En bedre Dag.

Her jeg venter, venter stadig efter Dagen skøn og fri, efter Lyset bag de Skygger, der omgir min Ørkensti. Ja, en Glædesdag det bliver, som ej kendtes før paa Jord, naar Guds Krist paa Davids Trone leder alt i Retfærds Spor.

Alle Fortidens Profeter har dens Glans i Fjernsyn set og har talt i høje Toner om dens Fred og Herlighed. De sov hen i sine Dale, hvor de trætte vandred' om; snart vil de med Sejersange komme til Guds Helligdom.

End er Verden fuld af Onder, Sorg og Suk er Dagens Skik; Syn af Usselhed og Kummer taareslører tidt mit Blik. Natten over Jorden ruger, Ondt og Uret raader her; dog jeg venter, thi fremfor mig straaler Morg'nens Rosenskær.


TRETTENDE KAPITEL.

DENNE VERDNS RIGER.


I det første Kapitel af den guddommelige Aabenbaring uttaler Gud sin Hensigt med sin jordiske Skabning og dens Hersker: "Og Gud sagde: Lad os gøre Mennesker i vort Billede, efter vor Lignelse, og de skal herske over Havets Fiske og over Himlens Fugle og over Kvæget og over al Jorden og over alt Kryb, som rører sig paa Jorden. Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte Han det; Mand og Kvinde skabte Han dem. Og Gud velsignede dem. Og Gud sagde til dem: Vorder frugtbare og mangfoldige og opfylder Jorden og gør eder den underdanig, og hersker over Havets Fiske og over Himlens Fugle og over alt Levende, som rører sig paa Jorden."

Saaledes blev Herredemmet over Jorden lagt i Hænderne paa Menneskeslægten, repræsenteret i det første Menneske, Adam, der var fuldkommen
og derfor fuldt ud skikket til at være Herre, Hertsker eller Konge over Jorden. Dette Hverv at være frugtbare og opfyde og underlægge sig og have Herredømmes over Jorden blev ikke givet til Adam alene, men til hele Menneskeslægten: "De skal herske" o. s. v. Dersom Menneskeslægten var for-bleven fuldkommen og syndfri, vilde dette Herredømme aldrig være glædet den ud af Hænderne.


Saaledes ser vi, at Skaberens oprindelige Bestemmelse med Hensyn til Jordens Regeringsform var,

at den skulde være republikansk, en Styrelse, hvorri hver enkelt vilde faa Del, hvorvi hvert Menneske vilde være Selvhersker og i enhver Henseende fuldt ud skikket til at udføre sine Pligter baade til sit eget og til det almine Vel.


Guds rette Tid kommer, da Han, hvis Ret det er, skal tage det Herredømme i Besiddelse, som Han købte.

Ved sin Død genlæste eller købte Jesus ikke blot Mennesket, men også hele dets oprindelige Arv, indbefattende Herredømmet over Jorden. Eftersom Han har købt dette, er Retten nu Hans; Han er nu den retmæssige Ejer, og i sin Tid — om ikke længe — vil Han tage sin Ejendom i Besiddelse. (Ef. 1, 14.) Men ligesom Han ikke købte Mennesket for at holde det som sin Slave, men for at Han kunde genoprette det til dets forrige Tilstand, saaledes også med Jordens Herredømme: Han købte det og alle Menneskets oprindelige Velsignalser i den Hensigt at give dem tillage til Mennesket, når det atter er i Stand til at bruge dem i Overensstemmelse med Guds Vilje. Derfor vil Messias' Regering paa Jorden ikke være ved bestandig. Den vil kun vedvare, indtil Han ved sit kraftige Jernstyre har underkert alt Øvrige og al Opsætning og genoprettet den faldne Slagt til dets oprindelige Fuldkommenhed, hvorved den vil blive fuldt ud i Stand til paa rette Maade at udeve Herredømme over Jorden, som Bestemmelser oprindelig var. Naar dette er skeet, vil Guds Rige atter være paa Jorden, som da er underlagt Mennesket, Guds forordnede Repræsentant.

I Løbet af den jødiske Tidsalder organiserede Gud Israels Folk som sit Rige under Moses og Dommerne — en Art Republik —, men dette Rige var kun forbilledligt. Og det mere enevældige Styre, der senere blev indført, især under David og Salomon, var i nogle Henseender et Forbilled paa det forfættede Rige, naar Messias skal regere. Ulige de omboende Nationer havde Israel Jehova til Konge, og deres Hærskere tjente under Ham, hvad vi kan se af Ps. 78, 70. 71. Dette er ganske

tydelig stadfæstet i 2 Kron. 13, 8 og i 1 Kron. 29, 23, hvor Israel er kaldt „Herrens Rige", og hvor der siges, at Salomon „sad paa Herrens Trone som Konge i Davids, sin Faders, Sted", og som sad paa derne samme Trone (udvede det samme Herredømme) i de foregaaende 40 Aar som Sauls, den første Konges, Efterfølger.

