***Segédanyagok, igemagyarázatok 2023. Július 2. Vasárnapra***

***A Baptista Áhítat szerinti igékhez***

***Vasárnapi imaóra: 2Móz 15,26. Kérjük Isten betegséget elhárító és abból kigyógyító erejét...***

* *2Móz 15,22-27 Matthew Henry igemagyarázata*
* *2Móz 15,26. Krisztus az Ő népének gyógyítója (Charles Simeon prédikációja)*

***Bibliaóra: 2Móz 3,1-15; 4,1-17. Az elhívás Istene***

* *2Móz 3,1-4,17. Matthew Henry magyarázata.*

***Vasárnap délelőtti istentisztelet: 4Móz 21,4-9. Mózes közbenjáró imája***

* *4Móz 21,4-9. Matthew Henry magyarázata*

***Vasárnap délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 2,6-16 Ki értheti Isten Lelkének dolgait?***

* *1Kor 2,6 Az evangélium bölcsessége (Charles Simeon prédikációja)*
* *1Kor 2,7. Az evangélium titokzatossága (Charles Simeon)*
* *1Kor 2,8 Az evangélium felőli tudatlanság, végzetes (Charles Simeon)*

***Vasárnap délutáni istentisztelet (MBE): 1Móz 20,10-18 Ábrahám imája a meddőkért***

* *1Móz 20,10-18. Matthew Henry magyarázata*
* *2Móz 20,9 Ábrahám megdorgálása, amiért megtagadta feleségét (Charles Simeon)*

**Vasárnapi imaóra**:

**2Móz 15,26. *Kérjük Isten betegséget elhárító és abból kigyógyító erejét!***

**Matthew Henry:**

**2Móz 15,22-27**

***22******Ennekutánna elindítá Mózes az Izráelt a veres tengertől, és menének Súr puszta felé; három napig menének a pusztában és nem találának vizet.******23******És eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivelhogy keserű vala. Azért is nevezék nevét Márának.******24******És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván: Mit igyunk?******25******Ez pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást és törvényt és ott megkísérté.******26******És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.******27******És jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett.***

Úgy látszik, Mózes nehezen győzte meg Izraelt, hogy hagyják el azt a diadalmas partot, amelyen az előbbi éneket énekelték. Annyira lefoglalta őket a látvány, vagy az ének, vagy a holttestek kifosztása, hogy nem törődtek azzal, hogy továbbmenjenek, hanem Mózesnek sok hűhóval kellett vezetnie őket a Vörös-tengerről a pusztába. ***A Kánaánba vezető utunk örömeinek nem szabad hátráltatniuk, hanem gyorsítaniuk kell a haladásunkat, még akkor is, ha egy pusztaság áll előttünk***. Itt pedig attól értesülünk,

**I. Hogy a Súr pusztájában nem volt vizük**, 2Móz 15:22. Ez súlyos megpróbáltatás volt a kezdő vándorok számára, és csökkentette örömüket; ***Isten így akarta őket felkészíteni a nehézségekre.*** Dávid a száraz és szomjas földön, ahol nincs víz, Isten felé fordul, Zsolt 63,1.

II. **Hogy Márá-ban volt ugyan vizük, de keserű volt**, úgyhogy, bár három napig nem volt vízük, még sem ihattak belőle, mert rendkívül kellemetlen ízű volt, vagy ártalmas volt egészségükre, vagy pedig annyira sós volt, hogy inkább növelte szomjúságukat, mint oltotta azt, 2Móz 15,23. Vegyük észre, hogy ***Isten megkeserítheti számunkra azt, amitől a legnagyobb elégedettséget ígérjük magunknak***, és gyakran így tesz e világ pusztaságában, ***hogy a teremtményben való szükségleteink és csalódásaink a Teremtőhöz vezessenek, akinek kegyében egyedül nyerhetjük el az igazi vigaszt***.

Most pedig ebben a szorongattatásban

1. **A nép bosszankodott és veszekedett** Mózessel**,** mintha rosszat tett volna velük. „*Mit igyunk?"* – folyton ezt kiabálták, 2Móz 15,24. ***A legnagyobb örömök és remények hamarosan a legnagyobb bánattá és félelemmé válnak azoknál, akik csak test szerint élnek, és nem a hit által.***

2**. Mózes imádkozott:** *Az Úrhoz kiáltott*, 2Móz 15,25. A panaszokat, amelyeket hozzá vittek, Istenhez vitte, akitől Mózes – magas tisztsége ellenére - állandó függőséget vallott. ***Az elöljárók és lelkészek gondjainak leghatásosabb enyhítése, - amikor a rájuk bízottak nyugtalanná teszik őket, - hogy imádsággal Istenhez fordulhatnak***: ő az egyház vezetője, és hozzá, mint a főpásztorhoz, kell minden alkalommal fordulniuk az alpásztoroknak.

3. **Isten kegyelmesen gondoskodott róluk**. Mózest egy fához irányította, amelyet a vízbe vetett, aminek következtében hirtelen édes lett a víz. • Egyesek szerint ennek a fának különleges ereje volt erre a célra, mert azt mondják: Isten ***megmutatta*** neki a fát. Istent nemcsak az ember számára hasznos dolgok *megteremtésében* kell elismerni, hanem a hasznosságuk *felfedezésében* is. • Vagy talán ez csak ***egy jel*** volt, és egyáltalán nem ez okozta (eszközölte) a gyógyulást, éppúgy, mint a rézkígyó, vagy az, hogy Elizeus egy csésze sót dobott Jerikó vizébe. Egyesek szerint ***ez a fa Krisztus keresztjének jellemzője***, amely ***minden hívő számára megédesíti a nyomorúság keserű vizét, és képessé teszi őket arra, hogy örüljenek a nyomorúságban.*** • A zsidók hagyománya szerint *e fa maga is keserű volt, mégis megédesítette* a Mára vizét; ***Krisztus szenvedésének és halálának keserűsége megváltoztatja a miénk tulajdonságát***.

4. **Ebből az alkalomból Isten megegyezett velük,** és világosan megmondta nekik, hogy most, hogy megszabadultak (megtisztultak) az egyiptomiaktól, és beléptek a pusztába, ***jó magaviseletre van szükségük;*** és hogy Isten aszerint bánik velük, ahogyan viselik magukat; úgy lesz jó vagy rossz velük: • ***Ott törvényt és rendeletet alkotott***, és rendezte velük a dolgokat. Ott ***megkísértette*** őket, azaz ott tette őket próbára, ott fogadta be őket, mint kipróbáltakat, az ő kegyeibe.

Röviden, elmondja nekik, 2Móz 15:26,

(1.) ***Mit várt tőlük, egy szóval kifejezve: engedelmességet.*** Szorgalmasan hallgassanak az ő szavára, hallgassanak parancsolataira, hogy ismerjék kötelességüket, és ne vétkezzenek tudatlanságból; és mindenben ügyeljenek arra, hogy azt tegyék, ami helyes Isten előtt, és megtartsák minden rendelését. *Nem szabad azt gondolniuk, hogy most, hogy megszabadultak az egyiptomi rabságból, nem volt rajtuk úr, hanem ők maguk voltak a maguk urai; nem, ezért úgy kell tekinteniük magukat, mint Isten szolgáit, mert ő oldotta meg rabságuk köteleit,* Zsolt 116,16; Luk 1,74.75.

(2.) ***Mit várhattak ezután tőle***: "Nem hozok rád e betegségek közül egyet sem, vagyis "***nem hozok rád Egyiptom csapásai közül egyet sem***". Ez arra utal, hogy ***ha lázadnak és engedetlenek lesznek, akkor ugyanazok a csapások fognak rájuk zúdulni, amelyeket ellenségeiken láttak***; így fenyegeti őket, 5Móz 28:60. ▪ Isten Egyiptomra hozott ítéletei, ahogyan azok *kegyelmek* voltak Izrael számára, megnyitva az utat a szabadulásukhoz, úgy *figyelmeztetések* is voltak Izrael számára, és arra irányultak, hogy engedelmességre késztessék őket. ***Ne gondolják az izraeliták, hogy mivel Isten így nagyra becsülte őket a nagy dolgokban, amelyeket értük tett, és az egész világ előtt kegyeltjeinek nyilvánította őket, ezért szemet fog húnyni bűneikre, és hagyja, hogy azt tegyenek, amit akarnak.*** Nem, Isten nem személyválogató; egy lázadó izraelita nem jár jobban, mint egy lázadó egyiptomi; és ezt a saját kárukra tapasztalták, mielőtt Kánaánba jutottak volna. • "***De ha engedelmes leszel, biztonságban és boldogságban élsz";*** a fenyegetés csak burkoltan hangzik el, de az ígéret nagyon világos és kifejezett: "**Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged, és gondoskodom vigasztalásodról, bárhová is mész".**

Vegyük észre, hogy ***Isten a nagy orvos. Ha egészségesek vagyunk, ő az, aki fenntart minket; ha meggyógyulunk, ő az, aki helyreállít minket; ő a mi életünk, és napjaink hossza.***

**III. Hogy Elimben jó vizük volt, és volt belőle elég**, 2Móz 15:27. Bár Isten egy időre megparancsolhatja népének, hogy a Mára vízénél táborozzék, de nem lesz ez mindig a sorsuk. ***Lásd, hogy milyen változékony az állapotunk ebben a világban, hol jobbra, hol rosszabbra, hol rosszabbra, hol jobbra*** ***fordul***. Tanuljuk meg tehát, hogyan lehet szűkölködni (megalázkodva) és hogyan lehet bővelkedni; tanuljunk meg úgy örülni, mintha nem örülnénk, amikor tele vagyunk, és úgy sírni, mintha nem sírnánk, amikor kiürülünk.

Itt volt **tizenkét kút az ellátásukra**, minden törzsnek egy, hogy ne kelljen küzdeniük a vízért, ahogyan azt atyáik tették néha; és felüdülésükre volt hetven pálmafa, amelyek árnyékában nagyjaik megpihenhettek. ▪ Vegyük észre, hogy ***Isten még e világ pusztaságában is talál felüdülésre alkalmas helyeket népe számára***, kutakat a Baka völgyében, hogy ne epedjenek el az örökös fáradtságtól: ***de bármi is legyen a mi örömünk zarándoklatunk földjén, nem szabad elfelejtenünk, hogy csak egy időre táborozunk mellettük, s hogy itt nincs maradandó (állandó) városunk.***

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/exodus/15/22/15/22/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**KRISZTUS AZ Ő NÉPÉNEK GYÓGYÍTÓJA**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: Charles Simeon, CHRIST THE HEALER OF HIS PEOPLE (Discourse No. 86)**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/exodus/15/26/15/26/>

***2Mózes 15:26. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód.***

Alighogy a zsidók átkeltek a Vörös-tengeren, máris zúgolódni kezdtek: ahogy a zsoltáros mondja: "A tengernél, a Vörös-tengernél is ingerelték őt [Zsolt 106:7.]". Igaz, hogy nagyon szenvedhettek, ők és a jószáguk is, amikor három napig víz nélkül voltak; és amikor vizet találtak, az olyan keserű volt, hogy nem tudtak inni belőle. ***De miután maga Isten vezette őket oda*** (mert az tűz- és felhőoszlop sem éjjel, sem nappal nem hagyta el őket [2Móz 13:22]), biztosak lehettek abban, hogy Ő, aki eddig oly csodálatosan megszabadította őket, ha hozzá kiáltanak, ellátja szükségüket. ***Ezért imádsághoz kellett volna folyamodniuk,*** *nem pedig zúgolódniuk*. • Ez a magatartásuk azonban alkalmat adott Isten irántuk tanúsított kegyelmének gazdag megnyilvánulására, és arra, hogy az Úr kifejezetten kijelentse, hogy a jövőben mi lesz a velük szembeni eljárásának szabálya. ***Megszabadultak az egyiptomi igától: de az Istenük iránti engedelmességet nem szabadott feladniuk***. Mint megváltott népének, neki kellett szentelniük magukat, és mindenben engedelmeskedniük kellett az Ő szavának: és aszerint, hogy teljesítették vagy elmulasztották az iránta való kötelességüket, ő vagy kegyelmét fogja nyújtani nekik, vagy nemtetszésével sújtja őket; vagy rájuk bocsátja azokat a betegségeket, vagy megszabadítja őket azoktól, amelyekkel az egyiptomiakat sújtotta, és amelyektől ők is nagyon rettegtek [ 5Móz 28:27.60.].

