यस अध्यायको मूल पदहरू:
लूका १:४६-५५, लूका ४:१६-२१,
लूका ४:१८-१९, मार्कस ११:१५-१९ र यशैया ५३:३-६।

यस अध्यायको मूल सार पहि: "१८ परमृष्टका आत्मा समाधि छ, किनभने गरीबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिकर्षि गरुँभएको छ। टुटेका वा चोतमा परेका हदयहरूलाई निको पाँर (नेपाली बाइबल र कुनै कुनै अंग्रेजी अनुवादहरू मा व्याकरण हटाइएको छ), कैवीहरूलाई छुट्रकाको घोषणा गर्न, र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, दबिएका वा पिकिरहेको परेकाङ्क्षा हरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति, १९ र परमृष्टका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ।"

सनातन सृष्टिकृत परमेश्वर येशूले मानिसीहरू रूप धारण गरेका आउनुपर्ने धेरै कारणहरू छन्। ती मध्ये वास्तविकतामा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ र उहाँं कस्तो चरित्र र चालाक स्वभावको हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको बारिस्थ विश्व अन्योल धारणाहरूमा अलमिलरहेका मानिसहरूलाई स्पष्ट जान दिन उहाँं आउनुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण कारण हो। आपनो शिक्षादीक्षाका, आपनो ल्यान र बिलदानका, उहाँंको जीवनशैलीका र सर्वसाधारण मानिसहरूसँग उहाँंको चालपलेको परमेश्वर मानिसहरूलाई अलग हुनुहुन्छ र उहाँंले मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। भनेर देखाउन आउनुभएको थियो। कुनै कुनै उहाँंका कामहरू उहाँले तत्काली गर्नुभएको थियो जसले गर्दछ र आफू मानिसहरूको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याएको थियो। यस्तो खालको येषूको सेवाकार्यको बारिस्थ पुरानो करानका भविष्यवक्रमहरूले, येशूका आमा मरियमले भविष्यवाणी गरेका थिए साधै येशू आफैले आफू आउनुको स्पष्ट धारण आपनो प्रथम लेखा

९२२
राखिएको प्रबन्धमा य्वत गरुङ्भएको थियो (लूका ४)। उहाँको बारेमा य्वाख्या गरुङ्भदै सुसमाचारका लेखकहले प्रायजसो पुरानो करारका भालाभू प्रशोग गरेका थिए। त्यसले गर्दा येशूको जीवन अगमवक्ताहूको परम्परा अनुसार दालिएको थियो भनेर स्पष्टरूपमा देखिएको थियो। दविएका, पिछुडिएका, हेिपएका र गरिच वर्गलाई उहाँले कर्णा देखाउँदा पुरानो करारका अगमवक्ताहूकै शैलीमा देखाउँदा।

तर धर्मकर्म आदि गरेको मूढ कमाउन चाहने वा अरुङ्भन्दा आफू धर्मात्मा वा असल छु भने धर्मगुरुहले येशूलाई खतराको रूपमा हेका थिए। धर्मको नामात्मा अविधारी भएर र कल्याण पनि नरामो नगरे येशूलाई लगेको थिए। उहाँमाथि तिनीहले भयानक महाअस्थियत लगाए, उहाँमाथि निर्लज्जतबरले कठोर त्यहाँ गरे, अन्यायपूवर्ण उहाँमाथि मुझा लगाए र अल्मा उहाँलाई रोमी सरकारले आफिकार गरेको अपराधिहूलाई मृत्युदण्ड दिने अत्यन्त उल्ल कुर र भयानक समाय कुस्मा उहाँलाई दोढीदिए। मानिसहले एक आफि समा गन्न अन्याय अपराधिकत परम्पराको अनुभव उहाँले येशूलाई त्येको रुपमा थियो। उहाँको मृत्युदण्ड पापको भयानक रूपमा पदिफास भएको थियो। तर जब उणी पुनलुभान हुन्छ तब उहाँले दुष्ट निक्षु शैलामाथि विजय पाउनुभए। उहाँको भलाई र उहाँले दिनुहुने निम्निको निभिया उहाँ निवज्जी हुन्छ।

१. येशूकी आफि मारिधको ील

यो दुवैलाई कविता गरुङ्भोस्: केही दिन अधिमाथु कुनै मानिसबाट होइन तर स्वर्गबाट आफिका स्वर्गदूत गाद्धालबाट मारिधले सन्देश पाएकी थिइन। उनी सिधै सर्ववक्तिकात परमेश्वरको पुत्र येशूकी आफि हुने घोषणा उनले चुस्स स्वर्गदूतबाट पाएकी थिइन। त्यस कुरा उहाँले गुप्तूमै राखिन तर उनी आफनी नृढ महिलालाई नातेदार एलिशबाको जानिन्। उनी पनि वृढ अवस्थामा नै अचम्म तरिकाले गर्भवती भएकी थिइन्। अन्तरआमिक जानले गर्दा मारिधले केही बोल्नुभन्दा अधि नै मारिधले भूम खोजेकी थिइन्। सो एलिशिवाले थाहा पाउसके भनेर थिइन। ती दुबैले मिलेपरमेश्वरका प्रतिज्ञा र उहाँको भलाइको प्रशंसा गर्दै लुभियाली मनाएका थिए।

लूका १:४६-५५मा मारिधले अवलत्तै उत्साहित भएर परमेश्वरको प्रशंसा गरेको पाउन्छ। उनले आफूमा व्यतिगत रूपमा परमेश्वरले महान् काम
गनुभएको स्वीकार गरिन्छ, भने सबैको भलाईको निमित्त परमेश्वर कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ, भनेर व्यक्त गरिन्छ (लूका १:४९)। जब हामी परमेश्वरको प्रशंसा र आराधना गर्नौ तब त्यसमा उहाँले हामीलाई व्यक्तिगत र सबै मानिसहरूलाई गनुभुने कामको प्रशंसा किन समावेश हुनुहुन्छ? हेरौहोस् मरियमको प्रार्थना: "४६ अनि मरियमले भनिन्, "मेरो पात्रता परमेश्वरको रामात गर्नुहुन्छ, ४७ र मेरो आत्मा मेरा सुकृतिवात परमेश्वरमा रमात गर्नुहुन्छ। ४८ किनै उहाँले आफ्नो दातीको दीनतामा कृपा-वृँटि गनुभएको छ, हेर, अब उपात्मा सबै पुस्तले मलाई धन्यकी भनेछन्। ४९ निमित्त महान् काम गनुर्भएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ। ५० उहाँलो भय मान्नुहुन्छ भनेको र महान् काम गनुर्भएको छ। उहाँले मरग्नको कल्पना घमण्ड गनेहूलाई घरफट पारुभएको छ। ५२ उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूको सिंहसनबाट हटाउनुभएको छ, र दीनहरूलाई उचालुनुभएको छ। ५३ भोकाकाहरूलाई उहाँले असल चीजहरूले तृट पारुभएको छ, र धनीहरूलाई उहाँले रितै हात पठाउनुभएको छ। ५४ उहाँले आफ्नो कृपा रमण गरेर आफ्नो सेवक इञ्जीलाई सहायता दिनुभएको छ, ५५ र हामा पुखिहरूलाई भनुभएले, अब्राहाम र उनको भावी सन्तानलाई सदाकालमा निमित्त दया देखि उजुभएको छ।"

मरियमले गाएको गीत अत्यन्तै उल्लेखनीय छ। उनले व्यक्त गरेका भावनाहरू भजनसंग्रह र अरु हित्रु अगमवक्ताका लेखहरूको पड़िकटमा राख्न सकिन्छ। परमेश्वरप्रति कृतज भएर अत्यन्तै भाविवभोर भएर मरियमले आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरिन्छ। आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले काम गरिरहनुभएको उनले देखि पाएकी थिइन्। तर उनी इञ्जीली राज्य र समस्ता मानव प्राणिको निमित परमेश्वरको वृत्त योजनाप्रति पनि जानी भएकी थिइन्।