Naar Israels Folk syndede mod Herren, tagte Han dem gentagne Gange, indtil Han tilsidst borttog deres Rige aldeles. Zedekias var den sidste af Davids Linie, som regerede, og i hans Dage blev Kongespirret borttaget. Da blev Guds forbilledlige Rige omstyrtet.


Israels Rige er det eneste, som Gud siden Faldet nogensinde har anerkendt for paa nogen Maade at have repræsenteret Hans Regering, Love o. s. v. Der havde været mange Nationer før dem, men ingen anden kunde med Rette paastaa, at Gud var dens Grundlægger, eller at dens Fyrster var
Guds Repræsentanter. Da Kronen blev tagen fra Zedekias og Israels Rige omstyrterede, blev det be
slutet, at dette skulle forblive saaledes, indtil Krist
stus, Verdens retmæssige Arving, skulde komme for at gøre Fordring paa Kronen. Derfor kommer det, at alle andre Riger, der udover Magt i Tiden ind
til Guds Rige Oprettelse, er brandemærkede som „denne Verdens Riger“ under „denne Verdens Fyr
ste“, og derfor er det en falsk Paastand, naar de siger sig at være Guds Riger. Guds Rige blev ikke „oprettet“ ved Kristi første Komme. (Luk. 19, 12.) Fra den Tid af har Gud fra Verden ud
valgt dem, som skal agtes værdige til at regere med Kristus som Medarvinger til hin Trone. Først ved sit andet Komme vil Kristus tage Riget, Mag
ten og Hærligheden og regere som alles Herre.

Alle Riger undtagen Israels er i Skriften kaldt hedenske Riger — „denne Verdens Riger“ under „denne Verdens Fyrste“ — Satan. Da Guds Rige kuldkastedes i Zedekias' Dage, blev Verden uden nogen Regering, som Gud kunde bifalde, eller hvis Love og Anliggender Han særlig havde Tilsyn med. Gud anerkendte vel indirekte de hedenske Rege
rer, idet Han offentlig erklærede (Luk. 21, 24) som sin Bestemmelse, at hedenske Regeringer i Mellemtiden skulde øve Herredømme over Jerusa
lem og over Verden.

Denne Mellemtid mellem Guds Spirs og Rege
rings Bortfjernelse fra Zedekias og desse Genop
rettelse i større Magt og Hærlighed i Kristus kal
des i Skriften „Hedningernes Tider“. Og disse „Ti
der“ eller Aar, i Løbet af hvilke „denne Verdens Riger“ har faaet Lov at herske, er fastsat og afgrænset, og ligeledes er Tiden for Genoprettels
sen af Guds Rige under Messias fastsat og afgrænset i Skriften.

Onde som disse hedenske Regeringer har væ
ret, blev de dog tilladte eller „beskikkede“ af Gud i en vis Hensigt. (Rom. 13, 1.) Deres Ufuldkom
menhed og daarlige Regering danner en Del af den almindelige Lektie om Syndens overvættes Syndig
hed og beviser det faldne Menneskes Udenlighed til at styre sig selv, endog til sin egen Tilfredshed. Gud tillader, at de i det Væsentlige faar udføre sine egne Forsætter, saa langt de kan, undtagen hvor disse vilde gribe forstyrende ind i Hans Plan
ner. Hans Hensigt er, at alt tilsidst skal vendes til det Gode, og at tilsidst endog „Menneskets Vrede skal berede Ham Pris“. Det Øvrige, det, der ikke vil virke noget Godt, ikke tjene noget For
maal eller yde nogen Lærdom, holder Han tilbage.

— Ps. 76, 11.

Menneskets Udenlighed til at oprette en fuldkom
nen Regering maa tilskrives dets egne Svag
heder i det faldne, fornærede Tilstand. Disse Svag
heder, som i sig selv vilde hindre menneskelige Bestrebelses at frembringe en fuldkommen Re
gering, er ogsaa blevet udnyttedes af Satan, som først fristede Mennesket til Utroskab mod den over
ste Hersker. Satan har stadig dræget Fordel af Menneskens Svagheder, faaet Godt til at se ud som Ondt, og Ondt som Godt; han har stillet Guds Karakter og Planer i et falskt Lys og gjort Menne
sker blinde for Sandheden. Idet han saaledes vir
ker i Vantroens Børns Hjerter (Ef. 2, 2), har han taget dem til Fange efter sin Vilje og gjort sig selv til, hvad Herren og Apostlerne kalder Ham, — denne Verdens Fyrste eller Hersker. (Joh. 14, 30; 12, 31.) Han er ikke denne Verdens retmæs
sige Fyrste, men har tiltranet sig Magten ved List
og Svig og ved at bedrage faldne Mennesker. Det
er, fordi han er en Magtrane, at han kort og godt vil blive afsat. Hvis han havde virkelig Ret til at
være denne Verdens Fyrste, vilde han ikke blive saaledes behandlet.


For ikke at lade sine Børn i Mørke angaaende sin Tilladelse af de nuværende onde Regeringer og angaaende sit endelige Formaal at indføre en bedre Styrelse, naar disse Riger under Hans ledende Førsyn har tjent det Øjemed, i hvilket de var tilladte, har Gud gennem Profeterne givet os flere storartede Rundske-Fremstillinger af „denne Verdens Riger“ og til vor Opmuntring hver Gang paa-vist deres Omstyrte ved Oprettelsen af sit eget retfærdige og evige Rige under Messias, Fredsfyrsten.
slog til Billedet, blev til et stort Bjerg og opfyldte hele Jorden.