Isten e kijelentése olyan fontos volt számukra, hogy Jeremiás próféta ezer évvel később is hivatkozott rá, hogy megmutassa, hogy a nép Istennel való szövetségkötésének első pillanatától fogva az áldozataikat az engedelmességhez képest jelentéktelennek tartotta. "*Nem szóltam atyáitoknak, és nem parancsoltam nekik égőáldozatokról és véresáldozatokról azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Hanem ezt parancsoltam nekik, mondván: Hallgassatok szavamra, és én leszek a ti Istenetek, és ti az én népem lesztek, és csak azon az úton járjatok, amelyet megparancsoltam nektek, hogy jól legyen dolgotok [Jer 7:22-23.]*.". • Nekünk sem kevésbé fontos ez a mai napon; mert **Isten továbbra is a szerint fog velünk bánni, ahogyan viselkedünk vele szemben**. A megtorlás ugyan most már nem lesz annyira láthatóan külsődlegesen megjelölt; de **a lelkünkre vonatkoztatva fennmarad: Isten vagy meggyógyítja lelki betegségeinket, vagy átad bennünket azok hatalmának, aszerint, ahogyan kedvében járunk, vagy parancsaival ellentétesen cselekszünk**. Ha akaratával szembeni szándékos és megszokott engedetlenséggel sértjük meg őt, senki sem lesz képes megvédeni bennünket; de ha őszintén átadjuk magunkat neki, "senki sem árthat nekünk": bármit is érzünk, vagy bármitől félünk, biztosak lehetünk az ő kegyelmében; mert ő az "Úr, aki meggyógyít bennünket", és mindig is az lesz.

E szavak további fejtegetésében feltárjuk,

**I. Milyen hivatalt végez Isten az ő népe érdekében...**

Ahogyan Isten ítéletet szab ellenségeire, úgy ad gyógyulást népének: és ezt meg is teszi,

**1. A kegyelmi felmentés (mentesség, mentesülés) útján.**

[A héberek mentesültek a különböző csapások alól, amelyek Egyiptomot sújtották. És ezt különösen a szövegemet megelőző szavakból lehet észrevenni: "Nem bocsátom rád azokat a betegségeket, amelyeket az egyiptomiakra hoztam, mert én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged". ▪ Hasonlóképpen, ha mi mentesülünk sok olyan betegségtől, amely alatt mások szenvednek, és amely egész életüket megkeseríti, akkor el kell ismernünk Istent e megkülönböztetés szerzőjének, és ezt különleges kegyelemként kell elfogadnunk az ő kezétől. Tudjuk, hogy még a keresztyén rendtartás alatt is gyakran küld Isten testi betegségeket a bűn büntetéseként [1Kor 11:30 és Jak 5:14-15.]: és lehetetlen, hogy ne érezzük, hogy sokszor kiérdemeltük az ő nemtetszésének ilyen jeleit. Ha tehát a zsidókhoz hasonlóan mi is nagyobb kegyelemben részesültünk, mint mások, akkor hozzájuk hasonlóan nekünk is meg kell tanulnunk, hogy egyedül Isten az, aki meggyógyított minket.

De Jehovának ebben az általános leírásában nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, amire végül is elsősorban célzott - a megváltott népe iránti különleges kegyelmét a szellemi rendellenességekre vonatkozóan. • Júdáshoz hasonlóan ezrek adatnak át a megátalkodott szívnek és a gonosz elmének; míg néhányan, mint Dávid és Péter, meggyógyulnak a bukásukból. Kinek tulajdonítható ezeknek a felépülése?- saját maguknak? Nem volt bennük több erő vagy hatalom, mint a szerencsétlen Júdásban. Egyedül a szuverén kegyelemnek köszönhették, hogy visszanyerték az isteni kegyelmet, és visszatértek a szentség és a béke útjára. • És vajon nekünk nincs-e hasonló kötelezettségünk a mi mennyei orvosunkkal szemben? Hányszor engedtünk szívünkben olyan hajlamoknak, amelyeknek ha Isten átadott volna, áldozatul estünk volna, és örökre elpusztultunk volna! Az emberi nem söpredékének a bűnei kezdetben kicsinyek voltak, és a megismétlődés által megrögzötté váltak. • Ó, mit köszönhetünk Istennek, aki, míg másokat elhagyott, hogy saját szívük képzeletét kövessék, ***minket*** visszatartott, "tövissel szegélyezte utunkat, és falat épített, hogy ne követhessük azokat az ösvényeket ", amelyeket romlott szívünk oly perverz módon keresett! ***Amennyire tehát az ő megelőző kegyelmével visszatartott minket a gonosztól, van okunk arra, hogy imádjuk őt, mint lelkünk "gyógyítóját***"].

**2. A hatékony közbelépés módján...**

[Isten sokszor súlyos büntetésekkel sújtotta népét, amelyeket ugyanilyen gyakran Mózes közbenjárására vagy lelkük előtte való megalázkodása nyomán szüntetett meg. És nem volt-e olyan alkalom, amikor betegség vagy baleset miatt mélyre süllyedtünk; és amikor, ha a ránk mért csapásnak Isten engedte volna, hogy ugyanolyan ellenállhatatlan hatalomra tegyen szert, mint amilyet mások felett szerzett, áldozatul kellett volna esnünk támadásainak? Honnan van az, kérdezem én, hogy mi visszanyertük egészségünket, míg mások ugyanannak a betegségnek a hatása alá süllyedtek? Nagyot tévedünk, ha gyógyulásunkat másnak tulajdonítjuk, mint Istenünk kegyelmének. Lehet, hogy az orvostudományt használta eszközként: de bármi is volt a másodlagos ok, az egyetlen nagy elsődleges ok mindennek Isten jóakarata volt, akire egyedül tartozik az, hogy "öljön és élővé tegyen, megsebezzen és meggyógyítson" [5Móz 32:39.].

És mit mondjunk, ha meggyógyultunk a ***lelki*** rendellenességekből? Jól tudjuk, hogy az ember teljesen romlott; úgyhogy alkalmazhatjuk rá azt a leírást, amelyet a zsidó államról adnak: *"a talpától a fejéig nincs benne épség, hanem sebek, zúzódások és rothadó kelevények [*Ézs 1:6.]". • Lelkünk minden képességét megrontotta és lealacsonyította a bűn: értelmünk elsötétült; akaratunk lázadó; vonzalmaink érzékiek; maga a lelkiismeretünk vak és részrehajló. Ha pedig Isten úgy bánt velünk, mint a jerikói forrásokkal [2Kir 2:20-22.], ha kegyelméből sót öntött a lelkünkbe, és meggyógyított minket a forrásnál, nincs-e okunk arra, hogy áldjuk és magasztaljuk az ő nevét? • Kifejezetten egy ilyen csodára való hivatkozással, mint ez, Isten magára veszi a szövegünkben szereplő nevet. Mivel a Márah vize olyan keserű volt, hogy alkalmatlanná vált a használatra, Isten arra utasította Mózest, hogy egy bizonyos fát dobjon bele, amely által azonnal megédesedett. • És nem kaputnk-e mi is utasítást "egy fához, amelynek a levelei a nemzetek gyógyítására szolgálnak [Jel 22:2.] ?" Erejét valóban sok ezren nem ismerik, akiknek jelenlétében áll; és ezért továbbra sem tudnak gyógyító hatásáról. De vajon az ereje valaha is hiábavalónak bizonyult azoknál, akik kipróbálták? Nem: és nem is történhet meg soha. Csak engedjük, hogy Krisztust hit által befogadjuk a szívünkbe, és az egész ember megújul; az értelem megvilágosodik, az akarat aláveti magát, az érzelmek megtisztulnak, és az egész lélek "átváltozik az isteni képmásra igazságban és igaz szentségben". • Nos, mi van akkor, ha Isten ezt a fát mutatta meg nekünk? Mi van, ha megtapasztaltuk gyógyító hatását? Akkor önmagunkban bizonyítékunk van arra, hogy áldott Megváltónk fenntartja a szövegünkben általa állított tisztséget: és akkor arra vagyunk hivatottak, hogy hálával ismerjük el azt, és imádjuk őt hatalmának és kegyelmének e bámulatos gyakorlása miatt].

Mivel ilyen a mi áldott Urunk hivatala, fontoljuk meg,

**II. Milyen kötelességgel tartozunk neki ezzel kapcsolatban...**

Ezt, bár bizonyos mértékig már előre jeleztük, hadd tárjuk fel most még világosabban.

 **1. El kell ismernünk őt hálatelten a kegyelmekért, amelyeket tőle kaptunk...**

[Biztos vagyok benne, hogy az ő ***megelőző*** *jóságát* korántsem értékeljük úgy, ahogyan azt kellene. Látjuk, hogy mások betegek és meghalnak; és alig gondolunk arra, hogy kinek köszönhetjük, hogy sorsuk nem nekünk jutott. ***Betegség után meggyógyulunk;*** és milyen hamar elfelejtjük a kezet, amely megszabadított minket [Ha ez egy *kórházi prédikáció* lenne, vagy egy *szülésből való szabadulás* alkalmával, itt lenne a helye néhány megfelelő megjegyzésnek.] ! • Ugyanígy hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy milyen hálával tartozunk Istennek, amiért ***megóvott bennünket a nagy és förtelmes bűnöktől***; míg ha észrevennénk mások bukását, akik minden tekintetben hozzánk hasonlóan, jó kilátással álltak, csodálattal és alázattal töltene el bennünket a nekünk nyújtott **megkülönböztető kegyelem**. • Még a ***megtérítő kegyelem*** is, sajnos, milyen kevés hálát ébreszt szívünkben! • Elég világosan látjuk Isten jóságát Izrael iránt, amikor kihozta őket Egyiptomból, s elválasztva, a saját maga népévé tette őket, míg egyiptomi rabszolgatartóik elpusztultak. De "az a szabadulás, bár dicsőséges volt, nem volt dicsőséges" ahhoz képest, ami nekünk adatott. • De mindenkit felszólítok, hogy tekintsen azokra a kegyelmekre, amelyeket megtapasztaltak, és azokra az eszközökre, amelyekkel ezek egy tönkrement világ számára meg lettek szerezve. ***A fa, amely meggyógyít bennünket, kivágatott: a Megváltó "megsebesíttetett a mi vétkeinkért, és megrontatott a mi bűneinkért, és az ő sebei által gyógyultunk meg."*** Igen, maga a Megváltó halt meg, hogy mi éljünk [Ézs 53:5 az 1Pt 2:24-gyel]. • Ne áldja-e tehát bárki őt, aki megtapasztalta vérének erejét és kegyelmének hatékonyságát? Ó, minden lélek gerjedjen fel Istene dicsőítésére, és törjön ki, mint Dávid: *"Áldd az Urat, lelkem, és minden, ami bennem van, egész bensőm az ő szent nevét! Áldd az Urat, lelkem, és ne feledkezz meg semmilyen jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet [Zsolt 103:1-3.] !"].*