तर परमेश्वरको बोरमा मरियमको बुझाइ उहाँ केवल शक्तिशाली र प्रशंसाको योग्यतामा होइन तर उहाँ विशेष गरेर गरिर, दविएका, पिछ्दिएका, असहायप्रति करुङ्गमय, दयालु र पनि हुनुहुन्छ भनेर थियो भनेर। उनलाई स्वर्गदृढले उनी गर्भवती हुने सन्देश दिएर गए लगायौ उनले यो भजन रचेर गाएकी थिइन्: "५२ उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूको सिंहसनबाट हटाउनुभएको छ, र दीनहरूलाई उचालुनुभएको छ। ५३ भोकाकाहरूलाई
उहाँले असल चीजहरूले तृप्त पार्नुभएको छ, र धनीहरूलाई उहाँले रितै हात पठाउनुभएको छ।" (लूका 1:42-43)।

यस संसारमा येषूको जीवन कुरूभएको समयदेखि नै उहाँ शासक भनेर उहाँको जिनाको भएको थियो। तर उहाँ भौतिक र राजनैतिक शासक नभएर अकष खालको शासक हुनुभए। जस्तै राज्य स्थापना गर्न र उद्घाटन गर्न येषू आउनुभएको थियो त्यो राज्य स्थापना निम्नि "उथल-पुथल हुने राज्य" थियो भनेर वापरका घरै टिप्पणीकाएको राज्य गरेका छ। संसारको राजनैतिक र सामाजिक राज्यहरू उहाँको राज्य छुजे थियो। संसारको राज्यको परमेश्वरको विबृतिबम्ब हो भने मिरयमले वणर्न गरेको। उहाँको राज्य छुजे थियो। संसारको शिक्षकालीन र धनी राज्यहरू उहाँ भएको तल्लो वगर्न थियो। त्यस राज्यमा गिर्नुहुन्थ्यो, राज्यमा गन्नर उद् घाटन गन्नर येशू आउनुभएको थियो। त्यस राज्यमा गरिन्छ, दवएका, पीडित र शोषित वर्गहरूले भरिएको र उत्थान हुने भएको थियो।

यदि चर्च परमेश्वरको राज्यको प्रतिबिम्ब हो भने मिरयमले बर्णन गरेको "उथल-पुथल राज्यको" चर्चले कसरी देखाउने? बीशको प्रेममा सहभागी हुन निभ्याएका धनी र शक्तिशालीलाई अन्याय नगरिक चर्च येषूको उथल- पुथल ल्याउने भौतिक राज्य हो भने मनिसहरूलाई कसरी अनुभव दिने?

2. येषू आउनुभएको लक्ष्यको घोषणा वा वक्तव्य वा दस्तावेज (मिशन स्टेटमेन्ट)

शेतानको परीक्षाबाट उम्मकसनुभएको बिधिनि समाधारहरूमा सबैलाई सुध गर्न येशूले प्रचार गर्न थालुमेको थियो। त्यही क्रममा उहाँ आफू हर्कलुमेको काउँ नासरतमा आउनुभए। उहाँको आदत अनुसार एकदिन उहाँ सिनिगाम अर्थात यहूदीहरूको आराधना स्थलमा जानुभए। त्यसबेलासम्म येशू लोकप्रिय भिकसनुभएको थियो (लूका 4:14)। त्यसले गर्नुभए जब उहाँ सिनिगामात प्रस्तुत उहाँलाई धर्मशाखको मुहा दिद्वियो। येशूले पल्टाउनुभएको अल्प तत्त्वपूर्ण अंश त्यस दिन पढ्ने अंश हो भने जब येशूले जानाजानी पढ्नुभएको हो सो हामिलाई थाहा नभएतापिन उहाँले पढ्नुभएको अंश अगमवक्ता यशोर्याले लेखनुभएको यसै थाहा पुस्तकको यशोर्याले 6:1:2 थियो। तर भएतापिन उहाँले घरै अरु प्रवचनहरू अरु समयमा दिनुभएर होला तर लूका 4:16-21 मा उल्लेख गरिएको उहाँको छोटो प्रवचन प्रथम सार्वजनिक प्रवचन भनेर मानिन्छ। त्यस साधन प्रवचन उहाँलाई पढ्नु दिद्वियो त्यस साधनमा पढ्नुभएलाई अंश रौसु वा उहाँले जानाजानी पढ्नुभएको हो त्यसलाई संयोग मात्रमें ठालु आवश्यकता छैन। "आज तिमीहरूले नै लुने गरि तिमीहरूको
अगाधि धर्मशास्त्रको यो चचन पूरा भएको छ। (लूका ४:२९ रूपान्तरित) भनेर गन्नुभएको घोषणालाई लूकाले उहाँको प्रथम सार्वजनिक सेवाकार्यको दस्तावेज वा वक्तव्य भनेर लेख्दैछन्।

मरियमको गीतमा उल्लेख गरिएको "राज्यलाई उथल-पुथल गन्नुने" लयलाई त्यस सावध दिनमा सचेतन अगाधि येस्ले तानुभएको देखिन्छ। राज्य वा मानिसहरूलाई उथल-पुथल गर्न उहाँको लक्ष यही समयतर्फ भाविकारी धमाल सुरु भएको देखिन्छ। येस्ले यशौङ्गीको भविष्यवाणिलाई उद्धृत गरि उहाँले के गरिरहनुभएको छ र उहाँले के गर्नुहुने भनेर देखाउनुभएको थियो। यही कुरो मरियमले ३० वर्ष अघि येस्ले गर्नुने भावको भविष्यवाणी लयलाई वक्त गरेकी थिइन्। गरिउँ, पिच्छिडिएको, समाजबाट तिरक्त, पितिए, दविएको, मन फाटको, दु:खक पाइएको, विषन्वय प्रस्तावित, मानिसहरूलाई उद्धुत गरि येस्ले सुसाचार राज्य भएको थियो र त्यो लक्ष कायमै छ। यस संसारमा आफू आउनुको लक्षको घोषणा गर्ने येस्ले यशौङ्गी ६१का पदहरू प्रयोग गन्नुभएको थियो। उहाँको कामको लक्ष र सेवाकार्य दुवै आफू आदर्शको भाबमा व्यक्त गरेकी थिइन्।

अध्यात्मिक जीवन र व्यवहारिक जीवन खास गरेर फरक छैन भनेर उहाँले देखाउनुहुनेछ। करिपण मानिसहरूले आघि जीवनमा लाग्यो भने व्यवहारिक रा पारिवारिक जीवन सम्हाल नै तिरक्त वाह्यता छैन भनेर सोच्दछन्। तर त्यो धारणा गलत छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको थियो। मानिसहरूको शारिरिकहरूमा हरेउधार गर्न र मानिस भएको कारणले व्यवहारिक जीवनबाट नपनित्त्तु नै येस्ले र उहाँका चेलाहरूको निन्म्त आघि जीवनको भाग थियो।