Dette er Drømmen; og dens Udtydning skal vi sige Kongen. Du, o Konge, Kongernes Konge, hvem Himlens Gud har givet Riget og Magten og Styrken og Aeren (der blev de hedenske Riger eller Myndigheder besikkede af Gud), og allesteds, hvor Menneskernes Born, Markens Dyr og Himlens Fugle mønne bo, har Han givet dem i din Haand og ladet dig herske over dem alle, — du er Hovedet af Guld.

Og efter dig skal der opkomme et andet Rige, ringere end dit [Selv], og efter et andet, et tredje Rige af Kobber, som skal herske over al Jorden. Og et fjerdde Rige skal være stærkt som Jernet; eftersom Jernet knuser og synderlær alt, skal det som Jernet, der sånderknuser, sånderlær og sånderknuser alle hine. Og at du skuede Færderne og Tærne dels af Pottemagerl er og dels af Jern, det betyder, at det skal være et delt Rige, og at der skal være noget af Jernets Styrke i det, eftersom du skuede Jernet blandet med Leret. Og at Færdernes Tær var dels af Jern og dels af Leret, det betyder, at Riget tildels skal være stærkt og tildels skrøbeligt.  

Den, som er kendt med Historien, kan det blandt Jordens mange mindre Riger, som er opstaaede, komme paa Spor efter de fire Riger, der ovenfor er beskrevne af Daniel. Disse kaldes Verdensriger — 1) Babylon, Hovedet af Guld (Vers 38); 2) Medo-Persien, Babylons Overvinder, Brystet af Selv; 3) Grækenland, Medo-Persiens Overvinder, Bugen af Kobber; og 4) Rom, det stærke Rige, Jernbenene og de lerblandede Fædder. Tre af disse Riger var forsvundne, og det fjerdde, det romerske, sværg Verdenscepteret paa den Tid, da Jesus blev født; thi vi læser: "En Befaling udgik fra Kejser

Augustus, at al Verden skulde indskrives i Mandtal." — Luk. 2, 1.


Daniel nævner ikke her Tiden for disse hedeniske Rigers Opfølge; det finder vi andetsted; men enhver forudsagt Omstændighed tilkendegiver, at Enden nu er nær, ja endog lige for Døren. Påve-systemet har længe paastaet, at det selv er det Rige, som Himlens Gud har lovet at oprette, og at


Under Stenens Tilberedelse, medens den er ved at blive løsrøven, kunde den med Henblik paa dens fremtidige Bestemmelse kaldes et vordende Bjerg;

aaalesdes kunde Menigheden ogsaa allerede nu kaldes Guds Rige og bliver undertiden ogsaa kaldt aaalesdes. I Virkeligheden bliver Stenen dog ikke til et Bjerg, før den har slaest til Billedet; og aaalesdes vil Menigheden i den fulde Betydning blive det Rige, der opfylder hele Jorden, naar "Herrens Dag", "Vredens Dag over Folkeslagene" eller "Trængselsens Tid" er forbi, og naar alle andre Herredømmer er blevet lagte under Ham, hvem Riget og Herligheden tillører.

Lad os komme det Løfte i Hu, som Herren gav Sejvinderne i den kristne Menighed: "Den som sejrer, ham vil jeg give at sidde med mig paa min Trone" — og den, som sejrer, og som tager Vare paa mine Gerninger indtil Enden, ham vil jeg give Magt over Hedningefolkene, og han skal regere dem med et Jernspir, ligesom man knuser Lerkar, aaaleses som ogsaa jeg har fastet det af min Fader." (Aab. 3, 21; 2, 26. 27; Ps. 2, 8—12.)

Naar Jernspinet har udrettet sit Ødelæggelsesværk, da vil den Haand, som slog, tage fat paa at løge, og Folket vil vende om til Herren, og Han skal læge dem (Es. 19, 22; Jer. 3, 22. 23; Hos. 6, 1; 14, 4; Es. 2, 3), give dem Skænhed istedetfor Aske, Glaedes Oje istedetfor Sorg, Lovprinsings Klædede bon istedetfor en vansmagtet Aand. — Es. 61, 3.

Daniels Syn af Verdensrigerne.


Stenklassen, den sande Menighed, har under sin Udøvelse eller Udtagelse fra Bjerget været
agtet for intet af Verden. Den er bleven foragtet og forkastet af Mennesker. De ser intet skant i den, saa at de skulde have Lyst til den. Verden elsker, beundrer, priser og forsvare de Herskere og Regeringer, der er fremstillede i dette store Billede, skønt den stadig er bleven skuffet, bedraget, saaret og undertrykt af dem. Verden ophejrer baade i Prosa og Poesi dette Billede store og fremgangsrigle Helte, en Aleksander, en Cæsar, en Bonaparte o. a., hvis Storhed viste sig i, at de slagtede sine Medmennesker og i sit Magtbegær gjorde Millioner til Enker og Faderløse. Og saadan er endnu den Aand, der findes i Billedets "ti Tår", saaledes som vi for Tiden ser den lagt for Dagen i deres staaende Hær paa over tolv Millioner Mand, våbnede med enhver Art af moderne Mordredskaber til at slagte hverandre paa Befaling af "de foresatte Øvrigheder".