**2. Hozzá kell folyamodnunk azokért a kegyelmekért, amelyekre még szükségünk lehet -.**

[Miért hirdeti meg nekünk a Megváltó az ő hivatalát, ha nem azért, hogy hozzá forduljunk, hogy azt a mi érdekünkben gyakorolja? • Az, hogy ***mindannyian halálos betegségben szenvedtek***, bizonyos: és az, hogy mindannyiunk számára csak egy gyógymód létezik, ugyanilyen világos. De ez az orvosság mindenre elégséges: soha senki sem pusztult el, aki ezt alkalmazta a lelkére. Nézzétek meg Megváltónkat testének napjaiban: volt-e olyan betegség, amelyet ne tudott volna meggyógyítani? • Nem volt-e ***azonnal hatásos még a ruhájának érintése is egy olyan valaki számára, aki mindenét orvosokra költötte, de hiába?*** •• Mintha hallanék valakit panaszkodni, hogy a bűn és a Sátán olyannyira megszállta a lelkét, hogy az állapota teljesen reménytelenné vált. De "nincs-e balzsam Gileádban? Nincs ott orvos?" • Nézzétek meg ***az ördöngőst az evangéliumban***: annyira megszállta a Sátán, hogy semmilyen lánc nem tudta megkötözni, semmilyen korlát nem volt képes megakadályozni abban, hogy halálos sebeket ejtsen magán. De a Megváltó egyetlen szava elűzi az ördögöt, és a mániákus felöltözve és ép elmével a lábaihoz ül. • **Ne félj tehát, te csüggedő bűnös**, mert semmi sem lehetetlen nála. És ha azt mondod: "Igaz, de már hiába próbálta rajtam a kezét, és gyógyíthatatlanul feladott", akkor hallgasd meg, mit mond neked Ézsaiás próféta: "Az ő gonoszsága miatt megharagudtam, és lesújtottam rá: Elrejtettem magam, és haragudtam, és ő mégis előrement szíve útján". (Itt van a te eseted: és mit szól hozzá? Azt mondja-e: "Ezért feladtam őt, mint gyógyíthatatlant"? Nem; hanem: -) "Láttam az útjait, és meggyógyítom őt". Meggyógyítom, azt mondja? Igen; "Meggyógyítom őt, és visszaadom neki és gyászolóinak a vigasztalást [Ézs 57:17-18.]". Menj hát hozzá, te csüggedő lélek! Mondd neki, ahogy Dávid tette: "Uram, légy irgalmas hozzám, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened [Zsolt 41:4.]." - - -• **Ha erre azt válaszolod: "Nincs remény számomra, mert egykor ismertem az Urat, és elpártoltam tőle**;" - legyen így; mégis, mint visszeseett (elpártolt), hallgasd meg, milyen kegyelmes üzenetet küld neked Jeremiás próféta által: *"Térjetek vissza, ti szófogadatlan fiak, és én meggyógyítom a ti elpártolásotokat* [Jer 3:2]". • **Egyetlen dologtól óvlak titeket**, mégpedig attól, ***hogy "csak felszínesen gyógyítsátok sebeieteket [***Jer 6:14.]". A sebeiteket vizsgáljátok meg mélyen: és akkor, ahogyan a Márai vizei úgy gyógyultak meg, hogy maga a forrás is megváltozott, úgy a lelketek is teljesen megtisztul, és "belőletek örök életre buzgó kútfő fakad [Jn 4:14; Jn 7:38.]"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/exodus/15/26/15/26/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**Vasárnapi bibliaóra:**

**Az elhívás Istene. 2Móz 3,1-15; 4,11-12**

**Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 3.**

*Ahogy a prófétaság hosszú századokon keresztül szünetelt Krisztus eljövetele előtt, hogy ama nagy prófétában való újjáéledése és tökéletesedése annál figyelemreméltóbb legyen, úgy a látás (látomás) is megszűnt (a jelek szerint) a pátriárkák között néhány korszakon át Mózes eljövetele előtt, hogy Isten megjelenése Izrael szabadítására annál boldogítóbb legyen. És ebben a fejezetben látjuk Isten első megjelenését a csipkebokorban, valamint az Isten és Mózes közötti beszélgetést ebben a látomásban. Előttünk van itt: I. A különleges kinyilatkoztatás, amit Istennek tetszett Mózesnek adni dicsőségéről a csipkebokorban, amelyhez Mózesnek megtiltja, hogy túl közel menjen, ver. 1-5. II. Isten kegyelmének és jóakaratának általános kinyilatkoztatása népével szemben, amelyet atyái miatt szeretett, ver. 6. III. A különleges közlés Isten szándékáról, Izrael Egyiptomból való kiszabadítására vonatkozóan (mi célból szabadítja ki őket onnan). 1. Biztosítja Mózest, hogy ennek most meg kell történnie, ver. 7-9. 2. Megbízást ad neki, hogy Isten követe legyen mind a fáraóhoz (10. vers), mind Izraelhez (16. vers). 3. Válaszol a Mózes saját méltatlanságára vonatkozó ellenvetésére (v. 11, 12. 4. Teljes utasítást ad neki, hogy mit mondjon mind a fáraónak, mind Izraelnek, v. 13-18. 5. Előre megmondja neki, hogy mi lesz az eredmény, (hogy alakulnak a dolgok), ver. 19, &c.*

**Az égő csipkebokor (Kr.e. 1491)**

**2Móz 3,1-6**

***1******Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.******2******És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.******3******S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor.******4******És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.******5És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.******6******És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.***

Mózes életének évei figyelemre méltó módon **három negyven évre** oszlanak: az első negyvenet ***fejedelemként töltötte a fáraó udvarában***, a másodikat ***pásztorként Midiánban***, a harmadikat ***királyként Jesurúnban***; ennyire változékony az emberek élete, különösen a jó embereké. Most töltötte be a második negyven évet, amikor megkapta a megbízatást, hogy kivezesse Izráelt Egyiptomból. Figyeljük meg: ***Néha hosszú idő telik el, mire Isten elhívja szolgáit arra a munkára, amelyre régen tervezte őket, és amelyre kegyelmesen felkészítette őket.*** Mózes arra született, hogy Izrael szabadítója legyen, és mégsem szól az Úr erről egy szót sem neki, amíg nyolcvanéves nem lesz. Most pedig figyeld meg,

I. **Hogyan találta őt Isten eme megjelenése, milyen foglalatosságban?.** ***A nyájat őrizte*** (juhokat gondozott) a Hóreb hegye mellett, 2Móz 3:1. Ez szegényes munka volt az ő alkatához és műveltségéhez hasonló ember számára, mégis megelégedett vele, és így nagymértékben megtanulta a szelídséget és az elégedettséget, amiért a szent írásokban jobban ünneplik, mint minden más műveltségéért. 1. Abban ***a hivatásban, amelyre elhívást kaptunk, meg kell maradnunk***, és nem szabad változtatnunk. 2. ***Még azoknak sem szabad furcsának tartaniuk, akik nagy munkákra és szolgálatokra alkalmasak, ha ismeretlenségre szorulnak***; ez volt előttük Mózes sorsa, aki nem látott előre semmi mást, mint hogy meg fog halni, miután sokáig élt, szegény, megvetendő pásztorként. ***Azok, akik úgy gondolják, hogy élve eltemették magukat, elégedjenek meg azzal, hogy úgy világítanak, mint a lámpások a sírjukban, és várják meg, amíg Isten ideje eljön, hogy gyertyatartóra állítsa őket***. Ilyen elfoglaltságban volt Mózes is, amikor megtisztelte őt Isten ezzel a látomással.

Figyeljük meg, (1.) **Isten bátorítani akarja a szorgalmat**. A pásztorok a nyájaikat őrizték, amikor megkapták Megváltónk születésének hírét, Luk 2:8. A Sátán szereti, ha tétlenül talál bennünket; Isten örül, ha munkában talál. (2.) **A visszavonultság jó barátja az Istennel való közösségünknek.** Amikor egyedül vagyunk, az Atya velünk van. ***Mózes többet látott Istenből a sivatagban, mint valaha a fáraó udvarában.***

**II. Mi volt a megjelenés?** Nagy meglepetésére látott **egy égő csipkebokrot**, amikor sem a földről, sem az égből nem látott tüzet, amely meggyújtotta volna, és ami még furcsább volt, **a tűz** **nem is emésztette meg**, 2Móz 3,2. ▪ ***Az Úr angyala*** jelent meg neki; egyesek szerint egy teremtett angyal, aki annak nyelvén beszél, aki őt küldte; mások szerint a második Személy, a szövetség Angyala, aki maga az Úr. • Ez **az isteni jelenlét és dicsőség rendkívüli megnyilvánulása volt;** ami látható volt, azt egy angyal szolgálata hozta létre, de ő hallotta benne Istent, amint beszél hozzá.

1. **Tűzlángot látott**; mert *a mi Istenünk emésztő tűz*. Amikor Izrael Egyiptomból való szabadulása meg lett ígérve Ábrahámnak, *égő lámpást* látott, ami az ***öröm fényét*** jelentette, amelyet ez a szabadulás okozhatott (1Móz 15,17); de most ***fényesebben ragyog, mint egy tűzláng***, mert **Isten ebben a szabadulásban rémületet és pusztulást hozott ellenségeinek, fényt és meleget népének, és mindenki előtt megmutatta dicsőségét.** Lásd Ézs 10:17.

2. Ez a tűz nem egy magas és tekintélyes cédrusban volt, hanem **egy bokorban, egy tüskés bokorban**, így jelzi az ige; mert Isten a világ gyenge és megvetett dolgait választja (mint Mózes, most egy szegény pásztor), hogy velük zavarba hozza a bölcseket; örömmel szépíti és koronázza meg az alázatosokat.

3. A csipkebokor **égett, de mégsem égett el**, - a most Egyiptomban rabságban lévő egyház jelképe; égett a téglaégetőben, de mégsem égett el; tanácstalan, de nem kétségbeesett; tiportatik, de nem pusztult el.