देहायका पदहरू पददृष्टुसृ। येस्ले लिनिगमामा भएको सेवाकार्यमा धर्मशास्त्र पहेउनुसृ आफू आउनुको लक्ष भनुभएको थियो तर मानिसहरूले उहाँको मनत्यको घोर विरोध गरे। उहाँको परमेरकीय स्वभाव र मसीहीको लक्षको बारेमा यहूदीहरूले आफू जनाउनु थिए। अभिले पनि करिपण मानिसहरूले उहाँको बारेमा प्रश्न उठाउनुका छन्। आफू बारेमा येस्ले दिनुभएको जवाबलाई तपाईँको भनुहुन्छ? तपाईँले पनि उहाँले प्रतिबह भएर भविता उहाँको बारेमा प्रश्न गर्न तपाईँको भनुहुन्छ? हेनुहोस्: लूका ४:२६-३० "उहाँले नासरतमा आउनुभएको, जहाँ उहाँ हुक्कुनुभएको थियो। उहाँले आफू आदर्शको शब्दाको नयागुनीमा जानुभएको, र पदहरूलाई खडाः हुनुभएको। १७ उहाँलाई यशौङ्गी अगमवक्ताको पुस्तक दिल्दै। उहाँले ल्यो पुस्तक खोलनुभएको, र यो कुरो लेखिएको खण्ड निकालुथियो। १८ "पस्मप्रभुका आसमा
ममाधि छ, किनभने गरीवहूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गरुँभएको छ। कैदीहूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, र अन्धाहूलाई दृष्टि दिन, थिथोमिथोमा परेकहूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति, १९ र परम्परुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ।" २० उहाँले पुस्तक बन गरुँभयो, र एक जना सेबकलाई दिएर उहाँ भस्तुम्भ भन्। समाधर्म भएका हरेक नजर उहाँमाधि पत्ते। २१ तब उहाँले तिनीहूलाई भनुभयो, "अज धर्मसास्त्रको यो वचन तिमीहूले सुन्द्रुनै पूरा भएको छ।" २२ सबैले उहाँको सरहाना गरे, र उहाँको मुख्रोवाट निकेका कृपापूर्ण वचनमा छैकर गरे, र तिनीहूले भने, "यिनी योसेफका छोरा होइन् र।" २३ उहाँले तिनीहूलाई भनुभयो, "निसन्देह, तिमीहूले मलाई यो उखान भने, "ए बैचा, आफ्नैलाई निको पार। कल्नुभमामा तिमीले जे जति गन्धी भनी हामीले सुनेका थियो, ती यहाँ आफ्नो सहरमा पनि गर।" २४ धेरै उहाँले भनुभयो, "साँजै म तिमीहूलाई भन्दछु, कुनै पनि अगम्बतालाई उनको आफ्नो देशमा स्वागत दुःस्वित। २५ तर वास्तवमा म तिमीहूलाई भन्दछु, इसाईलाम एलियाको समयमा धैरे विघ्नवहूलेछ, तपस बेला जब साँझदै तीन वर्ष वृष्टि रोकियो, यहाँसम्म किराव देशमा तूलो अनिकल परेको थियो। २६ तर एलिया दुईदैन देशको सारपत्तमा भएकी एउटी विघ्नवहूल भएको नाम भएको थियो। २६ तर एलिया सौदीन देशको सारपत्तमा भएकी एउटी विघ्नवहूल भएको नाम भएको थियो। २७ एलिया अगम्बतालाई बेलामा इसाईलाम धैरे कुफ्तोगीहूलेछ भए तापनि सिरियली नामान मात्र निको पारिए, अरु कोही निको पारिए। २८ तर युद्रि सुनेर समाधर्म भएका सबै जना रीस्ते चूर भए। २९ तिनीहूल उठे र उहाँलाई सहरबाट बाहर निकालिङ जुन पहाइमा तिनीहूलको सहर बनाईएको थियो, तपस्को टाकुरामा लगै उहाँलाई तल्लिर खसालिदिन खेङ। ३० तर उहाँ तिनीहूलको बीचबाट छिडिएर निस्किजानुभयो।" र पूरी रूपमा ५:१९-२३ "१९ अफ्ना चेलाहूलम्रैलहुनुहाई दुई जनालाई युहन्नाले प्रभुहाँ यो सोचन पठाए, "जो आउनुहेछ, के तपाई उहाँ नै हुनुहेछ? कि हामी अरु कसैले प्रतिक्षा गराउँ।" २० जब ती मानिसहूल येस्टोकहाँ आए, तब तिनीहूले भने, "बनिस्मा-दिने युहन्नाले हमीलाई यो सोचन तपाईहाँ पठाएका छन्, "जो आउनुहेछ, के तपाई उहाँ नै हुनुहेछ? कि हामी अरु कसैले प्रतिक्षा गराउँ।" २१ तपस सेला येस्टोकबी धेरैलाई रोग, व्यथा र दुष्टालहूलबाट छुटाउनुभयो, र धेरै अन्धाहूलाई दृष्टि प्रवार गरुँभयो। २२ तब उहाँले तिनीहूलाई भनुभयो, "जाओ, र जे तिमीहूले देख्नौ र सुन्नौ, गएर यूहन्नालाई भनिदै,
अर्थात् अन्धाहरुले दृष्टि पाउँछन्, लक्ष्यहरू हिंदुँस, कुष्ठरोगीहरू निको हुन्छन्, बहिराहरू सुन्छन्, मृतकहरू जीवित भई उद्भव्य, गरीवहरूलाई सुमाचार सुनाइ। २३ त्यो धन्य हो, जसले समा बाधाको कारण पाउँदैन।"

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यहूदीहरूको घरैलेमा गएर सुमाचार सुनाउँने आदेश दिनुभएको थियो। त्यो आदेश उहाँको लक्ष्य सम्मत थियो। "स्वर्गको राज्य नजिक छ" भनेर घोषणा गरेको आदेशको साथै "विरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरू उठाउ, कुष्ठ रोगीहरूलाई निको पार र दुष आत्माले सताउने हरूलाई ती आत्माहरू निकालेर उद्धार गर। तिमीहरूले सितैमा पायो सितैमा देउ" (सत्रौ १०:८ रूपान्तरित) भने आदेश पनि धनुभएको थियो।

चेलाहरूले गने सेवाकायर्मा उहाँको नाउँलाई प्रतिविम्बित गरुन पर्दै। साथै येशूले उहाँको सेवाकायर्मा देखाउनुभएको मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनुभएकोमा नै राज्यमा मानिसहरूलाई पन्न आमन्त्रण गरुनुभएको। समाजका पिछलिएका, तिरस्कृतक, अत्यन्त महत्व मानिसका र हराइएका हरूलाई उत्थान गरेँ येशूको लक्ष्यमा उहाँका चेलाहरू समावेश हुनुपर्दै।

सेभेन्थ-डे एडमेन्टस्टहरूलाई यस संसारमा भौतिकिरहेका मानिसहरूलाई तिन स्वर्गदूतहरूका निर्णयक समाचार सुनाउने जिम्मा दिइएको छ। त्यो सन्देश सुनुने क्रममा येशूले सिकाउनुभएको जीवनको व्यवहारिकतालाई वेचाउर गरेन प्रकृतिकालसंसारमा संसारको प्रवेश विश्वासीहरूलाई किन लागुपर्दै र त्यही क्रममा समाजमा भएका विभक्तिप्रतिपनि हामीहरू किन संबंधपत्र हुनुपर्दै?

३. येशूले निको पारुन्नछ

सुमाचारका पुस्तकहरूलाई येशूका विभिन्न अतौलकिक र आश्चर्य कामहरू र विशेष गरेः उहाँको निको पनेकपमै कामले (मसला लगाइलिएको कथाहरूले) भरिएका छन्। यसैले भविष्यवाणी गर अनुसार उहाँले अनेको रोगको बन्धनमा परेकाहरूलाई उदार गर्नुभएको थियो, आत्मिकमा होइन शारीरिक अन्धाहरूका आँखा पनि खोलिदिइलिएको थियो। वयोधि वमाघाट रोगले सतारहेको मानिसहरूलाई उहाँले केवल उहाँको वचनदिराय निको पारुभएको थियो (उदाहरणमा पढुहोस्, मकृस ५:२४-३४, ३०४, महानव ५:१-१५)। त्यही संदर्भमा उहाँले अझ धेरै काम गर्नुभएको थियो: लाइडोलाई पनि हिंदुन
लमाउनभएको थियो, कुष्ट रोगले सताएकाहरूलाई केवल बचनलेमात्र होइन तिनीहरूलाई छोएरै निको पाठुमएको थियो किनभने यहूदी संस्कार अनुसार कुष्ट रोग लागेका मानिसहरूलाई अशुद्ध र कसैले छुन पनि हुँदैनथ्यो, मानिसहरूका शरीर, आत्मा र दिमागहरूलाई नियन्त्रणमा राखेल दुष्ट आत्माहरूको उहाँले मुकाबला गर्नेका थियो र उहाँले मुर्दा हरूलाई पनि उटाउनुभएको थियो।

आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्न र हुलकाहुल मानिसहरूलाई आफू तिर आकर्षित गर्न येसूले ती अचर्मका कामहरू गर्नुभएको थियो भनेर उहाँलाई शािका गनर्भ र आलोचना गनेहरूले भन्न स्वभाविकै हो। तर येसूले आफू तिर आकर्षित गर्न, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न भएन न त आफू लोककैहरूले हुन न त आफ्नो भाऊ खोजन ने उहाँले अलौकिक काम गर्नेथ्यो। कतिपय समयमा जब उहाँले मानिसहरूले निको पाठुमेको र त्यसको बारेमा उहाँले करौलाई पनि नभ吲ि है भनेर सिकाउनुभएको थियो। चढाइ भएका मानिसहरूले आफ्नो लागि येसूले गर्नुभएको अचर्मको चढाइलाई उहाँले अहाउनुभए अनुसार गुप्तालाई र दाखननै तर उहाँले गर्नुभएको अचर्म र अलौकिक काम अहाउलाई देखाउनुभएको पनि महत्वपूर्ण र त्यसको अभिप्रयास शालिक चढाइलाई भने भएको उहाँले बुझाउन चाहनुभएको थियो। अलौकिक शक्तिहरू तिनीहरूलाई स्वप्न बनाउनुको अन्तिम लक्ष्य भनेकक तिनीहरू उहाँबाट पाउने मुक्तिमा सहभागी होिनु भनाको लागि हो। यध्यि, उहाँको कहन्छ र दयाको स्वभावलाई व्यक्त गर्न उहाँले मानिसहरूलाई निको पाठुमएको थियो। उदाहरणमा जब ५०००लाई येसूले ख्वाउनुस्थली पलिंह उहाँको भावनालाई यसरी वर्णन गर्नुभएको "जब येसू नदीको किनारमा आउनुभएको र मानिसहरूको बिन्दुलाई देखाउनुभयो तब तिनीहरूलाई उहाँको दया र कहन्छ जागेर आए। तिनीहरूका रोगहरूलाई उहाँले निको पाठुमभएको थियो।" (मति १५:१४ रूपान्तरीत)। कक्षमा परिहरेन्द्रका मानिसहरूको दर्द र दुःख येसूले अनुभव गर्नुभएको थियो र जो जो मानिस उहाँको सम्प्रभृतमा आए तिनीहरूलाई उचालन सकबै दस्योग गर्नुभयो।

मति १२:२६-२५ पद्महोस्। यहाँ येसूले गर्नुभएको कामसङ्ग यसैमात्र भविष्यवाणी गर्नुभएको कसरी मिलिन साथै यसैमात्र व्यक्त गरे अनुसार उहाँले केवल केही सय बिरामी मानिसहरूलाई मात्र निको पार्ने नभ吲ि उहाँको काम तिनीहरूको कसरी स्पष्ट पार्दछ। हेतुहोस्: "९ त्यहाँबाट निकेकर उहाँ तिनीहरूको सम्भारमा जानुभयो। १० त्यहाँ एउटा हात सुकेको मानिस थियो। तिनीहरूले येसूलाई दोष लगाउने अभिप्रयास उहाँलाई सोधे, "के शाबाघमा र
कसैलाई निको पानु उचित छ?
19 उहाँले तिनीहुँलाई भनुमयो,
"तिमीहुँमध्ये कसैको एउटा भेडा छ, र श्राधामा त्यो खाल्डोमा पन्नो भने, के तिमी त्यसलाई समातेर बाहिर निकाल्दैनौ र?
12 भेडा भन्दा मानिस कटि बढी मूँझ्यान् छ? यसैकारण श्राधामा भलो गाँउ उचित छ।"
13 तब उहाँले त्यस मानिसलाई भनु मयो, "तिमो हात पसार।" त्यसले हात पसान्, र त्यो हात अको जसै सदै भइगरो।
14 तर फरिसीहुँले बाहिर गाएर उहाँलाई कसौरी नाश गर्न भनेर उहाँको बिश्रुभमा मतो गर्न लागो।
15 तब त्यो कुरा थाहा पाएर येशू त्यस्तात गाङ्न हुँञ्चनुभयो, र धैरे जना उहाँको पत्तीलाई देखिएको तिमीहुँलाई विनुभयो।
17 यशूआ अगमवत्ताद्वारा भनिएको वचन पूरा हुन्लाई नै यो भएको हो, 18 "मेरो दास जसलाई मैले चुनेको छ, मेरा प्रिय जोगम म प्रसन्न छ, म मेरो आत्मा तिनमा राखिन्नेछ, र तिमले जाति-जातिलाई न्यायको घोषणा गरिन्नेछन्।
19 तिनी न त झगडा गन्नछन् साह विच्छयाउनेछन्, न त कसैले तिनको दोर गल्लिहुँमा सुन्नेछ।
20 पुटको निगालो तिनले भीज्दैनौ, र विपिधिप भइरहेको सलेडो तिनले निमान्नछैनौ, र अन्त्यमा न्यायलाई विजयसम्म पुराउनेछन्।
21 तिनीले नारेमा जाति-जातिहुँले आशा राखिन्नेछन्।
22 तब उहाँको भूत लागेको एक जना अन्नो र खुन्नो मान्छे ल्याउन। येशूले त्यसलाई निको पारभमयो, यतिसम्म कि, त्यो खुन्नो मानिस बोल्ने र देखेने भयो।
23 अनि सबै भीज्दे अवम माने भने, "के पिनी दाओका पुल नै हुन सक्दैन्?
24 तब तो बुनेर फरिसीहुँले भने, "यस मानिसले भूतको मालिक बालजिबुल्द्वारा मात्र भूतहुँलाई धपाउँछ।"
25 तब उहाँले तिमीहुँले विचार थाहा पाएर तिनीहुँलाई भनुमयो, "अपासा पुट परेको हरेक राज्य उजाड पारिनेछ, र हरेक सहर अथवा परिवार आफै बीचमा फाटो पन्नो भने टिकनेछैन।
26 यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्द्वा भने, त्यो आफै बिश्रुभिभाजित हुन्छ, र त्यसो भए त्यसको राज्य कसौरी टिकिन सक्दैन?
27 यदि मैले बालजिबुल्द्वारा भूतहुँ धपाउँछ भने, तिमीहुँला छोरा हुँले चाहिए कसौरा ती निकाल्द्वारा यसैकारण तिमीहुँले नै तिमीहुँला न्यायकताले हुनेछन्।
28 तिब यदि परमेश्वरका आलम्द्वारा म भूतहुँ धपाउँछ भने परमेश्वरको राज्य तिमीहुँमा आइसको छ।"

"येशूले गनुभएको प्रत्येक आश्चर्य वा अत्योक्त कामले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाएको थियो। मसीहले जे गनुहुन्छ भनेर गरिएको
भविष्यवाणी अनुसार उहाँले त्यही कुरो गनुभएको थियो। तर अतिवादी धर्मगुरु फरिसी तथा विनिजेक्षु येघूको दया र करणालो काम अति भएको थियो। उहाँको कामलाई नकारात्मक रूपमा लिएका थिए। यहूदी धर्मका अगुवाहले मानिसहरूको दु:खक्षेत्रलाई अन्त्यलाई कठोर हुन्छ र अहर्षेद्य। कतिपय समयमा तिनीहरूको स्वार्थपना र दबावले कष्ट भोगिदैका मानव पीडालाई येखुँले उदार गनुभएको थियो। उहाँको नालायक वा आचार्य कामहरू ती धर्मका पिछले अर्थात् धर्मका अगुवाहुःको निम्न निन्दनीय थियो। एलेन जी हाइट, द डिजाएर अम एजेस, प. ४०६ बाट र अलेर जी वाइट अनि एलेस बेन्नेट, पृ. ४०६बाट रैणीय रूपमा येखौ। तर उहाँले ये काम गनुभयो सबैमा उहाँले अपर्याय र करणा ओ न्यायको प्रदर्शन गनुभएको थियो। तर उहाँको सबै नालायक कामको उदेश्य र प्रेमकाम वेदाङ्मात्र नभए मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउनु भने उदेश्यले गरिएको थियो (यहूदा १७: ३ "अब अनन्त जीवन यही हो, कि तिनीहरुले तपाई, एकाट सत्य परमेष्वरलाई चिन्नू। र तपाईले चख्नुभएको येशू खिप्स्लाई चिन्नू")।

४. मनिरलाई चोखो पारुन्छ

सुसमाचारको पुस्तकमा येशूका कथाहरू पढ्दा उहाँको कोमल, दयालु, करणामय, नरम, सबैले मनपरापरसमा स्वाभाविक हामी आकर्षित हुन्छौ। बिरामी र बलवानिकाहुःलाई उहाँले देखाउनुभएको हरेहरु, हराएकाहुःलाई उहाँले खोजनुभएको कथाहरू र प्रायजसो परमेष्वरले आदर्श राज्यको चरित्रमा उहाँले गनुभएको चरित्रले गर्न उहाँ अति मिल्जानिलो, नरम र मिलानसार हुनुभएको चिन्न हामी गर्न। यथार्थमा ही धर्मविहरको कथाहरू अनन्तको प्रभावकारी र थर्मको खोल ओट्र्नेहरुको निम्न कटाक्ष भएको थियो। तर कहिं कहिं धर्मगुरुको किवाज लािन्त्र येखुँले आपति जनाउनुभए तिनीहरुको विरुद्धमा प्रभावकारी कदम चालि हामीलाई अधम लाग्नु स्वाभाविक हो।