De Hovmodige kaldes nu lykkelige; ja, de, som over Ugudelighed, er bleven opbyggede. (Mal. 3, 15.) Kan vi da ikke se, at dette store Billedes Ødelæggelse (ved at Stenen slaar til det) og Guds Riges Æpretelse betyder de Undertrykktes Befrielse og alles Velsignelse? Skønt Forandringen for en Tid vil forarsage Ulykke og Trængsel, vil den dog til sidst give Rettfærdigheds salige Frugt.

Men lad os nu, idet vi husker paa Forskellen med Hensyn til Standpunkter, se paa de samme Jordens fire Verdensriger fra Guds Standpunkt og deres, som er i Harmoni med Ham, saaledes som de i et Syn blev afmålede for den elskede Profet Daniel. Ligesom disse fire Verdensriger forekommer os skændige og dyriske, saaledes blev de ogsaa fremstillede for ham som fire store, vilde Rovdyr. Og for hans Øjne viste Guds kommende Rige (Stenen) sig forholdsvis herligere end i Nebukadnezs Syn. Daniel siger: "Jeg saa i mit Syn om Nat-


Enkelthederne med Hensyn til de første tre Dyr — Babylon (Løven), Medo-Persien (Bjørnen) og Grækenland (Parderen) — med deres Hoveder, Fører, Vinger o. s. v., som alt er sindbillig, vil vi forbigaa som noget, der er af mindre Vigtighed i vor nærværende Undersøgelse end Enkelthederne med Hensyn til det fjærde Dyr, det romerske Rige.


Her er det romerske Rige fremstillet; og at dets Magt blev delt, er vist i de ti Horn, idet Horn er Symbol paa Magt. Det lille Horn, som opstod blandt disse, og som tilegnede sig Magten fra tre af dem, og regerede blandt de øvrige, betegner Romerkirkens, Pavemagtern eller det pavelige Horns ringes Begyndelse og gradvise Tillagen i Magt. Da
Dets Indflydelse tog til, blev tre af Romerrigets Afdelinger, Horn eller Magter (Herulerne, det sørlige Exarkat og Østgoterne) ryddede af Vejen for at give Plads for dets Oprettelse som en civil Magt (Horn). Dette sidste, særlig mærkelige Horn, Pavédømmet, udmerker sig ved sine Øjne (Tegn paa Forstand) og sin Mund, d. v. s. sine Udtalelser, Paasteande o. s. v.

Dette fjerde Dyr, der fremstiller Rom, giver Daniel intet betegnende Navn. Medens de andre er beskrevne som lignende henholdsvis Løve, Bjørn og Parder, var det fjerde saa glubsk og hæsligt, at intet af Jordens Dyr kunde sammenlignes med det. Naar Aabenbaringens Forfatter, Johannes, i et Syn saa det samme symbolske Dyr (Regering), var ogsaa han i Forlegenhed for at finde et Navn til at beskrive det med, og tilsidst giver han det flere. Blandt andet kalder han det „Djævelen“. (Aab. 12, 9.) Det er sikkert, at han valgte et meget betegnende Navn; thi Rom har, naar man ser paa det i Lyset af dets blodige Forfølgelser, sikkert været den mest djævelske af alle jordiske Regeringer. Endog i sin Omskiftelse fra at være et hedensk Rom til at blive et paveligt Rom fremviste det et af Satans væsentligste Karaktertræk; thi han paa- tager sig ogsaa Sikkelse af en Lysets Engel (2 Kor. 11, 14), ligesom Rom omdannede sig fra Hedskaab og gjorde Paastand paa at være kristent — Kristi Rige.*)

Efter at have beskrevet nogle Enkeltheder ved-

*) Den Omstendighed, at Rom er kaldt „Djævelen“, modbeviser paa ingen Maade, at der findes en personlig Djævel; snarere det modsatte. Det er, fordi der findes saadanne Dyr som Løver, Bjørne og Pardere med kendte Karaktertræk, at Regeringerne lignes ved dem; og fordi der er en Djævel med kendte Karaktertræk, er det, at det fjerde Rige lignes ved ham.

rørende det sidste Dyr, det romerske, og især vedrørende dets ejendommelige eller pavelige Horn, sigter Profeten, at dette Horn vilde blive Genstand for Dom, og at det vilde begynde at miste sit Herredømme, som vil blive tilintetgjort lidt efter lidt, indtil Dyret er ødelagt.

Dette Dyr, det romerske Rige, bestaar endnu i sine Horn eller Afdelinger og vil blive ihjelslaat, naar Folkemasserne rejser sig og Regeringerne omstyrtes paa „Herrens Dag“, hvilket alt sammen er en nødvendig Forberedelse for den himmelske Regerings Anerkendelse. Dette fremgaa klart af andre Skrifsteder, som senere skal undersøges.