**III. Mózes kíváncsisága, hogy utánanézzen ennek a rendkívüli látványnak:** "***Odamegyek és megnézem",*** 2Móz 3:3. Úgy beszél, mint aki kíváncsi és merészen érdeklődik; bármi is volt az, ha lehet, meg akarta tudni a jelentését. ***A feltárt (kijelentett) dolgok a miénk, (hozzánk tartoznak), és szorgalmasan utánuk kell járnunk.***

**IV. A meghívás, hogy közeledjen, de óvatosan, hogy ne jöjjön túl közel, és ne meggondolatlanul.**

**1. Isten kegyes hívást intézett hozzá, amelyre engedelmességgel válaszol**, 2Móz 3,4. Amikor Isten látta, hogy felfigyelt az égő csipkebokorra, és odament, hogy megnézze, és otthagyta a dolgát, hogy tüzetesen érdeklődjön, akkor Isten megszólította őt. ***Ha gondatlanul elhanyagolta volna,*** ***mint*** egy ignis fatuus-t - egy csalóka meteort, ***egy olyan dolgot, amire nem érdemes odafigyelni, valószínű, hogy Isten elment volna, és nem szólt volna hozzá semmit; de amikor odament, Isten szólította őt***. Jegyezzük meg: • **Akik** **Istennel közösséget akarnak, azoknak meg kell látogatniuk őt, és** **közeledniük kell hozzá azokban a rendelésekben, amelyekben tetszik neki, hogy kinyilvánítsa magát, hatalmát és dicsőségét, még ha ez egy bokorban is történik; el kell jönniük a kincshez, még ha agyagedényben (cserépedényben) van is**. Akik szorgalmasan keresik Istent, azok megtalálják őt, és bőséges jutalmazójuknak találják. *Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok.* • Isten nevén szólította őt: ***Mózes, Mózes.*** Ez, amit hallott, sokkal jobban meglephette, mint amit látott. ***Az Úr szava mindig együtt járt az Úr dicsőségével, mert minden isteni látomás az isteni kinyilatkoztatásra irányult,*** Jób 4:16 stb.; Jób 32:14-15. **Az isteni hívások akkor hatékonyak**, (1.) **amikor Isten Lelke különlegessé teszi őket**, és név szerint hív minket. Az ***ige*** hív: *Halljátok, mindenki!* A ***Lélek*** ennek alkalmazásával hív: *Halld meg, te! Név szerint ismerlek téged*, 2Móz 33,12. (2.) **Amikor engedelmes választ adunk** **rájuk**, mint itt Mózes: *"Itt vagyok, figyelek: mit mond az én Uram az ő szolgájának? Itt vagyok, nemcsak azért, hogy* ***meghallgassam****, amit mond, hanem azért is, hogy* ***megtegyem****, amit parancsol nekem".*

**2. Isten szükségszerű figyelmeztetést adott neki a meggondolatlan és tiszteletlen közeledés ellen**:

(1.) Tartania kell a távolságot; közeledjen, de ne túl közel; olyan közel, hogy hallja, de ne olyan közel, hogy kíváncsiskodjon. ***A lelkiismeretét ki kell elégíteni, de a kíváncsiságát nem;*** és vigyázni kell, hogy ***a bizalmaskodás ne szüljön megvetést.*** ***Istenhez való minden közeledésünkben mélyen meg kell érintenie bennünket a végtelen távolságnak, amely köztünk és Isten között van***, Préd 5,2. • Vagy, ezt úgy is felfoghatjuk, mint ami **az ószövetségi diszpenzációhoz illik,** amely a sötétség, a rabság és a rettegés diszpenzációja volt, **amelytől az evangélium szerencsésen megszabadít minket, bátorságot ad nekünk, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe, és meghív minket, hogy közeledjünk hozzá**.

(2.) Ki kell fejeznie tiszteletét és készségét az engedelmességre: ***Vedd le a sarudat*** a lábadról, mint egy szolga. A cipő levétele akkor az volt, ami ma a kalap levétele, a tisztelet és az engedelmesség jele. "***A föld jelenleg (egyelőre) szent föld, amelyet az isteni jelenlét e különleges megnyilvánulása tett azzá, és amelynek fennállása alatt meg kell őriznie ezt a jelleget;*** ezért ne lépj arra a földre szennyezett saruval." A földet nem szabad szennyezett saruval taposni. *Őrizd meg a lábad*, Préd 5,1. ***Ünnepélyes visszafogottsággal és felkészüléssel kell Istenhez járulnunk; és bár a testi gyakorlat önmagában nem sokat használ, mégis testünkkel is kell dicsőítenünk Istent, és belső tiszteletünket komoly és tiszteletteljes magatartással kell kifejeznünk Isten imádása közben, gondosan kerülve mindent, ami könnyednek, durvának és az istentisztelet fennségéhez nem illőnek tűnik***.

V. **Isten ünnepélyes kijelentése a nevéről,** amelyről Mózes meg akarta ismerni: ***Én vagyok a te atyád Istene***, 2Móz 3:6.

1. **Tudtára adja, hogy *Isten* az, aki szól hozzá, hogy tiszteletét és figyelmét, hitét és engedelmességét magára vonja;** mert ez elég ahhoz, hogy mindezeket parancsolja: Én vagyok az Úr. ***Mindig úgy halljuk az igét, mint Isten szavát,*** 1Thessz 2,13.

2. **Megismerteti, hogy ő** az ő atyjának, kegyes atyjának, Ámrámnak az Istene, és Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, az ő **őseinek, és egész Izráel őseinek az Istene**, akinek Isten most meg akart jelenni.

Ezzel Isten azt tervezte, hogy: (1.) ***Mózest egy másik világ megismerésére oktatja, és megerősíti a jövőbeli állapotba vetett hitét.*** Így értelmezi ezt a mi Urunk Jézus, a Szentírás legjobb magyarázója, aki ebből bizonyítja, hogy ***a halottak feltámadnak,*** a szadduceusokkal szemben. *Mózes, mondja, megmutatta a csipkebokornál (Luk 20,37), vagyis, Isten ott mutatta meg neki, és benne nekünk,* Mt 22,31 stb. Ábrahám halott volt, és mégis Isten Ábrahám Istene; tehát Ábrahám lelke él, amelyhez Isten viszonyul; és hogy lelke teljesen boldog legyen, testének is újra kell élnie a maga idejében. ▪ ***Ez az atyáknak tett ígéret, hogy Isten az ő Istenük lesz, egy jövőbeli boldogságot is magában kell, hogy foglaljon;*** mert soha semmit sem tett értük ezen a világon, ami elégséges lett volna ahhoz, hogy megfeleljen e nagyszerű szó hatalmas kiterjedésének és igazi tartalmának, de ***mivel várost készített nekik, nem szégyelli, hogy Istenüknek nevezzék***, Zsid 11,16; és lásd: ApCsel 26,6.7; 24,15.

(2.) ***Hogy Mózest biztosítsa az atyáknak tett összes különös ígéretek beteljesedéséről.*** Erre bátran számíthat, mert e szavakból kitűnik, hogy ***Isten megemlékezett szövetségéről,*** 2Móz 2,24. [1.] *Isten szövetségi viszonya hozzánk, mint* ***a mi*** *Istenünk, a legjobb támasz a legrosszabb időkben, és nagy bátorítás a különleges ígéretekbe vetett hitünkhöz*. [2.] *Amikor tudatában vagyunk saját nagy méltatlanságunknak, vigasztalást nyerhetünk Istennek atyáinkkal való kapcsolatából*, 2Krón 20:6.

VI. **Az ünnepélyes benyomás, amelyet ez Mózesre tett**: ***Elrejtette az arcát***, mint aki szégyellt és félt Istenre nézni. Most, hogy megtudta, hogy ez isteni fény volt, a szemei elkápráztak tőle; nem félt az égő csipkebokortól, amíg nem vette észre, hogy Isten van benne. Igen, bár Isten az atyja Istenének és vele szövetségben álló Istennek nevezte magát, mégis félt. 1. ***Minél többet látunk Istenből, annál több okot látunk arra, hogy tisztelettel és istenfélelemmel imádjuk őt.***

2.***Isten kegyelmének és szövetségi szeretetének megnyilvánulásai is növelniük kell alázatos tiszteletünket iránta.***

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/exodus/3/1/3/1/>

**Isten könyörülete az izraeliták iránt**

**2Móz 3,7-10**

***7Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, a mely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.******8******Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére.******9******Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, a melylyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek:******10******Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.***

Most, hogy Mózes levetette a saruját (mert kétségtelenül betartotta a neki adott parancsot, 2Móz 3:5), és eltakarta az arcát, Isten rátér a konkrét ügyre, amelyet most meg kellett beszélni, ami **Izráel kivezetése volt Egyiptomból**. Most, Izrael hosszú rabsága és Mózes száműzetése után, amikor feltételezhetjük, hogy mind ő, mind ők kezdtek kétségbeesni, - ők a megszabadulást illetően, ő pedig a megszabadításukat illetően, - **végre eljött az idő, a megváltottak éve**. Vegyük észre, hogy ***Isten gyakran akkor jön el népe megváltására, amikor már nem keresik őt. Vajon talál-e a hitet?*** Luk 18:8.

Itt van: I. **Isten felfigyel Izráel nyomorúságaira** (2Móz 3,7.9): ***Látván láttam***, nem csak, hogy biztosan láttam, hanem ***szigorúan megfigyeltem és megfontoltam a dolgot***.

 Három dolgot vett tudomásul Isten: -

1. **Az ő fájdalmaikat**, 2Móz 3,7. Valószínű, hogy nem volt szabad panaszt tenniük sérelmeikről a fáraó előtt, és nem is kereshettek enyhülést munkafelügyelőik ellen egyik hivatalnál sem, és aligha mertek egymásnak panaszkodni; de ***Isten látta könnyeiket***. ***Isten az ő népének még titkos bánatát is ismeri***.

**2. Kiáltásukat**: ***Hallottam kiáltásukat*** (2Móz 3,7), *eljutott hozzám (*2Móz 3,9). Isten nem süket az ő nyomorúságot szenvedő népének kiáltására.

**3. Üldözőik zsarnokságát**: ***Láttam az elnyomást***, 2Móz 3,9. Ahogyan az elnyomottak legszegényebbjeit is szemmel tartja Isten, úgy elnyomóik legmagasabbjai és legnagyobbjai sem kerülhetik el az Ő vizsgálatát, hanem biztosan meg fogja látogatni őket gonoszságukért, (számonkéri) őket.

**II. Isten ígérete a gyors szabadulásukra és enyhületükre:** 2Móz 3,8.

1. **Jelzi, hogy elhatározta, hogy megszabadítja őket, és hogy szíve rajta van, hogy ez gyorsan és hatékonyan történjék, és a gondviselés szokásos útjától eltérő módszerekkel:** amikor Isten valami nagyon rendkívüli dolgot tesz, azt mondják, hogy ***leszállt***, hogy megtegye, mint Ézs 64,1-ben.

2. **Ez a szabadítás a Krisztus általi megváltásunknak előképe volt,** amelyben az örök Ige valóban leszállt a mennyből, hogy megszabadítson minket: ez volt az ő küldetése a világba. • Azt is megígéri, hogy ***boldogan letelepednek Kánaán földjén,*** hogy a rabságot szabadságra, a szegénységet bőségre, a munkát pihenésre, a tetszés szerinti bérlők bizonytalan állapotát pedig az urak tulajdonosi könnyedségére és becsületére cserélik. Jegyezzük meg: ***Akit Isten az ő kegyelmével kiszabadít a szellemi Egyiptomból, azt a mennyei Kánaánba viszi.***

**III. A megbízás, amelyet Mózesnek ad ennek érdekében,** 2Móz 3,10. Nemcsak **prófétaként** küldi Izráelhez, hogy biztosítsa őket arról, hogy hamarosan megszabadulnak (még ez is nagy kegyelem lett volna), hanem **követként** küldi a fáraóhoz, hogy tárgyaljon vele, vagy inkább **fegyverhírnökként,** hogy követelje a szabadulásukat, és elutasítás esetén háborút jelentsen be; és **fejedelemként** küldi Izráelhez, hogy vezesse és kormányozza őket. • Így veszi át Isten az anyajuhok és kisbárányok pásztorlásából egy sokkal nemesebb pásztori hivatalba, mint Dáviddal tette, Zsolt 78,71. • Figyeljük meg: ***Isten a hatalom forrása, és a hatalmakat úgy rendeli el, ahogyan neki tetszik.*** Ugyanaz a kéz, amely most egy pásztort hozott ki a pusztából, hogy a zsidó gyülekezet megalapozója legyen, később halászokat hozott ki hajóikról, hogy a keresztyén gyülekezet alapozói legyenek, hogy a hatalom kiválósága (az erő nagy volta) Istené legyen.