सुसमाचारको पुस्तकहरूमा लेखिएको देखायका यस्तै खालका घट्नाहरूको अर्थ किन विशेष अर्थान्तृताको मानुपर्नौ। हैन्नोहस् नसी २१:१२-१६ "१२ येशू परमेष्वरको मनिरला प्रेमवा गनुभयो। अनि उहाँले मनिरला किनबैच गन सवैलाई धापाउनुभयो, र पैसा साप्तनेहरुका टेलिबल, र पेसा वेदनेहरुका आसन पत्तादित्युभयो। १३ उहाँले तिनीहरुलाई भनुभयो, "यो लेखिएका छ,
"मेरो घर पार्थनाको घर कहलाईनेछ।" तर तिमीहरूले यसलाई डौँकृहरूको अङ्गा बनाएका छौ।" १४ अन्धा र लङ्झहरू मन्दिरमा उहाँकाहरू आए, र उहाँले तिनीहस्तलाई निको रानुभयो। १५ तर जब मुख्य पूजााँहरू र शास्त्रीहरूले चाहि उहाँले गरुङ्खका अवस्था काम देखे, र केटाकेटहरूले मन्दिरमा "दाज्ञका पुजठलाई होसन्" भन्दै चिच्याएका सुने, तब तिनीहरू कोधित भए, १६ र तिनीहरूले उहाँलाई भने, "सुन्दैछौ, दिनेहरूले के भनिभेका छनौ।" तर येस्तै तिनीहस्तलाई भनुभयो, "हो, सुन्दैछौ। के तिनीहरूले रहेका छैनौ, "शिवहरू र दुःख-भालकहरूका चाेबात तपाईले पूर्ण प्रार्थना निकानभएको छौ?"। मूर्तिः १५:१५-१६, "१५ अनि युश्तलेममा पुष्चाएँ पछ उहा मर्दिरभित्र पस्तुभयो, अनि मन्दिरमा किनवेर गरेहरूलाई बाजिर निकानभएभयो र पैसा साटनुका टेबिलहरू र पैरमा बेचेका बस्ने ठाउँहरू पहाटिदिनभयो। १६ उहा बनाउँदै कुनै थोक मन्दिरबाट लेजान विनम्रभन। १७ अनि उहाँले शिक्षा दिने भनुभयो, "के यसो लेखिको छैन, "मेरो घर सब जातिहरूला निम्ति पार्थनाको घर कहलाईनेछ।" तर तिमीहरूले त यसलाई डौँकृहरूको अङ्गा बनाएका छौ।" १८ अनि मुख्य पूजाहरू र शास्त्रीहरूले यो सुनेको उहाँलाई कसरी ना नास पारी भने उपाय खोज्न लागे। किनभने तिनीहरू उहाँसँग डराउँदै, किनि सारा भीडेको उहाँले शिक्षामा अक्षम मानेका थिए। १९ सोख पद्ध उहाँ सहर बाजिर निस्केर जानुभयो।", लूका १५:४५-४६ "४५ तब उहाँ मर्दिरभित्र प्रेष पुरुभयो र बिकृ गरेहरूलाई निकानभयो, ४६ र तिनीहस्तलाई भनुभयो, "ध्यानमा लेखिको छ, "मेरो घर पार्थनाको घर हुनेछ।", तर तिमीहरूले त यसलाई डौँकृहरूको अङ्गा बनाएका छौ।" ४७ उहाँले दिनहरू मन्दिरमा शिक्षा दिनेहुन्नुभयो। तर मुख्य पूजाहरूँ, शास्त्रीहरू र जनताका प्रमुख मानससह उहाँलाई मानै बनु पूजा हरू, ६८ तिनीहरूले उहाँलाई माननु प्रेष उनहरूको संकेत, तर मकानसह उहाँका कुरामा सुधियो। र यूहाझा २:१३-१७ "१३ यहूदहरूने निस्तार-चाड नजीकै थियो, र येस्तै यहूदशैलमै जानुभयो। १४ उहाँले मन्दिरमा गोर, भेडा र डुकृ बेनेहरू र पैसा साटनेहरूले किनवेर गरिरहेका भेटाउनभयो। १५ तब डोरीको एउटा कोररे बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबै FixedUpdate, तिनका भेडा हरू र गोरहरूलाई समेट मन्दिरबाट बाजिर लघुतनभयो, र पैसा साटनेहरूको रेचकी घोषनाभएर तिनीहरूले टेबिल पहाटिदिनभयो। १६ डुकृ बेनेहरूलाई उहाँले भनुभयो, "यहूदबाट यी सब थोक लेजानो। मेरा पिताको भन्नलाई व्यापारको घर
नतुल्याओ।” १७ उहाँका चेलाहूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा याद भयो, "तपाईंका भवनको जोषाले मलाई जलाउनेछ।"

सुसमाचारको प्रत्येक पुस्तकमा येसूले मन्दिर सफा गर्नुभएको कथा किन उल्लेख गरियो यसमा अचर्चा मालूमपन्नै देखिएको छ। इत गतिले चलेको यो छोटो घटना येसूले गर्नुभएको नियाकलाप, देखाउनुभएको कोठ र तेजस्वीय जोश सबैलाई अकमक राखरहेको छ। बलि दिने फसुह्रुह्को विकीमा तोलमोल गदेकर मन्दिरलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर त्यसलाई बिथुलो पारिको मन्दिरले आपत्ती जनाउनुभएको थियो। येसू खीटलाई नै औप्यात्नै नी बलिका पशुहूलह्रुह्को बजार बनाउँदै जथाभाव नै बस्को मोलतोल गदेर मन्दिरलाई अपि विद्यार घट्नालाई सारा संसारको पापको निम्त मनैनुहुने वातिलके बेजुत्त भएको उहाँले अनुभव गर्नुभएको कथा। (अझ त्यहाँ ल मन्दिरहुले महहरो मोलमा मन्दिरको पैसा गिराउनुभएको भएको निम्त भयो।)

मन्दिरले येसूले देखाउनुभएको ताङब तृत्य रा कोध हिर्रु अगमवक्ता ह्रुह्को कामको परम्परासँग मिल्दो थियो। येसूको उत्क नियाकलाप ती अगमवक्ता ह्र्को कार्यसुविधाको नै थियो भनेर सुसमाचारका लेखकहुले खास, यर्मिय र भजनलाई उद्धुृवत गदेर पुष्टि गरेका थिए। सर्वसारारण मानिसहुले येसूलाई अगमवक्ता भनेर मानेका थिए। (१० जब उहाँ यसलेखमा प्रवेश गर्नुभयो, सारा सहरमा हलचल मिन्दरहुन्छ। मानिसहुले सोधःलाई, "यिनी को हुन्? ११ भीझका मानिसहुले जबाफ दिए, "यिनी गाबिलको नासरतबाट आएका अगमवक्ता, येसू हुन्" मति २१:१०-११। व्यापारिहरु र पैसा साट्ने मानिसहुले येसूले मन्दिरबाट ध्याएको धिमारहरु येसूलाई आए र उहाँले तिनीह्रुलाई निको पार्नुभयो सारे उहाँले त्यहाँ शिक्षा दिन जानुभएको थियो। जब धर्मलाई पैसा कमाउने औजाझको रूपमा प्रयोग गरि र धर्मको खोल लगाएको पुजार्थ तथा पिण्डविद्याय येसूको कोध सहनसकिन्तै भागभाग भएका थिए तब गरिब, पिज्जिदुका, दविएका र बिरामी मानिसहरु उहाँको आए। उहाँले तिनीह्रुलाई निको पार्नुभयो र उहाँले चलिएलिए तिनीह्रुँलाई हृदयमा आशाको दिनो बालिदिएको थियो।