Dermed er vi bragte ned til vor egen Tids Historie og har faaet at se, at hvad der er i Vente

Hvilket Middel eller Redskab der end bruges, vil Aarsagen til dette Fald være den, at Jordens femte Verdensrige, Guds Rige, skal oprettes under Kristus, hvis Ret det er at tage Herredømmet. Dette Overgang fra det fjære Dyr, som i sin fastsatte Tid var "beskikket af Gud", til det femte Rige under Messias, naar dets bestemte Tid er kommen, beskrives af Profeten i disse Ord: "Og se, med Himlens Skyer kom der en som [lig] en Menneskeson, og til den Gamle af Dage kom Han hen, og man førte Ham frem for Ham. Og Ham [Kristus — Hoved og Legeme] blev givet Herredømmel og Ære og Rige, og alle Folk, Stærger og Tungemåler skulde tjene Ham. Hans Herredømme er et evigt Herredømme, som ikke forgaa, og Hans Rige er et Rige, som ikke ødelægges." Dette ud-

Denne Verdens Riger


Saaledes ser vi, at Jordens Herredømme skal lægges i Kristi Hænder af Jehovah ("den Gamle af Dage"), som skal lægge alt under Hans Fadder. (1 Kor. 15. 27.) Naar Han saaledes er sat paa Guds Riges Trone, bør det Ham at regere, indtil Han har undertrykt alt Valde og al Magt, som modsætter sig Jehovas Vilje og Lov. For at opfylde denne store Mission er det nødvendigt først at kuldkaste disse hedenske Regeringer; thi "dennes Verdens Riger" og "dennes Verdens Fyrste" vil ikke overgive sig med det Gode, men maa bindes og undervinges med Magt. Og saaledes staar der skrevet: "For at binde deres Konger med Lønker og deres fornemme Mænd med Jernkøler, for at fuldføre foreskrevet Straffedom paa dem. Dette er en Ære for alle Hans Fronmme." — Ps. 149, 8. 9.

Naar vi saaledes betragter de nuværende Rege- ringer fra Herrens og fra Profeten Daniels Standpunkt og klart ser deres glubske, ødelæggende, dyriske og selvske Karakter, længes vore Hjorter efter de hedenske Regeringers Øphør, og vi ser med Glæde fremad til den velsignede Tid, da denne Tidsalers Sejrvindere vil blive satte paa Tronen tillige med deres Hoved for at regere, velsigne og genoprette den sukkende Skabning. Alle Guds Børn kan sikkert af Hjortet bede med sin Herre: "Komme Dit Rige; ske Din Vilje paa Jorden, som den sker i Himlen!"

Ethvert af disse Riger, der er fremstillet i Billedet og ved Dyrene, eksisterede før det kom til Magten som Verdensrige. Saaledes ogsaa med Guds sande Rige; det har eksisteret længe, adskilt
fra Verden, ikke forsøgende paa at herske, men
oppebiende sin Tid — den Tid, der er fastsat af
"den Gamle af Dage". Og ligesom de andre maa
det modtage sin Bemyndigelse og "oprettes", før
det kan bruge sin Magt til at slaa eller dræbe det
Dyr eller Rige, der gaar forud for det. Derfor det
passende i denne Erklæring: "I disse Kongers Dage
[medens de endnu har Magt] vil Himlens Gud op-
rette [grundlægge i Magt og Myndighed] et Rige.

Og efter at det er oprettet, skal det "knuse
og gøre Ende paa alle hine Riger, men selv skal
det staa fast evindelig". (Dan. 2, 44.) Hvorledes vi
end venter Guds Rige, maa vi følgelig vente, at
det vil blive oprettet før denne Verdens Rigers
Fald, og at dets Magt og Indgriben vil forarsage
deres Omstyrtelse.

Nuærende Regeringer set fra et andet Standpunkt.

Den højeste Rot og Magt til at regere over
Verden har altid tilhørt Skaberen, Jehovah, lige me-
gt hvem Han end vil give eller tillade at have
underordnet Myndighed. Adam blev bøn svag og
hjælpeløs under Indflydelser af de Ufuldkommen-
heder og Svagheder, som var et Resultat af hans
Utroskab mod Kongernes Konge. Han begyndte
at miste sin Herskermagt, som bestod deri, at
han ved sin Wiljekraft befarede over Dyrevætten og
holdt den i Lydighed. Han mistede ogsaa Herro-
demmet over sig selv, saa at han, naar han vilde
gøre det Gode, fandt, at hans Svaghed hindrede
ham deri, og at det Onde laa nær. Det Gode,
son han vilde, gjorde han ikke, og det Onde, som
han ikke vilde, gjorde han.