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/exodus/3/7/3/7/>

***Mózesnek adott utasítások.***

**2Móz 3,11-15**

***11******Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Faraóhoz és kihozzam az Izráel fiait Égyiptomból?******12******És felele: Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Égyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek.******13******Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik?******14******És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.******15******És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.***

Isten, miután Mózeshez szólt, megengedi neki a beszéd szabadságát is, amellyet itt él is; és,

**I. Kifogásolja saját elégtelenségét a szolgálatra,** amelyre elhívták (2Móz 3,11): ***Ki vagyok én?*** Úgy gondolja, hogy ***méltatlan a megtiszteltetésre***, és nem *par negotio* - a feladathoz méltó. Úgy gondolja, hogy ***bátorságra van szüksége***, és ezért nem mehet a fáraóhoz, hogy olyan követelést támasszon, amely a követelő fejébe kerülhet: úgy gondolja, hogy ***ügyességre van szüksége***, és ezért nem tudja kivezetni Izrael fiait Egyiptomból; fegyvertelenek, fegyelmezetlenek, teljesen elcsüggedtek, teljesen képtelenek segíteni magukon; erkölcsileg lehetetlen kivezetni őket.

**1. Mózes összehasonlíthatatlanul a legalkalmasabb volt erre a munkára az összes élő ember közül, kiváló volt tanulásban, bölcsességben, tapasztalatban, vitézségben, hitben, szentségben*;*** *és mégis azt mondja: Ki vagyok én?* ***Minél alkalmasabb valaki a szolgálatra, általában annál kevésbé tartja magát alkalmasnak:*** lásd Bir 9:8 stb.

**2. A munka nehézségei valóban nagyon nagyok voltak**, elég nagyok ahhoz, hogy megijesszék Mózes bátorságát és megingassák a hitét. ***Még a bölcs és hűséges eszközök is nagyon elcsüggedhetnek a nehézségektől, amelyek az egyház üdvösségének útjában állnak***.

3. **Mózes korábban nagyon bátor volt, amikor megölte az egyiptomit, de most elhagyta a szíve**; mert ***a jó emberek nem mindig egyformán bátrak és buzgók.***

4. **Mégis Mózes az az ember, aki végül megteszi;** mert Isten kegyelmet ad az alázatosoknak. ***A szerény kezdetek nagyon jó előjelek*.**

**II. Isten válaszol erre az ellenvetésre,** 2Móz 3,12.

**1. Megígéri neki a jelenlétét:** *Bizonyosan veled leszek,* és **ez elég**. Figyeljük meg: ***Akik önmagukban gyengék, mégis csodákat tehetnek, mert erősek az Úrban és az ő erejében***; és akik a legbizalmatlanabbak önmagukban, azok a legbizalmasabbak Istenben. ***Isten jelenléte becsületet ad az értékteleneknek, bölcsességet és erőt a gyengéknek és ostobáknak, a legnagyobb nehézségeket is semmivé teszi, és elég ahhoz, hogy minden ellenvetésre választ adjon.***

2. **Biztosítja őt a sikerről,** és arról, hogy az izraelitáknak ezen a hegyen kell Istennek szolgálniuk. Figyeljük meg:

(1.) ***Azok a szabadítások a legértékesebbek, amelyek megnyitják előttünk a szabadság kapuját, hogy Istent szolgálhassuk.***

(2.) ***Ha Isten alkalmat és szívet ad nekünk arra, hogy szolgáljuk őt, az boldog és bátorító bizonyítéka a további kegyelmeknek,*** amelyeket nekünk szánt.

**III. Utasításokat kér megbízatásának végrehajtásához**, és alaposan fel akarja magát fegyverkezni velük. Tudni akarja, hogy ***Isten milyen néven akarja magát ezúttal megismertetni***, 2Mózes 3:13.

1. **Feltételezi, hogy Izráel fiai megkérdezik tőle: *Mi az ő neve***?

Ezt vagy azért kérdeznék, (1.) hogy ***zavarba hozzák Mózest***: nehézséget látott előre, nemcsak a fáraóval való bánásmódban, hogy rávegye őt, hogy elváljon tőlük, hanem a velük való bánásmódban is, hogy rávegye őket, hogy elmenjenek. Arra számít, hogy ők akadékoskodók és fanyalgók lesznke, azt kérik majd tőle, hogy mutassa be a megbízatását, és valószínűleg ez lenne a próbatétel: *"Ismeri-e Isten nevét? Megvan-e neki az őrszó (jelszó)?"* Egyszer már megkérdezték tőle: Ki tett téged bíróvá? Akkor nem volt kész a válasza, és nem akar ismét ilyen zavarban lenni, hanem szeretné, ha meg tudná mondani, kinek a nevében jött.

Vagy: (2.) **A saját tájékoztatásukra.** Félő, hogy Egyiptomban nagyon tudatlanok lettek a kemény rabság, a tanítók hiánya és a szombat elvesztése miatt, így szükségük volt arra, hogy elmondják nekik Isten orákulumainak (alaptanításainak, beszédeinek) első elveit.

Vagy ez a kérdés: "Mi az ő neve?" **egyfajta érdeklődésnek** felelt meg a most várható **felszabadítás természetét illetően**: ***"Hogyan fogjuk megismerni benne Istent, és mire számíthatunk tőle?".***

2. **Utasítást kér, hogy milyen választ adjanak nekik**: "Mit mondjak nekik? Milyen névvel kezeskedjek nekik a hatalmam bizonyítására? Valami nagyszerű és rendkívüli dolgot kell mondanom nekik; mi legyen az? Ha el kell mennem, adj nekem teljes körű utasításokat, hogy ne fussak hiába."

(1.) ***Nagyon fontos, hogy azok, akik Isten nevében beszélnek az emberekhez, előre jól felkészüljenek.***

(2.) ***Akik tudni akarják, hogy mit mondjanak, azoknak Istenhez, az ő kegyelmének igéjéhez és az ő kegyelmének trónjához kell fordulniuk útmutatásért***, Ez 2,7; Ez 3,4.10.17.

(3.) Valahányszor bármi dolgunk van Istennel, kívánatos tudni, és kötelességünk megfontolni, hogy mi az ő neve.

**IV. Isten készségesen ad teljes körű utasításokat ebben a kérdésben**. Két névet tár fel Isten, melyek által szeretné, hogy most megismerjék: -

1. **Egy név, amely azt jelzi, ami ő maga** (2Mózes 3:14): ***Én vagyok, aki vagyok***. Ez magyarázza *Jehova* nevét, és azt jelenti,

(1.) hogy ***Ő önmagában létezik****;* a létezése önmagából fakad, és nem függ senki mástól: • a világ legnagyobb és legjobb emberének azt kell mondania: *Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok;* de Isten abszolút azt mondja - és ez több, mint amit bármely teremtmény, ember vagy angyal, mondhat: ***Én vagyok, aki vagyok.*** Mivel önnön létező, nem lehet más, mint önmaga, és ezért ***mindenre elég, és a lét és a boldogság kimeríthetetlen forrása.***

(2.) Hogy ő ***örökkévaló és változhatatlan***, és mindig ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké; az lesz, ami lesz, és az, ami van; lásd Jel 1,8.

(3.) Hogy kereséssel nem tudjuk őt megtalálni. Ez egy olyan név, amely ***megfékez minden merész és kíváncsi érdeklődést Istennel kapcsolatban****,* és tulajdonképpen azt mondja: Ne kérdezzétek a nevemet, mert az titkos, Bir 13:18; Péld 30:4. ***Kérdezzük, hogy mi az Isten? Elég, ha tudjuk, hogy ő az, ami, ami mindig is volt, és ami mindig is lesz.*** Milyen keveset hallani róla! Jób 26:14.

(4.) Hogy ***hűséges és hűséges minden ígéretéhez, változhatatlan az igéjében és a természetében is, és nem ember, hogy hazudjon.*** Tudja meg Izrael ezt: *Én Vagyok, aki elküldött engem hozzátok.*

2. Egy **név, amely azt jelöli, ami ő az ő népe számára.** Hogy ez a VAGYOK név ne zavarja és zavarba hozza őket, további utasítást kap, hogy Isten egy másik, ismertebb és érthetőbb nevét használja: ***Az Úr, atyáitok Istene*** *küldött engem hozzátok* 2Mózes 3:15. (2Móz 3:6), és így kell őt megismertetnie velük,

(1.) hogy ***felelevenítse közöttük atyáik vallását***, amely, attól kell tartani, hogy nagyon megromlott és majdnem elveszett. Erre azért volt szükség, hogy felkészítse őket a szabadulásra, Zsolt 80,19.

(2.) Hogy ***felkeltse várakozásukat az atyáiknak tett ígéretek mielőbbi teljesülése iránt***. Ábrahám, Izsák és Jákob különösen azért vannak megnevezve, mert Ábrahámmal kötötték először a szövetséget, Izsákkal és Jákobbal pedig gyakran kifejezetten megújították; és ezt a hármat megkülönböztették testvéreiktől, és kiválasztották őket a szövetség gondviselőinek, amikor testvéreiket elutasították. Isten örökké ezt a nevet akarja, és ez volt, van és lesz az ő neve, amelyről imádói megismerik őt, és megkülönböztetik őt minden hamis istentől; lásd 1Kir 18:36. Figyeljük meg, hogy ***Isten szövetségi kapcsolata az ő népével az, amire mindig emlékezni fog, amiben dicsőül, és amit soha nem akar elfelejteni, hanem aminek dicsőségét neki adja:*** ha azt akarja, hogy ez legyen az emlékezete minden nemzedék számára, akkor minden okunk megvan arra, hogy ezt velünk is így tegyük, mert ez egy értékes emlék.