निःसन्देह, धर्मका अगुवाहुले पनि उहाँलाई अगमवक्ताको रूपमा स्वीकार गरेका थिए। तर उहाँले कियाकलापले तिनीह्रुँलाई समाजमा धिमन्त्र गेने शक्ति, अधिकार र स्थायित्वलाई चुनौति दिएको थियो। तिनीह्रुँलाई ढाँचामा येसू नचलनुभएकोले तिनीह्रुँलाई निम्त येसू अयथन्तै खतरा।
व्यक्ति ठायेर तिनीहरूले उहाँलाई मानेपनि पडयन्त्र रचन पुगे। विगतका शताब्दीहरूमा पनि तिनीहरूकै पूर्विहरूले अनेकै पडयन्त्र रचि आभासक्ताहरूको हत्या गरेका थिए (येशूसँग सर्वसाधारणहरू आकर्षण थिए तर धर्ममुखहरू उहाँको लोकप्रियताप्रति डाल्ने भएका थिए, "४७ उहाँले दिनहुँ मन्दिरमा शिख्न दिद्धीपुढी हो। तर मुख्य पूजाहरू, शास्त्रीहरू र जनतका प्रमुख मानिसहरूले उहाँलाई मान खोज्द। ४५ तिनीहरूले उहाँलाई माने बुझे उपाय भेट्नुका स्थिति, किन्नर सबै मानिसहरू उहाँका कुरामा मुग्ध थिए" लूका १९:४७-४८)।

येशूसँग समयमा परमेश्वरको पवित्र मन्दिरलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर पैसाको निर्मित मानिसहरूले सत्यतालाई किनेचर गरेका थिए। आज पनि हामीहरू चर्चको सदस्यहरू भएको हैतियतले चर्चलाई व्यापारिक केन्द्र, रोजगार दिने निकाय ठायेर प्रबन्धता नहुँने गरि कसरी जोगाउँद। धर्मको नाला मोलतोल गनेतै आधिक खतराबाट कसरी उम्मीदिएका ती कियाकलापहरू केही हुनसक्छन्? (उदाहरणमा चर्चका अगुवाहरूमात्र हेरेर इसाई हुने प्रबन्धता, जसले धेरै पैसा विद्यालयी त्यसको चर्चा बसाइ सराइ गर्ने जाने प्रबन्धता, अफ्नो भाऊ खोज्ने र सत्य येशूसँग हुनको सम्म फाइदाको निर्मित इसाई हुने प्रबन्धता आदि-अनुवादको थप जानकारी)।

५. येशूको कुस

हाम्रो परमेश्वर त्यो परमेश्वर हुनुहन्छ जसले गरिइ, निम्बनवर्ग, पीडित, दविएका, पिष्टिएका र समाजवाट तिरस्कृत गरिएकाहरूलाई देखिन्छ वा हेरिरहन्छ र तिनीहरूको जन्तु वा रुबाइ सुनु हुँ, भन्ने आत्मजानले हामीहरूलाई सान्तवास दिनसक्छ र मनलाई हलुको पान सच्छ। त्यसको साथै ठायेर त्यो परमेश्वर जो येशूसँग संसारको अपनीको पीढियाँक अमानवीय, अत्याचार, अन्याय र दवाको अनुभव र रोग र सहनुभयो जसले सबैसबैलाई चकित पार्दछ। येशूले, कुनै भूल गुरुमा किएन, उहाँले अफ्नो करणा विनापक्षपत सबैलाई देखाउनुभएको थियो, उहाँले सबैको भलो दिवाउनुभएको थियो र देखाउनुभएको थियो। उहाँले सकेसम सबैको सेवा गुरुमा किएन, कसैसँग एक पैसा पनि नलिए अनेकै रोगीहरूको रोग सितैमा निको पार्दछ थियो, देशीविदेशी नभन्न उहाँले सबैलाई समान माया र चासो देखाउनुभएको थियो। तैपनि उहाँको अमानवीयहरूमा किन हत्या गरियो? धर्मको खोल ओद्दने, अतिवादी र अफ्नो जातमात्र ठूलो ठाने मानिसहरूले उहाँलाई धृणा गरे,
उहाँको खाता र खप्त गरे, उहाँको दौजोमा पुगन नसकेम्बएकोले उहाँ खतरा हुनपुग्नुभयो जसले गर्दा उहाँ अन्याय र अत्याचारको शिकार हुनपुग्नुभयो।

गेतसमिनीमा अफु मनुप्त छिद्रालाई समझदै उहाँले बलिन्द्र आँशु झाँदै उहाँलाई प्रार्थना गरुङ्मलाई थियो। अफने साधी बनर विष्वास गरीएको मिघले गढीर गढै धामिक तथा सरकारी पुलिसहरूबाट उहाँलाई समान लगायो, अनेको झुठो महामहिमोग लगाउँदै उहाँमा मुलुक जनालाई र अपराधी ठहर्याउँदै, उहाँलाई अघ्य अथवा अमानती तरिकले यात्रा दिदियो, यहौर र गोरा जाति रोमी सिपाहीहरूले उहाँको खिल्ली उडाए, अभिरस्मा उहाँलाई व्यस्तबेलाको कुर दण्ड कुसमा टैगर मारियो, उहाँले कठोर पीडा भोग्नुभयो, शोपण तथा दबाउने शक्ति रोम तथा धर्ममुसलहको दुष्टताको र निर्युगतालाई सहवान्न्यो। यी सबै चरो कष्र उहाँ निरोप, शुद्ध र असल भएर पनि सहवान्न्यो। "मानिसको रूप लिएर उहाँ दासको स्वाभामा झुँझुभयो र उहाँले आफूलाई केही ठाउँमाने। उहाँ मानिस जस्तो देखिनु भयो र उहाँ नम्र हुनुभयो र मर्मको लागि पनि उहाँ आजाकारी हुनुभयो-कुसको मृत्युपनि अझाल उहाँ राजी हुनुभयो!"-(फिलिप २:७-८ रूपान्तरित।)

मुक्तिको इति हिसाको ऐनले हेरियाँ भने हाम्रो निम्न येको चलिन्दाको मिठासपना अर्थातै सौन्दर्यतालाई देखिए तर उहाँले सहनुपरेको चक्रब्रत महाकपट र अन्यायालाई हामिले कहिल्ले पनि विरुद्धुः।

निदोष व्यक्ति पापी र दोषी मानिसहरूको निम्न सहनुपरेको येको अनुभवलाई यशोरा र दस्तको कसरी विचरणाप्राप्त गरेको पत्रहरू? हाम्रो निम्न उहाँले करो अमानती, अत्याचार, आत्मित, कठोर याताका कसरी सहवान्न्यो भनेर उक्त पदपर्नुभैला विष्वास गरेको छ? र परमसृजुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? २ उहाँको सामु गस्तिलो बोटजस्तो र सुक्ख जमिनबाट निकेको जरोजस्तो बढ्नो। उसिन हामिलाई आफ्नो गनेन र केही सुन्दरताले न त महाकपट नै थियो।

उसको अनुहारमा हामिलाई मन पनि केही थिएन। ३ उ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इकार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ु त्योजस्तो परेको जसलाई देखिए मानिसहरू आफ्ना मुख फाकूँँँझुँ। ु घृणित थियो, र हामिले उसलाई केही मोको गनेन। ४ निर्धार नै उसले हाम्रो निर्बलतालाई बोक्यो, र हाम्रो दुःख भोग्नुभयो, तापिन हामिले उसलाई परमेश्वरबाट हिकाइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको समझौ। ५ तर उ त हाम्रो अपराधहरूको निम्न ढेखिए। हाम्रो अघ्य निम्न उ पलियो। हाम्री सांति तन्त्राने दण्ड उसमात्र पनि, र उसको कोरीको चौटले हाम्री निको भयो।
हामी सबै भेडाङ्गै बरालिएका छौ। हामी हरेक आफ्नै बाटोलिङ लागेका छौ, र परमभूलु उसमा ध्यान हामी सबैको अधयम्न हालिदिनभएको छौ। ५ उ चिनोमिचोमा पन्थो, र उसलाई कष्ट पन्थो, तापिन उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको धुरमजस्तै उ डोन्याएर लगियो। आफ्नो ऊन कलनको सामु भेडा मौन भएमै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। ५ अत्याचार र इन्साफ有效期 उ लगियो। उसका सन्तानका बोरेमा कसले विचार गर्न सक्छछ। किनकि उ जीवितहरूको देशवाट अलग गरियो, र मेरो प्रजाका अपराधको निषिद्ध उसमा ध्यान कुटाई पन्थो। ६ उसको विचार हुट्टलहुसित बनाइयो, र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा यिए, यसै उसले केही उपव्र गरेको थिएन न त उसको मुखमा केही छूल थियो। १० तापिन उसलाई चकनाचूर र कष्टमा पार्न परमभूलुको इच्छा थियो, र परमभूलु उसको प्राणलाई देखेको भनेकिसै नेवानुभए तापिन, उसले आफ्नो छोराझोरीलाई देखेको र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमभूलुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। ११ उसका प्रको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देखेको र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो जानाङ्गामेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ, र उसले तिनीहरूको अधयम्न बोकेत। १२ यसैकारण महानुभूति उसलाई पनि म एक भाषा दिनेछ, र उसले लूटको माल सामयिकहुसित बाँदौनेछ। किनमा उसले आफ्नो हामी मृत्युमा खट्यायो, र उ अपराधीहरूको गतिमा गनियो। किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूको निषिद्ध मध्यस्थता गनियो।"

