**Jézus színeváltozása (Mt 17,1-8)**

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan \_\_\_\_\_\_\_\_ lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három \_\_\_\_\_\_\_\_\_ egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amíg beszélt, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telik, őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Jézus odalépett hozzájuk és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: „Ne szóljatok a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!”

sátrat, megérintette, testvérét, Jézust, megrémültek, látomásról, kedvem, beszélgettek, fehér, hirtelen