Skønt vi ikke gør Forsøg paa at undskyde
vor oprørskes Slægt, kan vi dog føle Sympati for
dens mislykkede Anstrengelser for at styre sig selv
og sørge for sit eget Velvære. Noget kan dog siges

om den Fremgang, Verden i den Henseende har
haft; thi medens vi erkender disse dyriske Rigers
sande Karakter, fordervede som de har været, ind-
remmer vi dog, at de har været ubyde meget be-
dre end slet ingen — meget bedre end Lovlighed
og Anarki. Skønt Anarki sandsynligvis vilde have
været "dennes Verdens Fyrste" velbehagligt, var
det dog ikke saa for hans Undersaatter. Hans Magt
er ikke undskrænket; den er indskrænket til hvad
han kan virke gennem Menneskeslægten, og hans
Politik maad i stor Udværaen skatte sig efter Mennes-
skers Begræber, Lidenskaber og Fordomme. Mennes-
sket ønskede Selvstyre, uafhængigt af Gud; og da
Gud tillod det at gøre Forsøget, greb Satan Lej-
ligheden til at udvide sit Herredømme og sin Ind-
flydelse. Det var saaledes ved Ønsket om at glemme
Gud (Rom. 1, 28), at Mennesket udsatte sig for
denne snedige og mægtige, skønt usynlige Fiendens
Indflydelse; og derfor har det lige siden været nød-
saget til at arbejde imod Satans Kunstgreb saa vel
som imod sine egne personlige Svagheder.

Naar nu dette er Tilfældet, lad os da atter
kaste et Blik paa denne Verdens Riger og be-
trægtede dem som den falde Menneskesheeds Bestå-
belsler for uafhængig af Gud at styre sig selv.
Skønt de Enkeltes personlige Foddomvelse og Sel-
viskhed har bøjet Retens Gang, saa at den fulde
Retfærdighed sjelden er blevet tildelt nogen under
denne Verdens Riger, har det dog øjensynlig været
ealle Regeringers Formaal at fremme Retfærdighed
og Folkenes Velvære.

I hvilken Udværaen dette Formaal er blevet
opnaaet er et andet Spørgsmaalet men dette har væ-
ret alle Regeringers Paastand og de styrrede Folks
Hensigt, naar de har stillet sig ind under disse
Regeringer og støttet dem. Og hvor Retfærdig-
hedens Formaal er blevet groft tilidesat, har
Menneskemasserne enten været forblinde og be-
dragede med Hensyn til dem, eller ogsaa er Krige,
Opstande og Revolutioner bleven Resultatet.
De mærke Gerninger, der svedes af nedrige
Tyranner, som vandt Magtstillinger i Verdens Re-
geringer, er ikke et sandt Udtryk for hine Regen-
derings Love og Institutioner; men ved at tilkrare
sig Magt og bruge den i lave Øjemed gav de disse
Regeringer deres dyriste Prag. Enhver Regerer
har haft en Mængde wise, retfærdige og gode Love —
Love til Beskyttelse af Liv og Ejendom, til
Beskyttelse af Hjemmets og Forretningslivets
Interesser, til Afstraffelse af Forbrydere o. s. v. Der har
ogsaa været højere Domstole for Afgørelsen af Tvi-
stigheder, hvor Retfærdigheden i det mindste i en
vis Udstrækning er sket tyløst; og hvor uførlig
komme de end har været, har dog Foreløbte ved
Ondvendigheden af saadan Institutioner været
øjensynlig. Skønt disse Regeringer har været daar-
lige, ville dog uden dem det lavere Element i Sam-
fundet i Kraft af det større Antal, der tilhører det,
have overvundet det retfærdigere og bedre Element.

Medens vi derfor indser, at disse Regeringer
er dyriske (hvilket de er bleven ved, at et Flertal
af uretfaerdige Hersonere er bleven ophejede til Mag-
ten — dette formedel Intriger och Bedrag af Sat-
tan, der virker gennem Menneskets Svagsteder
og forvendte Tilbejeligheder og Meninger), saa anerkende vi dem dog som den stakkels faldne Menne-
skelslagts bedste Bestræbelser for at styre sig selv.

Aarhundrede efter Aarhundrede har Gud tilladet
Mennesken at anstrende sig og at se Resultaterne.
Men efter Aarhundreders Erfaringer er Resultaterne
i Dag lige saa langt fra at være tilfredsstillende
som nogensinde før i Verdens Historie. I Virkeligheden er Utilfredsheden mere almindelig og vidt-
strakt end nogensinde før; ikke fordi der er mere

Undertrykkelse og Uretfærdighed nu end før, men
fordi Menneskers Øjne oplades, ved at Gud lader
Kundskaben forøges.

De forskellige Regeringer, som er bleven opret-
tede fra Tid til anden, har lagt for Dagen Gen-
nersfolkets-Dyrgetheden til Selvsyre hos det
Folk, de har repræsenteret. Selv hvor der har
været nødvendige Regeringer, har den Omstændig-
hed, at de er bleven taale af det store Plottet,
bevist, at de som et Folk ikke var i Stand til at
grundlægge og støtte en bedre Regering, skønt der
uden Tid altid fandtes mange enkelte Individer,
som stod paa et langt højere Trin end det gen-
nersnitlige.