अन्याय, अत्याचार, दुष्टता, असमानितताको शिकार हुनु भनेको के हो भनेर परमेश्वरले येकौंदारा अनुभव गर्नुभएको थियो। निर्देश मानिसको हत्या गर्नु भनेको आफ्नो आक्रोस्तृण त थियो नै, तर परमेश्वरको हत्या गर्नुभन्दैको त अनि ने भएको थियो। हामीहरूको ढुट्टोको र पतित अवस्थामा परमेश्वर आफ्को परिचित हुनेहरू जसले गर्दा उहाँलाई हामीले पाउने सहानुभूति, करणा, विश्वसनीयता र अन्तर्विवाह उहाँलाई पाउनु परेको भएको कुरामा केही शाङ्का छैन। "१५ किनकि हामा प्राध्याय पुजाहरी हामी दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहन। तर हामीजस्तै उहाँ सबै कुरामा परिशिष्ट हुनेहरू, र पनि पापहीर हुनुहुन्छ। १६ यसैकारण साहससँग अनुभाग्यको सिंहासन नजिक जाउँ, र खाँचोको समयमा सहानुभूति पाउनलाई कृपा र अनुभाग प्राप्त गर्न सक्छौ।" हामो परमेश्वरको चरित्रलाई यसली उघाँनु भन्दा अरू के उलेखनिय बिन्था इच्छकमै र? कुसले ल्याउने परमेश्वरको सुसमाचार हामीहरूको दिमानमा खेलाउन पनि हामी कसरी सक्छछौ र?
हाम्रो प्रभुको नियत जे सेवा गर्दै विशेष गरेप्रत्य समाजका विपत्ति, पिच्छिडिएका, दवाइएका आदिहस्तकहाँ पुरुषहरू तब येशू हाम्रो श्रद्धा मर्मान्यो भन्ने आत्मजानलाई सबै किन हाम्रो दिमागमा राखिरेखुन् पर्छ? जसको सेवा गर्दै त्यसको निम्ति पनि उहाँ मर्मान्यो भने कुरा लाई हामीले कस्तो सम्बन्ध गरेन्? अर्थात् जसको निम्ति येशू मर्मान्यो त्यसलाई हामीले कस्तो व्यवहार गरेन रो कुरा लाई हामी किन सबै संबंध शील भइङ्गु नुपर्छ?

उपसंहारः

यस प्रकारको लागि: एलेन जी हाइटइप्न लिखित बेलफैट्स निम्नस्थित पृ. ११७-१२४ पृ.को "इन द फुटस्टेंस अभ द मास्टर", मिनिस्थित अभ हिलिङ्ग पृ. २९-५०को "डेज अभ मिनिस्थि, द डिजाइफ अभ एजेजको ५८९-६००को "द टेम्पल क्लिन्स एपेन" र पृ. ७२३-७४०को "इन पाइलट्स जेमेन्ट हार्ल" पढ्नु होस्।

"परमेश्वरको आज्ञा र दश आज्ञालाई सरासरी उल्लेख गर्नेलाई उहाँले दण्ड दिनुह्ने भएने निर्णय सम्पन्न उहाँको वचनमा प्रस्तुत गरिएको छ। यदि कस्तोपरामर्श असि दयालु हुनुह्ने, हामीले जे गरे पनि (बा उहाँका आज्ञाहुङ्गु राल कोर्नेपन आवश्यकता छैन) हुन्छ भनेर आफैमा दुवै दुवै हुन्छन् भनेको उहाँले हामीलाई, दण्ड दिनुह्ने, भनेर सोचिङ्गु तिनीहुँले कलमीको कुसमान्य भएको छ। कुनै खोट नभएको बा नित्याङ्ग परमेश्वरको पुनै मृत्युले यो देखाउँदै छ भएको यज्ञा मृत्यु हो र परमेश्वरको प्रत्येक आज्ञाको उल्लेख गर्नेलाई उनिलं दण्ड दिनेछ। पापगिरित येशू मानसिको निम्ति पाप हुनुभयो। आज्ञाको उल्लेख गर्दै दोषको भार उहाँले जीवनभरो। उहाँको धीमा अनूपन यससै लुङको उहाँले अनूपन गर्नुभयो कि उहाँको हत्या छिराउँछिही भएको र उहाँको जीवन धुबाउँछिही भएको। सबै कष्ट सहर उहाँले आफ्नो जीवन यससै आहुँति दिनेभयो र वर्तिदानको निम्ति सुम्पन्नभयो ताकि पापहुँले उदारान पाउन। पापको दण्डवाट मनस्ताको ज्ञान गर्न स्रोत रुपमा उपयुक्त छ। प्रत्येक व्यक्ति जसलाई यसीतो मृत्युवाट उपलब्ध गराउँछ एकाको मुक्तिलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई आफ्नो पापको भार आफैले राख्नुभयो हुन्छ र आज्ञाको उल्लेख गर्दै पापनुभयो दण्ड उसेले भोग्नुumbs हुन्छ।"-एलेन जी हाइट, द प्रेट कन्योस्थित, पृ. ५३९,५४०बाट रुपान्तरित।
अ) एलेन जी हाइटको माध्यमको कथनलाई फेरि ध्यान दिएर पढ़नुहोस्।
लयसमा अन्यथा को वास्तविकताको विवरणको छ: निरोध येशू बीको पपीहर्को निर्मित दण्ड भोगुर्जो! हामीलो यो निर्णयक सत्यलाई दिमागमा राखिएको राखिएको महत्त्वपूर्ण छ?

आ) जुन प्रकारको राज्य उहाँले स्थापना गर्न चाहनुभएको थिथो त्यसको लागि उहाँले न कुनै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सुधार आन्दोलना गर्नुभएको न त त्यसको निमित्त कुनै अभियानसँग चलाउनुभएको। शोभित र पिचछिदिएका वर्गहरूलाई सहयोग गर्न नाउँ अनेकैको हिसार र द्वारक दिएर आन्दोलना गरेको मानिसहर्को दुखधारको मानव इतिहास भरिएको छ। कठिनय समयमा एउटा दमकारी वर्गलाई द्वारक अकाँ दमनकारी वर्ग खडा भएर दमन गर्न वर्गको उदय भएको पाइएको। दमनमा परेको मानिसहर्को उदय अन्य येशूका विषवासीहरूलाई लागू पर्न जुन र त्यस कामको निमित्त अघि सर्विज त्यससँग मिलेको काम गर्नुभएको। तथा राजनीतिलाई जतियाँ बनाएर शोभित वर्गलाई उदय गर्नुभएको भस्न नाउँ आमी किन अथथाय र अथयािर र आत्मोत्त्वलाई बाटो अपनाउनुहुं?

इ) मुक्तिको योजनाको माग के थियो त्यो सोच्नुहोस्। न्यात्मको येशू अन्यायीको निमित्त दु:खको पाउनुभएको। कुनै न कुनै तबरले हामी सबै अन्यायी बा दोषी छौ। हाम्रो निमित्त येशूको यो महान् बलिदानले हामी सबैलाई नयाँ मानिसहर्को किन बनाउनु हुँदैन?