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/exodus/3/11/3/11/>

**2Móz 4.**

*Ez a fejezet I. folytatja és lezárja Isten Mózessel a csipkebokornál folytatott beszélgetését, amely Izrael Egyiptomból való kivezetésének e nagyszerű ügyéről szól. 1. Mózes kifogásolja a nép hitetlenségét (1. ver.), és Isten válaszol erre a kifogásra azzal, hogy hatalmat ad neki, hogy csodákat tegyen: (1.) Hogy botját kígyóvá, majd ismét bottá változtassa. 2-5.v. (2.) Hogy kezét leprássá, majd újra épültté tegye, 2. ver. 6-8. (3.) A vizet vérré változtassa, ver. 9. 2. Mózes kifogásolja beszédbeli lassúságát (10. ver.), és felmentésért könyörög (13. ver.); de Isten válaszol erre az ellenvetésre: (1.) Azzal, hogy megígéri neki jelenlétét, ver. 11, 12. (2.) Azzal, hogy Áron is csatlakozik hozzá a megbízatásban, ver. 14-16. (3.) Azzal, hogy épp a kezében lévő botot kitüntetéssel látta el, ver. 17. II. Ezzel kezdődik Mózes megbízatásának végrehajtása. 1. Engedélyt kap apósától, hogy visszatérhessen Egyiptomba, ver. 18. 2. További utasításokat és bátorítást kap Istentől, v. 19, 21-23. 3. Sietve távozik, és magával viszi a családját is, ver. 20. 4. Útközben némi nehézségbe ütközik fia körülmetélésével kapcsolatban, ver. 24-26. 5. Megelégedéssel találkozik testvérével, Áronnal, v. 27, 28. 6. Megbízatását Izrael vénei előtt bemutatja, nagy örömükre, vö. 29-31. És így a kerekek mozgásba lendültek a nagy szabadulás felé.*

**Mózes ellenvetéseinek érvénytelenítése. (Kr.e. 1491.)**

**2Móz 4,1-9**

***1******Felele Mózes és monda: De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr.******2******Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző.******3******Vesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle.******4******Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és vesszővé lőn az ő kezében.******5******Hogy elhigyjék, hogy megjelent néked az Úr, az ő atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.******6******És ismét monda néki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az ő keze poklos vala, olyan mint a hó.******7******És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe és kivevé azt kebeléből és ímé ismét olyanná lőn mint teste.******8******És ha úgy lenne, hogy nem hisznek néked és nem hallgatnak az első jel szavára, majd hisznek a második jel szavának.******9******És ha úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek és nem hallgatnak szavadra: akkor meríts vizet a folyóvízből és öntsd a szárazra, és a víz, a mit a folyóvízből merítettél, vérré lesz a szárazon.***

Nagyon nagy megtiszteltetés volt az, amire Mózes elhívást kapott, amikor Isten megbízta, hogy vezesse ki Izráelt Egyiptomból; mégis nehezen győzi meg, hogy elfogadja a megbízást, és **végül nagy vonakodással teszi meg, *amit inkább az önmagával és saját elégségével szembeni alázatos bizalmatlanságnak kell tulajdonítanunk, mint Isten és az ő szava és hatalma iránti hitetlen bizalmatlanságnak.*** Figyeljük meg: ***Akiket Isten előkelő helyre szán, azokat alázattal ruházza fel;*** a szolgálatra legalkalmasabbak a legkevésbé törtetők.

**I. Mózes ellenveti, hogy a nép minden valószínűség szerint nem hallgatna a szavára** (2Móz 4:1), vagyis nem fogadnák el puszta szavát, hacsak nem mutatna nekik valami jelet, amire még nem kapott utasítást. Ez az ellenvetés nem igazolható, mert ellentmond annak, amit Isten mondott (2Móz 3,18): ***Hallgatni fognak a te szavadra***. Ha Isten azt mondja: „Hallgatni fognak”, akkor Mózesnek azt kell-e mondania: „Nem fognak”? • Bizonyára úgy érti: "*Talán eleinte nem fognak, vagy néhányan közülük nem fognak*. Ha akadna közöttük néhány hitetlenkedő, aki megkérdőjelezné a megbízatását, hogyan kellene bánnia velük? És milyen módon győzze meg őket?” ***Emlékezett arra, hogy egyszer már elutasították őt, és attól tartott, hogy ez ismét így lesz.*** • Figyeljük meg:

1. A jelenlegi bátortalanságok gyakran korábbi csalódásokból fakadnak.

2. A bölcs és jó emberek néha rosszabb véleménnyel vannak másokról, mint amilyet megérdemelnek. Mózes szomorú (2Móz 4,1): ***Nem hisznek nekem***; és mégis szerencsésen tévedett, mert azt olvassuk (2Móz 4,31): ***A nép hitt***; de akkor először a jelek, amelyeket Isten e kifogásra válaszul rendelt, a szemük láttára be lettek mutatva.

**II. Isten felhatalmazza őt, hogy csodákat tegyen**, különösen **háromra** utasítja, amelyek közül kettő most azonnal megtörtént a saját megelégedésére. Megjegyzendő: **Az igazi csodák a legmeggyőzőbb külső bizonyítékai az általuk tanúsított isteni küldetésnek.** Ezért a mi Megváltónk gyakran hivatkozott a csodatételeire (mint a Jn 5:36), és Nikodémus is meggyőződött azokról, Jn 3:2. És itt Mózes, akinek különleges megbízatása volt, mint Izrael bírájának és törvényhozójának, ezt a pecsétet kapja a megbízatására, és e megbízólevelek által támogatva érkezik hozzájuk.

1. **A kezében lévő vesszőt egy csoda, egy kettős csoda tárgyává teszi:** csak kidobja a kezéből, és kígyóvá válik; visszaveszi, és ismét vesszővé válik, 2Móz 4:2-4. Nos

(1. ) ***Itt isteni hatalom nyilvánult meg magában a változásban***, hogy egy száraz bot élő kígyóvá, eleven kígyóvá változott, olyan félelmetes kígyóvá, hogy maga Mózes, akire, úgy látszik, fenyegetően fordult, elmenekült előle, bár feltételezhetjük, hogy abban a sivatagban a kígyók nem voltak idegenek számára; - ***de ami csodával határos módon keletkezett, az mindig a legjobb és legerősebb volt a fajtából, mint ahogy a víz a legjobb borrá változott*** -: És hogy ez az élő kígyó ismét száraz pálcává változott, nos, ez az Úr műve volt.

(2.) Itt Mózesnek az a megtiszteltetés jutott, hogy ez a változás az ő ledobására és felemelésére történt, ***minden varázslat, bűbáj vagy varázsigék nélkül:*** az, hogy *így volt felhatalmazva, hogy Isten alatt, a természet és a gondviselés szokásos menetéből kilépve cselekedjen, az Isten alatti hatalmának bizonyítéka volt arra, hogy a kegyelem országának új menetét (rendtartását) alapozza meg*. Nem tudjuk elképzelni, hogy az igazság Istene egy ilyen hatalmat egy szélhámosra ruházna át.

(3.) Magának ***a csodának volt egy jelentősége***. A *fáraó kígyóvá változtatta Izrael botját, veszélyesnek ábrázolva őket (2Móz 1:10), hasukat a porba alázta, és a vesztüket kereste; de most újra bottá kell őket változtatni*: • vagy, *így változtatta a fáraó a kormányzat botját az elnyomás kígyójává, amely elől Mózes maga is Midiánba menekült; de Mózes közvetítésével a jelenet ismét megváltozott*.

(4.) Közvetlenül arra irányult, ***hogy meggyőzze Izrael fiait arról, hogy Mózest valóban Isten küldte***, hogy megtegye, amit tett, 2Móz 4,5. A csodák jelek voltak azok számára, akik nem hittek, 1Kor 14:22.

2. **Maga a keze a következő csodatétel tárgya**. Egyszer a keblébe dugja, és leprásan veszi ki; ismét ugyanoda dugja, és egészségesen veszi ki, 2Móz. 4,6.7. Ez azt jelentette, hogy

(1.) Hogy ***Mózes Isten hatalmával súlyos betegségeket hozott Egyiptomra, és hogy az ő imájára azok megszűntek***.

(2.) Hogy ***míg az izraeliták Egyiptomban leprássá váltak, a bűntől beszennyeződtek, és az elnyomástól majdnem elpusztultak (a leprás olyan, mint egy halott, 4Móz 12,12), Mózes kebelébe kerülve megtisztulnak és meggyógyulnak,*** és minden sérelmük orvoslásra kerül.

(3.) Hogy Mózesnek ***nem a saját erejéből, nem a saját dicséretére kellett csodát tennie, hanem Isten erejéből és dicsőségére***; • Mózes leprás keze örökre kizárja a dicsekvést. Mármost azt feltételezték, hogy ha az előbbi jel nem győz meg, akkor ez utóbbi fogja meggyőzni őket. Vegyük észre, hogy • **Isten bőségesebben akarja megmutatni szavának igazságát, és nem fukarkodik a bizonyítékokkal; a csodák sokasága és változatossága megerősíti a bizonyítékot**.

3. **Utasítást kap, hogy amikor Egyiptomba jön, a folyó vizének egy részét vérré változtassa,** 2Móz 4,9. Ez ***először jelként történt***, de mivel nem szerzett kellő hitelt a fáraónak, azután az egész folyót vérré változtatta, és ***ezután csapássá vált***. Megparancsolja az Úr, hogy vigye véghez ezt a csodát, abban az esetben, ha a másik kettő nem győzné meg őket. • ***A hitetlenség megbocsáthatatlan marad, és szándékos makacsságként lesz elítélve***. • Ami Izrael népét illeti, Isten azt mondta (2Móz 3:18): *Hallgatni fognak rád*; mégis *elrendeli, hogy ezeket a csodákat a meggyőzésükre tegyék, mert* ***aki a célt elrendelte, az az eszközt is elrendelte annak elérésére.***

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/exodus/4/1/4/1/>

**2Móz 4,11-17**

***11******Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?******12******Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell.******13******Ő pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz.******14******És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.******15******Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, a mit cselekedjetek.******16******És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.******17******Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket.***

Mózes továbbra is ódzkodik a szolgálattól, amelyre Isten tervezte őt, méghozzá bűnös módon; mert **most már nem tulajdoníthatjuk ezt alázatosságának és szerénységének, hanem be kell ismernünk, hogy itt túl sok volt benne a gyávaság, a lustaság és a hitetlenség.** Figyeljük meg itt,

**I. Hogyan igyekszik Mózes felmenteni magát a munka alól.**

1. **Arra hivatkozik, hogy nem volt jó beszélő (ékesszóló):** *Ó, Uram! Nem vagyok ékesszóló,* 2Móz. 4,10. Nagy filozófus, államférfi és istenfélő volt, de nem volt szónok; tiszta fejű, nagy gondolkodású és szilárd ítélőképességű ember, de nem volt pergő nyelvű és jó beszédű szónok, és ezért úgy gondolta, hogy alkalmatlan arra, hogy nagy emberek előtt nagy ügyekről beszéljen, és fennállt a veszélye, hogy az egyiptomiak legyőzik. Figyeljük meg:

(1.) ***Nem szabad az embereket beszédük készsége és folyékonysága alapján megítélnünk*.** Mózes ***hatalmas volt beszédben*** (ApCsel 7,22), ***de mégsem volt ékesszóló:*** amit mondott, az erős és mérvadó volt, és céltudatos, és éltető, mint a harmat (5Móz 32,2), bár nem olyan készséggel, könnyedséggel és eleganciával adta elő magát, mint némelyek, akiknek tizedannyi értelmük sincs. Szent Pál beszéde megvetendő volt, 2Kor 10,10. ***Sok bölcsességet és igazi értéket rejt a lassú nyelv***.

(2.) ***Istennek néha tetszik, hogy azokat választja ki hírnökeinek, akik a legkevésbé rendelkeznek a művészet vagy a természet adta előnyökkel, hogy kegyelme bennük annál dicsőségesebbnek tűnjön.*** Krisztus tanítványai nem voltak szónokok, amíg a Lélek azzá nem tette őket.