Idet vi sammenligner Verdens Tilstand nu om
Stunder med dens Tilstand i tidligere Tider, finder
vi en kendelig Forskel i Massernes Anskuelser.
Uafhængighedsaandden er nu fremherskende, og Men-
neskene lader sig ikke saa let forblinde, bedrage
og lede af Regenter og Politikere, og derfor vil
de ikke underkaste sig tidligere Tiders Aag. Denne
Forandring i den offentlige Mening er ikke gaaet
gradvis for sig fra selve Begyndelsen af Menne-
skets Bestræbelser for at styre sig selv, men kan
kun klart spores saa langt tilbage som til det 16de
Aarhundrede; og den har gjort raske Fremskridt i
de sidste 50 Aar. Denne Forandring er derfor ikke
Resultatet af tidligere Tiders Erfaring, men det
naturlige Resultat af den i den sidste Tid stedfundne
Forøgelse og almindelige Udbredelse af Oplysning
blandt Menneskelslagts Masser. Forberedelsen
til denne almindelige Kundskabsforegang begyndte
med Bogtrykkerekunstens Opfindelse omkring Aar
1440 og den deraf følgende Mangeludprægelse af
Bøger og Tidsskrifter. Denne Opfindelses Indflydelse
paa den almindelige Folkeoplysning begyndte
at gøre sig gældende omkring det 16de Aahun-

20

Skønt de foresatte Øvrigheder, denne Verdens Regeringer, er beskikkede eller forordned af Gud, for at Menneskeslægten kunde faa de nødvendige Erfaringer under dem, skulde dog Menigheden, de Indviude, som attræ Embede i Guds kommende Rige, herken begære den Anseelse eller de Indtægter, som et Embede i denne Verdens Riger giver, ej heller modsaette sig disse Øvrigheder. Vi er det himmelske Riges Medborgere og Arvinger (Ef. 2, 19), derfor skulde vi kun gøre Forord paa saadanne Rettigheder og Goder under denne Verdens Riger, som der tilstaaes Udlandinge. Det er ikke vor Mission at hjælpe Verden til at forbedre sin nuværende Tilstand eller at have noget at gøre med dens Anliggender nu i Tiden. At forsøge paa at gøre det vilde blot være at spilde Kræfter; thi Verdens Løb og dets Afslutning er begge klart afmærkede i Skriften og er fuldt ud under Hans Kontrol, som i sin egen Tid vil give os Riget. Den ene Menigheds Indflydelse er nu og har altid været lille — saa lille, at den vejer saa godt som intet i den politiske Vægtskaal; men om den end skulde synes stor, ber vi dog følge Herren og Apostlernes Lærdomme og Eksempel. Da vi ved,

Guds Menighed skulde give hele sin Opmærksomhed og Kraft hen til at prædike Guds Rige og til at fremme dets Interesser i Overensstemmelse med den i Skriften nedtegnede Plan. Dersom dette bliver udført med Tro og热爱, vil der hverken være Tid eller Lyst til at fuske i de nuværende Regerings Politik. Jesus havde ikke Tid til det, heller ikke Apostlerne, og lige saa lidt har de Hellige, der følger deres Eksempel, Tid derfor.


Deraf kommer det, at Europas Riger i vor Tid gør Paastand paa at være kristne Riger og kundiger, at deres Regenter hersker "af Guds Naade", d.v.s. enten ved Pavedømmets eller et af de protestantiske Kirkesamfunds Udnævnelse. Thi skønt Reformererne afstod fra mange af Pavedømmets Krav paa gejstlig Retsmagt o.s.v., holdt de dog fast paa denne Ære, som Jordens Konger var komme til at knytte til Kristendommen. Og saaledes faldt Reformererne i den samme Vildfarelse og uødelvede Eneherskermagt, idet de indsatte og sanktionerede Regerer og Konger og benævnte deres Riger "kristne", d.v.s. Kristi Riger. Vi hører saaledes ofte i vore Dage dette gaadfulde Udtryk: "den

Gud har aldrig givet sit Bifald til, at disse Riger skulde kaldes ved Kristi Navn. Forførte af Navnkirken sejler disse Nationer under falsk Flag, idet de foregiver at være noget, de ikke er. Disse Rigers eneste Ret, bortset fra Folkets Stemme, ligger i Guds begrænsede Bevilling, udtalt til Nebukadnezar — indtil Han kommer, hvem Retten tilhører.


En anden alvorlig Skade, som hin Vildfarelse har haft til Følge, er, at Guds Berns Opømksomhed derved er blevet draget bort fra det forfåtede himmelske Rige; og at de er blevet førte til en upassende Anerkendelse af og Fortrolighed med jordiske Riger og til næsten frugtesløse Forsøg paa at indpode Kristendommens Dyder og Moral i disse wilde, verdslige Stammer, saa at Evangeliet om det sande Rige og de Haab, der danner Midtpunktet deri, er blevet tilsidesat. Under dette Bedrags Indflydelse er nogle nu for Tiden meget ivrige efter at faa Guds Navn indfør i de for- enede Staters Forfatningslov, for at denne Nation derved kan blive kristen. De reformerte Presbyterianere har i Aarevis negtet at stemme eller at beklæde Embede under denne Regering, fordi den ikke er Kristi Rige. Derved anerkender de det Upassende for Kristne i at tage Del i nogen anden Regering. Vi nærer stor Sympati for denne Tankegang, men ikke for den Slutning, at, hvis Guds Navn kom ind i Forfatningen, den Omstændighed vilde forvandle dette Rige fra at være et af denne Verdens Riger til et Kristi Rige og give dem Ret til at stemme og beklæde Embede under det. O, hvor taabeligt! Hvor stort er ikke det Bedrag, hvormed „Moderen til Skøgter“ har gjort alle Nationerne drukne (Aab. 17, 2.5); thi paa lignende Maade hævdes det, at Europas Riger blev overførte fra Satan til Kristus og blev „kristne Riger“.