सारांश: पुरानो करारका अगमवक्ताहरूको कामहरूलाई ऑल्याएर सुसमाचारको पुस्तकमा येशूको सेवाकार्यको परिचय दिइएको थियो। गरिन तथा विपन वर्गहरूको निमित्त सुसमाचार, दमकारीहरूलाई स्वतन्त्र र विद्या फाटकाहरूको चोटहरू निको पानै कामको प्रदर्शन नै मसीहको घोषणा थियो। यो सबै येशूले आफ्नो जीवनबाट देखाउनुभएको थियो। तैपन उहाँले अपनो भूमिका अन्यायको मार सहनुभएको थियो र पतित, अमानवीयता तथा अति कृप व्यवहार उहाँमा अथा थिएको थियो। हाम्रो निमित्त उहाँको अन्यायी मृत्युको निमित्त उहाँलाई धन्यवाद छौ किनमा त्यसले गर्दै हाम्रो पापहरूलाई हामी क्षमा पाउँछौ र हामीलाई अननत जीवनको प्रतिज्ञा उपलब्ध गराईएको छ।
कथा ७
साबथमा काम गरुँको
सोफी बाउमा, ४४, न्यु क्यालेडोनिया

साउथ पासिफिक क्षेत्रमा न्यु क्यालेडोनिया राज्य छ। ल्यो फ्रान्स देशको नियन्त्रणमा छ। ल्यस देशको सहरमा सन् २०१७ को अकटोबर महिनामा एक जना वेस्ट-डे एडवेंटर्स्ट चर्च पास्तरले सुसमाचारी कार्यक्रम गरेका थिए। ल्यस कार्यक्रममा सोफी बौमा भन्ने एक जना महिलाले चौथै आज्ञा अनुसार शनिवारै साबथ हो भनेर प्रचार गरेको सुनिन् र त्यसबाट प्रभावित भएर उनले साबथको सन्देशलाई वस्त्रि गरिन्।

तर उनले शनिवार आफ्नो निर्मति काम छोडिन्। उनी हन्तको चार दिन बा महलवारुद्धि शुक्रवारसम्म मारे भनेर एउटा सानो टापुमा रहेको भेसुट गाउँको विशाल बजारमा काम गरिन्। उनको सलिन नाँ गरेकी अर्क सहकर्मीले अरु बीको तिन दिन त्यो बजार चलाउँछ।

तर मौसम अनुसार घाम कि त ५:३० र ६:४५ मा अस्ताउँछ। सोफीले बेलुका ५ बजे शुक्रवार आफ्नो विशालबजार बन्द गर्नु पर्दछ। साबथको सन्देशलाई ग्रहण गरेका उनलाई के गरण्को गरहने भयो। शुक्रवार अवसरमा काम गर्न उनको मनले मानेनौ तर काम पाउन गन्नो भएकोले आफ्नो काम पनि छोइन चाहेकी सकिन। उनको तलबले सबै परिवारलाई धातुप्थि। त्यसकारण समय तालिकामा हरफेर होसू भनेर परमेश्वरसँग उनले प्रार्थना गरिन्।

एक शुक्रवार बेलुका जब सोफी काम गर्दै थिइन् र साबथको चारिमा चिन्ता गर्दै थिइन् उनलाई उनको सहकर्मी सलिनको फोन आयो। आफू न्यु क्यालेडोनियाको राजधानी नौमियामा भएको र हवाई जहाजको टिकट नपाएकोले त्यहीं अर्थिकएकोले उनले सुनाइन्।

"के तिमी भोली शनिवार मेरो सदा काम गर्न सक्छो?" सलिनले सोफीलाई सोधिन्।

"अहाँ, भोली त मेरो साबथ दिन हो म चर्चमा जान्छ। तिमीलाई थाहा छ त्यस दिन म परमेश्वरको आराधना गर्नु।" सोफीले जवाब दिइन।

केही समय पछि विशाल बजारको मालिकलीले सोफीलाई एसमएस पठाइन्। उनी पनि न्यु क्यालेडोनियाको राजधानीमा थिइन्। "तिमीले भोली
शिनबार भएपिन पसल खोलनुपछर् र काम गरेपछर्" त्यस विशाल बजारको मालिकनीले आदेश दिनिन्। "भोलि परमेश्वरको आराधना गने मेरो दिन हो। त्यसकारण म विशाल बजार खोलन सकिन्दै" नडाडाइकन सोफीले एसएमएस पठाइन्। "ल हुन्छ त। बजार बन्द गर" मालिकनीले जवाफ दिइन्। अब सोफीलाई चिन्ता लाग्ने। यो कुरा उनले आपनो महिला विश्वासीलाई सुनाइन् "अब मेरो जागिर जाने भए।" "मानछेको डर नमाज तर परमेश्वरको भय मात्रै" भनेर उनले जवाफ दिइन्।

आइतबारको दिनसम्म उनकी सहकमी सलिन अझै ठाउँ थिइन्। सलिनले विशाल बजार खोल्ने आफ्नो दिन नभएपानि पसल खोलिन्। विशाल बजारकी मालिकको पनि हवाई जहाजबाट उडेर आउन सकिन् र काममा आइन्। उनी सोफीलाई अत्यन्तै रिसाएकी थिइन्।

"यो विशाल बजार शिनबार करिले पनि बन्द भएको छैन र शिनबार फेरि बन्द भएको म चाहेन्" पडिकेका सोफीलाई भनिन्। तर सोफीले नम भएर भनिन्। "हजुर, शिनबार मेरो परमेश्वरको आराधना गनेडिन हो। त्यसकारण म त्यस दिन काम गाँव सकिन्दै। यदि तपाईले मलाई कामबाट निकाल्नुहुन्छ भने निकालिदिनुहोस्।" तर पनि उनकी मालिकनीले सोफीलाई कामबाट कामबाट निकालेनन्।

केरि हन्ता पछि सोफीले आपनो ठूली छोरीलाई भेट्न जान चाहेर दिनको छुट्टी मागिन्। उनकी छोरी क्याथिरिन राजधानी सहरमा बस्दिन्। त्यसकारण उनी त्यहाँ हवाई जहाजबाट जानुपर्दिने। जब उनी त्यहाँबाट फेरि आइन् उनको पसलको मालिकनीले उनलाई चाहेर दिन पसलमा काम नगरेकोले त्यसको स्थामा चाहेर दिन छुट्टी काम गरुन्छ। भनेर भनिन्। त्यसको दुई दिनवाहिने शिनबार परेको थियो।

सोफीले आपनो साथीको स्थामा अरको दिन काम गरेको तर निम्नको पल्ले मलाई सुन्न भनेर धर्म गरिन्। तर मालिकनीले काम गने दुई भनेर जिढी गरिन्। नचाहेदा नचाहेदै पनि दुबै शिनबार सोफीले रुचै मुख लगाउँदै दुबै शिनबार काम करिन्। जसको कारण उनी रातभिर सुल्तन पनि सकिनन्।

अत्यन्तै निराश भएर उनले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिन्। "प्रभु, मलाई साबित दिनमा तपाईको आराधना गनेमा मौकाको लागि मलाई सहायता गरुन्छ।" आफ्नो चर्चमा पनि त्यसको निम्नत प्रार्ध्युका गने अनुरोध गरिन्।

١٣٨-२
केही दिनपछि पसलको मालिकनीले कामको नयाँ तालिका बनाइन्। मालिकनीको अनुरोधमा सोफीले अब दिनदिने काम गर्दैन्। तर उनलाई मालिकनीले थप तलब दिनु परेको थियो। "अबदेखि तिमीले आइतबारदेखि वुध्वार काम गर्नु" मालिकनीले सोफीलाई भनिन्। उनको कुरा सोफीलाई पत्यार गनि गान्नो भयो। सोफी अत्यन्त हालिली भएर आफनो घरमा दुरेर गइन् र आफनो श्रीमानलाई त्यो कुरा सुनाइन्।

आज, सोफीले शनिवार काम नगर्दै थैर तबल पाउँछिन् तर त्यसको पवार उनलाई छैन किनकि उनले साबथमा परमेश्वरको आराधना गर्न पाउने भएकी छिन्।

"सोफीले शनिवार तलब गर्नु पनि परमेश्वरसँग मेरो रुपर्य हुन्छ। साबथमा काम गर्नु नापने स्वतन्त्रता नै मेरो आनन्द हो" हालिले भएर सोफीले भनिन्।

यस तैमसिकको उद्धिनेको भेटीको केही भाग सोफी रहेको परमेश्वर बाल सङ्ग निर्दिष्ट हुर्जु भनुले बनाउन सहयोग मिलने छ। सोफी र उनको श्रीमान रहेको मेचर्ट गाउँले ६०० मानिसहरू छन्। उनी र उनको श्रीमानवैत्तको त्यस गाउँको सेबेन्थ-डे एडवन्सट हुन्।

-आन्त्यय मेकजेसली