**2. Amikor ezt a kérést elutasította az Úr, és minden kifogására válaszolt, könyörgött, hogy Isten küldjön valaki mást erre a küldetésre, és hagyja őt Midiánban juhokat őrizni** (2Móz 4,13): "*Küldj bárki mást, csak ne engem; biztosan találsz sokkal alkalmasabbat".* • ***Az akaratlan elme inkább vállalja a szánalmas üres kifogást, mint sem semmilyent, és hajlandó másra bízni azokat a szolgálatokat, amelyekben van valami nehézség vagy veszély.***

**II. Hogyan alázkodik meg (hajol le) Isten, hogy minden kifogására válaszoljon.** Bár az Úr haragja felgerjedt ellene (2Móz 4,14), mégis addig beszélt, érvelt vele, amíg meg nem győzte Mózest. • Figyeljük meg: ***Még a szerénység (önmegvetés) is, ha az végletekig fokozódik - ha vagy akadályoz a kötelességtől, vagy elakaszt a kötelességben, vagy ha elkedvetlenít az Isten kegyelmétől való függésünkben -, nagyon nem tetszik Istennek.*** Isten joggal nehezményezi vonakodásunkat az ő szolgálatában, és oka van rá, hogy rossz néven vegye; mert ő olyan jótevő, aki előzetesen áldásával van velünk, és olyan jutalmazó, aki nem marad el tőlünk. ▪ Vegyük észre továbbá, hogy ***Isten joggal haragszik azokra, akiket mégsem utasít el:*** még akaratos gyermekeivel is kegyeskedik érvelni, s megtárgyalni az ügyet, és kegyelemmel és jósággal győzi le őket, mint itt Mózest.

**1. Hogy Mózes gyengeségét ellensúlyozza, itt emlékezteti őt saját hatalmára**, 2Móz 4,11.

(1.) ***Az ő hatalmára*** abban, amivel kapcsolatban Mózes kifogást emelt: ***Ki alkotta az ember száját? Nem én vagyok-e az Úr?*** Mózes tudta, hogy Isten teremtette az embert, de most emlékeztetni kell arra, hogy Isten teremtette az ember *száját*. ▪ ***Az Istenre, mint Teremtőre való tekintet átsegítene bennünket sok nehézségen, amelyek kötelességünk teljesítésének útjában állnak***, Zsolt 124,8. ▪ ***Isten, mint a természet alkotója, adta nekünk a beszéd erejét és képességét; és tőle, mint az ajándékok és kegyelmek forrásától származik a jó beszéd képessége, a száj és a bölcsesség (Luk 21,15), a tudósok nyelve (Ézs 50,4); ő önti a kegyelmet az ajkakba***, Zsolt 45,2.

(2.) ***Az ő hatalmára általában az ember többi képességei felett.*** *Ki más, mint Isten tesz némává, süketté, látóvá, vagy vakká?*

[1.] ***Képességeink tökéletessége az ő műve,*** *ő adja a látást; ő formálta a szemet* (Zsolt 94,9); ő nyitja meg az értelmet, az értelem szemét, Luk 24,45.

[2.] ***A tökéletlenségeink is tőle származnak;*** *ő tesz némává, süketté, és vakká.* *Van-e olyan baj, amit nem az Úr szerezne?* Kétségtelen, hogy Ő cselekszik, és mindig bölcsességgel és igazsággal, és saját dicsőségére, Jn 9:3. ***A fáraó és az egyiptomiak lelkileg süketté és vakká lettek, Ézs 6:9.10. De Isten tudta, hogyan kell őket irányítani, és hogyan szerezzen magának dicsőséget rajtuk.***

2. Hogy bátorítsa őt ebben a nagy vállalkozásban, megismétli **jelenlétének ígéretét**, nemcsak általánosságban: "***Veled*** leszek" (Ézs 3:12), hanem különösen: "***Száddal*** leszek, hogy beszéded tökéletlensége ne legyen káros a mondanivalódra". ▪ Nem úgy tűnik, hogy Isten azonnal megszüntette a fogyatékosságot, bármi is volt az; de megtette azt, ami ezzel egyenértékű: megtanította, hogy mit mondjon, és aztán hagyta, hogy a dolog ajánlja magát: ha mások kecsesebben beszéltek is, senki sem beszélt erőteljesebben. Figyeljük meg: ▪ ***Akiket Isten arra alkalmaz, hogy az Ő nevében szóljanak (az Ő érdekében), azoknak tőle kell függeniük az utasításokért, és megadatik nekik, hogy mit szóljanak,*** Máté 10:19.

3. **A megbízatásban Áront adja mellé.** Megígéri, hogy Áron alkalmas időben találkozni fog vele, és hogy örülni fog, hogy láthatja őt, mivel (valószínűleg) hosszú évek óta nem látták egymást, 2Móz 4,14. Utasítja őt, hogy használja fel Áront szószólójának, 2Móz 4:16. ▪ Isten teljesen félretehette volna Mózest, makacssága miatt, hogy ne alkalmazza őt; de tekintettel volt esendő voltára (természeti alkatára), és segédet rendelt mellé. ▪ Figyeljük meg: (1.) ***Jobb kettőnek, mint egynek***, Préd 4:9. Istennek ***két tanúja*** lesz (Jel 11,3), hogy az ő szájukból minden szó megerősödjék. (2.) ***Áron Mózes testvére volt, az isteni bölcsesség így rendelte el, hogy egymáshoz való természetes ragaszkodásuk erősítse szövetségüket megbízatásuk közös végrehajtásában***. Krisztus kettesével küldte tanítványait, és a párok közül néhányan testvérek voltak. (3.) ***Áron volt az idősebb testvér, és mégis hajlandó volt Mózes alatt dolgozni ebben az ügyben, mert Isten így akarta.*** (4.) ***Áron jól tudott beszélni, mégis bölcsességben messze alulmaradt Mózessel szemben. Isten különbözőképpen osztja ki ajándékait*** az emberek fiai között, hogy lássuk, hogy szükségünk van egymásra, és hogy mindenki hozzájáruljon valamivel a test építéséhez, 1Kor 12:21. Áron nyelve, Mózes fejével és szívével együtt teljesen alkalmassá teszi az embert erre a követségre. (5.) ***Isten megígéri: a te száddal és az ő szájával leszek***. Még Áron is, aki jól tudott beszélni, mégsem tudott céltudatosan beszélni, hacsak Isten nem volt a szájával; ***az isteni kegyelem állandó segítsége nélkül a legjobb ajándékok is kudarcot vallanak***.

4. **Azt mondja neki, hogy vegye kezébe a botot (2Móz 4,17), hogy jelezze, hogy vállalkozását inkább *tettekkel*, mint *beszéddel* kell megvalósítania;** a jelek, amelyeket ezzel a bottal kell tennie, bőségesen pótolhatják az ékesszólás hiányát; egy csoda jobb szolgálatot tesz neki, mint a világ összes szónoklata. ▪ Vegye ***azt a vesszőt***, a vesszőt, ***amelyet pásztorként hordott,*** ***hogy ne szégyellje azt az alantas állapotot, amelyből Isten elhívta őt***. ▪ Ez a bot legyen a hatalom botja, és legyen számára a kard és a jogar helyett is.

 <https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/exodus/4/10/4/10/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**Vasárnap délelőtti istentisztelet:**

**4Móz 21,4-9. Mózes közbenjáró imája**

**Matthew Henry:**

**4Móz 21,4-9**

***4******És elindulának a Hór hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.******5És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk.******6******Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből.******7******Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért.******8******És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.******9******Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.***

Itt van: **I. Izrael fáradtsága egy hosszú, Edom földjét megkerülő menetelés miatt,** mert nem tudtak átjutni rajta a legközelebbi úton: *A nép lelke nagyon elkeseredett az út miatt*, 4Móz 21,4. ▪ ***Talán az út durva és egyenetlen volt, vagy sáros és mocskos; vagy bosszantotta őket, hogy messzire kellett menniük, és hogy nem engedték meg nekik, hogy erőszakkal áttörjenek az edomiták országán.*** ▪ Aki bosszús, elégedetlen lelkületű, az folyton talál még valamit, ami nyugtalanná teszi.

II. **Hitetlenségük és zúgolódásuk ez alkalommal**, 4Móz 21:5. Bár éppen most arattak dicsőséges győzelmet a kánaániták felett, és győzelemről győzelemre mentek a hódításban, mégis nagyon elégedetlenül beszéltek arról, amit Isten tett értük, és bizalmatlanul arról, amit tenni fog; bosszankodtak, hogy kihozta őket Egyiptomból, hogy nem volt kenyerük és vizük, mint más népeknek a saját gondjuk és szorgalmuk által, hanem bizonyos csoda folytán, nem tudták, hogyan. Van kenyerük elég és van bőven, mégis panaszkodnak, hogy nincs kenyér, mert bár angyali eledelt esznek, mégsem szeretik; magát a mannát utálják, és könnyű kenyérnek (hitvány eledelnek) nevezik, amely gyermekeknek való, nem pedig férfiaknak és katonáknak. ***Minek örülnek majd azok, akiknek a manna sem tetszik? Akik hajlamosak a veszekedésre, hibát fognak találni ott is, ahol nincs hiba.*** ▪ Így azok, akik már régóta élvezik a kegyelem eszközeit, hajlamosak még a mennyei mannán is túltengeni, és hitvány eledelnek nevezni azt. De az a megvetés, amellyel egyesek Isten szavát illetik, ne késztessen bennünket arra, hogy annál kevésbé becsüljük azt: ez az élet kenyere, tartalmas kenyér, és örök életre táplálja azokat, akik hit által táplálkoznak belőle, bárki nevezze is hitvány eledelnek.

**III. Az igazságos ítélet, amelyet Isten hozott rájuk zúgolódásuk miatt,** 4Móz 21:6. Tüzes kígyókat küldött közéjük, amelyek sokukat halálra mardostak vagy megcsípték. ▪ A pusztaság, amelyen keresztülmentek, mindvégig (folyton) tele volt ezekkel a tüzes kígyókkal, amint ez kiderül, 5Móz 8,15. De eddig Isten csodálatosan megóvta népét attól, hogy kárt tegyenek bennük, egészen mostanáig, hogy zúgolódtak, hogy megfenyítse őket ez állatok által, amelyek eddig kerülték táborukat, de most betörtek oda. ***Joggal érezhetik meg Isten ítéleteit azok, akik nem hálásak kegyelmeiért***. ▪ Ezeket a kígyókat **tüzeseknek** nevezik, a színükről, vagy a dühükről, vagy a harapásuk hatásairól, amelyek begyulladnak, azonnal magas lázba hozzák a testet, és csillapíthatatlan szomjúsággal perzselik azt. ▪ Jogtalanul panaszkodtak a vízhiány miatt (4Móz 21,5), s hogy megfenyítse őket ezért, rájuk küldi ezt a szomjúságot, amelyet semmilyen víz nem oltott volna el. ***Akik ok nélkül siránkoznak, azoknak méltán adott okot a siránkozásra.*** ▪ Bizalmatlanul következtettek arra, hogy ***meg kell halniuk a pusztában,*** és Isten szavukon fogta őket, célbavette téveszméiket, és rájuk hozta hitetlen félelmüket; sokan közülük valóban meghaltak. ▪ Pimaszul magának ***Istennek az arcába csaptak***, és a kígyók mérge volt ajkuk alatt, és most ezek a tüzes kígyók (amelyek, úgy tűnik, repülő kígyók voltak, Ézs 14,29) repültek az arcukba, és megmérgezték őket. ▪ Büszkeségükben ***Isten és Mózes ellen emelték magukat***, és most Isten megalázta és lesújtotta őket azzal, hogy ezeket a megvetendő állatokat csapássá tette számukra. ▪ Most ***az a tüzérség fordult ellenük, amelyet korábban az egyiptomiak elleni védelmükben vetett be Isten***. ▪ Aki ***fürjeket*** hozott nekik lakomára, tudatta velük, hogy ***kígyókat*** is hozhat, hogy megmarják őket; **az egész teremtés háborúban áll azokkal, akik fegyverben állnak Isten ellen.**

**IV. Bűnbánatuk és Istenhez való könyörgésük ezen ítélet alatt**, 4Móz 21,7. Bevallják hibájukat: ***Vétkeztünk.*** Vallomásukban részletekbe menőek (nem általánosítanak): ***Az Úr ellen és ellened szóltunk***. ▪ Félő, hogy nem ismerték volna el a bűnt, ha nem érezték volna a fájdalmat; de a vessző alatt meglágyulnak: *amikor ölte őket, akkor keresték őt*. ▪ Kérik, hogy Mózes imádkozzék értük, mint akik nagyon is tudatában voltak saját méltatlanságuknak, hogy meghallgatásra találjanak, és meg voltak győződve arról, hogy Mózesnek milyen nagy érdeke van az égben. ▪ ***Milyen hamar megváltozik a hangnemük!*** Azok, akik az előbb még úgy veszekedtek vele, mint a legnagyobb ellenségükkel, most úgy udvarolnak neki, mint a legjobb barátjuknak, és őt választják szószólójuknak Isten előtt. ***A nyomorúságok gyakran megváltoztatják az embereknek Isten népével kapcsolatos érzéseit, és megtanítják őket értékelni azokat az imákat, amelyeket korábban megvetettek.*** ▪ Mózes, hogy megmutassa, hogy szívből megbocsátott nekik, megáldja azokat, akik őt átkozták, és imádkozik azokért, akik őt csúfosan kihasználták. Ebben **Krisztus példaképe volt, aki közbenjárt üldözőiért**, és példa számunkra, hogy menjünk és tegyünk hasonlóképpen, és így mutassuk meg, hogy szeretjük ellenségeinket.