Har man blot for Øje, at de bedste som de værste af Jordens Nationer kun er „denne Verdens Riger“, hvis Regeringsfrist, som de fik fra Gud, nu er ved at udløbe, for at de kan give Plads for sin beskikkede Efterfølger, Messias' Rige, Jordens femte Verdensrig (Dan. 2, 44; 7, 14, 18, 27), saa vil det gøre meget til at befaeste Sandhed og kuldkeste Vildfarelse.

Men som det nu er, faar Pavedemittets Vedtægter i denne Henseende, godkende som de er af de protestantiske Reformatorer, passe omtvistede blandt Kristne. Og eftersom disse bor opret- holdte Kristi Rige, føler de sig bundne til at kæmpe for den saakaldte Kristenhed nu faldefærdige Riger, hvis Tid næsten er udløb; og saaledes tvinges de ofte til at stille sig paa Undertykernes Side, i Stedet for paa Rettens og Frihedens Sida — at stille sig paa denne Verdens Riger og paa denne Verdens Fyrstes Sida, i Stedet for paa Kristi kommende sande Riges Sida. — Aab.17, 14; 19,11—19.

Verden er ved at indse, at „denne Verdens Riger“ ikke er Kristus-lige, og at deres Paastand om at være beskikkede af Kristus ikke er ubestridelig: Mennesker er begyndt at bruge sin Dommerkraft i dette og lignende Spørgsmål; og eftersom det går op for dem, at man i Retfærdighedens og Fredsfyr-
stens Navn har ført dem bag Lyset, vil de bringe sine Overbevisninger saa meget voldsommere i Udøvelse. I Virkeligheden er mange tilbøjelige til at slutte, at Kristendommen selv er et Bedrag og uden Grundvold, og at dens Formaal er: i Pagt med de verdelige Herskere at indskrænke Massernes Frihed.

Gid Menneskene var saa vise, at de vilde beje sine Hjarter til at forstaa Herrens Værk og Plan! Da vilde de nuværende Riger gradvis opløses — den ene Reform vilde følge rask paa den anden, Frihed følge Frihed, og Ret og Sandhed vilde faa Overhaand, indtil Retfærdighed vilde være grundfæstet paa Jor- den. Men de hverken vil eller kan gøre dette i sin nuværende faldne Tilstand; og saaledes vil enhver, væbnet med Selviskhed, kæmpe om Overtagel, og denne Verdens Riger vil gaa under i en stor Trængselstid. Om dem, som forgæves vil forsøge at fastholde et Herredømmel, der ikke mere er til, naar Hersomme er givet til Ham, hvis Ret det er, taler Herren, idet Han forholder dem, at de kæmper imod Ham — en Strid, hvori de sikkert vil trække det korteste Straf. Han siger:

„Hvorfor larmer Hedningerne og penser Folkene paa det, som faasfængt er? Jordens Konger rejser sig, og Fyrsternes raadsleer sammen mod Herren og mod Hans Salvede [sigende]: Lad os sende deres Baad og kaste deres Reb af os! Han, som troner i Himlen, ler, Herren spotter dem. Saa taler Han til dem i sin Vrede, og i sin Harfe forfærdet Han dem [sigende]: Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg. ... Og nu, I Konger, handler viselig! Lad eder advare, I Jordens Dommer! Tjener Herren med Frygt og jubler med Bæven! Kysser [gor eder Venner med] Sønnen [Guds Salvede], for at Han ikke skal vredes og I gaa til Grunde paa Vejen! Thi snart kunde Hans Vrede opståndes. Salige er alle de, som tager sin Tilflugt til Ham!“ — Ps. 2. 1-6. 10-12.

FJORTENDE KAPITEL.

GUDS RIGE.


DEN, som ikke omhyggelig med Bibel og Bibelordbog i Haanden har undersøgt dette Emne, vil, naar han gør det, blive forundret ved at se dets fremskudte Plads i Skriften. Det gamle Testamentets Rig er fuldt af Forjættelser og Profetier, i hvilke Guds Rige og dets Konge, Messias, danner selve Midtpunktet. Det var enhver Israelits Haab (Luk. 3, 16), at Gud vilde ophøje deres Folk under Messias; og da Jesus kom til dem, kom Han som deres Konge for at oprejse det længe lovende Guds Rige paa Jorden.

Johannes, vor Herres Jesu Forløber og Herold, begyndte sin Mission med den Forkynelse: „Omvender eder, thi Himberiges Rige er kommet nær.“