilyä nuhteettomana Kristuksen tulemukseen? (c) Voiko nuhteeton tarkoittaa synnitöntä?

**12.3.** (5:24) (a) Mitä Jumalan uskollisuus merkitsee meille? (b) Jumala ”on sen myös tekevä” – minkä ja milloin?

**12.4.** (5:25) (a) Miksi Paavali pyytää esirukousta? (b) Keiden puolesta meidän tulisi rukoilla? (c) Onko esirukouksen pyytäminen uskon heikkouden merkki? (d) Onko sinulla joitain asioita, joiden puolesta haluat pyytää esirukousta?

**12.5.** (5:26) (a) Mikä oli pyhä suunanto (KR92: pyhä suudelma)? (b) Mikä merkitys sillä mahtoi olla? (c) Miksi uskovat Suomessa eivät tervehdi toisiaan pyhällä suudelmalla, vaikka Paavali käskee tehdä niin? (d) Miten uskovien Suomessa olisi hyvä tervehtiä toisiaan?

**12.6.** (5:27) Miksi oli välttämätöntä, että kirje luettiin (KR92) kaikille veljille (ja sisarille) seurakunnan kokouksessa?

Lopputervehdys **”**meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne” (5:28) ei ole muodollinen toteamus, ei edes toivotus (sana ”olkoon” puuttuu alkutekstistä), vaan voimakas lupaus ja vakuutus Kristuksen armosta, joka antaa elämän ja autuuden. Armo todella oli lukijoiden kanssa – ja on meidänkin kanssamme.