**V. A csodálatos rendelkezés, amelyet Isten tett a segítségükre.** Nem ítéletre való idézésben alkalmazta Mózest, hanem inkább hogy a nép jóindulatának ajánlja őt, eszközévé tette őt a megsegítségükre, 4Móz 21:8.9. Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítse el egy tüzes kígyó ábrázolását, amit meg is tett, rézből; és állítsa fel egy nagyon magas rúdra, hogy a tábor minden részéből látható legyen; és mindenki, akit tüzes kígyó megcsípett, meggyógyult, ha felnézett erre a rézkígyóra. ▪ A nép azért imádkozott, hogy Isten vegye el tőlük a kígyókat (4Móz 21:7), de Isten nem látta jónak, hogy ezt megtegye: mert Ő ***a legjobb módon ad hatékony segítséget, bár nem a mi módszereink szerint.*** Így azok, akik nem haltak meg zúgolódásuk miatt, mégis ***szenvedtek*** miatta, hogy annál inkább megbánják és megalázzák magukat érte; hasonlóképpen ***gyógyulást*** kaptak Istentől, Mózes keze által, hogy megtanulják, ha lehet, soha többé ne beszéljenek Isten és Mózes ellen. ▪ A gyógyításnak ez a módja teljesen csodálatos volt, és annál csodálatosabb, ha igaz, amit egyes természettudósok állítanak, hogy a fényes és fényezett rézre való tekintet ártalmas azoknak, akiket tüzes kígyók csípnek meg. ***Isten ellentétes eszközökkel is el tudja érni a céljait***. Maguk a zsidók mondják, hogy nem a rézkígyó látványa gyógyította meg őket, hanem *amikor felnéztek rá, akkor Istenre, mint az Úrra néztek, aki meggyógyította őket.* ▪ De ebben a rendelkezésben **sok evangélium** volt. Megváltónk ezt mondta nekünk (Jn 3:14.15), hogy *amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemelkednie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen*.

Figyeljük meg tehát **a hasonlóságot,**

**1. Az ő betegségük és a miénk között**. *Az ördög a régi kígyó,* a tüzes kígyó, ezért jelenik meg (Jel 12,3) nagy vörös sárkányként. *A bűn ennek a tüzes kígyónak a harapása*; fájdalmas a felébredt lelkiismeretnek, és mérgező a megkeményedett (kiégett) lelkiismeretnek. A Sátán kísértéseit tüzes dárdáinak nevezi az ige, Ef 6:16. A bujaság és a szenvedély lángra lobbantja a lelket, így a Mindenható rettentései is, amikor felsorakoznak. Végül a bűn úgy harap, mint a kígyó, és úgy csíp, mint a vipera; és még az édességei is áspis mérgévé válnak.

**2. Az ő orvosságuk és a mi orvosságunk között.** (1.) Maga Isten volt az, aki ezt az ellenszert a tüzes kígyók ellen kitalálta és előírta; így ***a mi Krisztus általi megváltásunk is a Végtelen Bölcsesség találmánya volt***; Isten maga találta ki a váltságdíjat. (2.) ***A gyógymód nagyon valószínűtlen volt***; így a Krisztus halála általi megváltásunk a zsidók számára botlás, a görögök számára pedig bolondság. ▪ **Mózes** volt az, aki felemelte a kígyót a pusztában, így ***a törvény iskolamester, hogy Krisztushoz vezessen minket***, és Mózes írt róla, Jn 3:14-16. Krisztust a zsidók vezetői emelték fel, akik Mózes utódai voltak. (3.) ***Az, ami gyógyított, annak a képére lett formálva, ami megsebesített.*** Így Krisztus, bár maga tökéletesen mentes volt a bűntől, mégis a bűnös test hasonlatosságára lett formálva (Róm 8:3), olyannyira, hogy természetesnek vették, hogy ez az ember bűnös, Jn 9:24. (4.) ***Az érckígyó fel volt emelve***; **Krisztus is** fel volt emelve. Felemelkedett ***a keresztre*** (Jn 12:33.34), mert az Ő a világ számára látványossággá lett. ***Az evangélium hirdetése által*** lett felemelve. ▪ A rúdra itt használt szó *zászlót* vagy *lobogót* jelent, mert ***a megfeszített Krisztus a nép zászlaja***, Ézs 11:10. ▪▪Egyesek a kígyó felemelését Krisztusnak a Sátán, a régi kígyó felett aratott győzelmének ábrájaként értelmezik, akinek a fejét összetörte, amikor a keresztjén leggyőzte a fejedelemségeket és hatalmakat, amelyeket elpusztított és megsemmisített, Kol 2:15.

3. **Az ő gyógymódjuk és a miénk alkalmazása között**. Ők ***néztek és éltek***, mi pedig, ***ha hiszünk, nem veszünk el***; ***hit által tekintünk Jézusra,*** Zsid 12,2. Nézzetek reám, és üdvözültök, Ézs 45,22. Észre kell vennünk sebeinket és az általuk okozott veszélyt, el kell fogadnunk azt a feljegyzést, amelyet Isten adott Fiáról, és bíznunk kell abban a biztosítékban, amelyet adott, hogy meggyógyulunk és megmenekülünk általa, ha átadjuk magunkat az ő vezetésének. ▪ **A felemelt érckígyó nem gyógyított, ha nem néztek fel rá**. Ha valaki a sebére meredt, és nem akart felnézni a rézkígyóra, elkerülhetetlenül meghalt. ▪ ***Ha semmibe vették a gyógyításnak ezt a módját, és természetes gyógyszerekhez folyamodtak, és azokban bíztak, joggal pusztultak el***; így a bűnösök, ha megvetik Krisztus igazságosságát, vagy kétségeskednek az általa nyújtott gyógyulás felől, a sebük kétségtelenül végzetes lesz. ▪ De aki felnézett erre a gyógyító jelre, bár a tábor legkülső részéből, bár gyenge és síró szemmel, bizonyosan meggyógyult; így aki hisz Krisztusban, bár még csak gyenge a hitben, nem fog elpusztulni. ▪ ***Vannak gyenge testvérek, akikért Krisztus meghalt***. ▪T alán a kígyó felállítása után egy ideig még tüzes kígyók zaklatták Izráel táborát. ▪ És egyesek valószínűsítik, hogy ezt a kígyót magukkal vitték útjuk hátralevő részében, és bárhol, ahol táboroztak, felállították. És amikor Kánaánban letelepedtek, valahol az ország határain belül rögzítették. Mert nem valószínű, hogy Izráel fiai olyan messzire mentek volna ott a pusztában, mint ezt később megtették, hogy füstölőt égessenek neki, ahogyan azt látjuk, 2Kir 18:4-ben. ▪ ***Még azoknak is, akik megszabadultak az örök haláltól, amely a bűn zsoldja, számolniuk kell azzal, hogy amíg itt vannak ezen a világon, érezniük kell annak fájdalmát és marását;*** de hacsak saját hibánkból nem vágjuk el magunkat tőle, az érckígyó kísérhet minket, hogy minden alkalommal felnézhessünk rá, azáltal, hogy ***állandóan magunkkal hordozzuk az Úr Jézus halálát***.

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/numbers/21/4/21/4/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**Vasárnap délutáni istentisztelet (RMBGySz):**

**1Kor 2,6-16 Ki értheti Isten Lelkének dolgait?**

**AZ EVANGÉLIUM BÖLCSESSÉGE**

**Charles Simeon (gyors)prédikációja**

Forrás: Charles Simeon: **WISDOM OF THE GOSPEL (Discourse No. 1936)**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homiletic>

***1Kor 2:6. Bölcsességet a tökéletesek között szólunk.***

E szavak első pillantásra úgy tűnnek, mintha a beképzeltség és a gőg levegőjét hordoznák: és ha egy nem ihletett ember ejtené ki őket saját ismereteire vonatkozóan, talán méltán elítélhetnénk, mint amelyek a büszkeség és az önteltség szentségtelen érzéseit árulják el a beszélőben, illetve keltik a hallgatóban. De a szent apostol által mondottak nem engednek meg ilyen kedvezőtlen értelmezést. ▪ Ha ezek alatt azt kellene értenünk, hogy az apostol egy különleges tanítást tartott azok között, akik beavatottak voltak elméjének titkaiba, és egy másikat a kevésbé tanult tanítványai között, akkor semmiképpen sem igazolhatnánk az ilyen magatartását; mert akkor hasonlítana azokra a régi filozófusokra, akik a magánéletben leleplezték a nép téveszméit, amelyeket nyilvános beszédeikben támogattak és szentesítettek. ***Ezt*** az apostol soha nem tette. ▪ Ha felvilágosultabb hívei elé tárt bizonyos dolgokat, amelyeket másoknak nem volt hajlandó elmondani, azt nem az általa elhallgatott gondolatok igazságában való kételkedésből tette, vagy attól való félelmében, hogy azok közlésével kivívja az emberek nemtetszését; hanem csupán azoknak a gyengeségéhez való leereszkedésből, akiknek látószervei nem voltak képesek elviselni azt a fényáradatot, amelyet ő képes volt rájuk árasztani. Ilyen indítékokból bizonyára sokszor visszatartotta az igazságokat azoktól, akik nem voltak képesek elviselni azokat, és megelégedett azzal, hogy tejet adjon azoknak, akik nem voltak képesek megemészteni az erős húst [1Kor 3:1-2. Zsid 5:11-14.].• De az előttünk lévő szakasznak nem ez a jelentése. Egyszerű értelme az, hogy ***míg a szolgálatainak nagy témáját sok hallgatója "bolondságnak" tekintette, addig azok szemében, akik helyesen értették, "bölcsesség" volt****.*

Szavai természetes módon annak feltárására indítanak, hogy

**I. Mi az evangélium igazi jellege?**

Az evangélium, amelyet az apostol hirdetett, a keresztre feszített Megváltó általi üdvösség volt: "Elhatároztam", mondja, "hogy ***semmiről sem akarok tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, éspedig, mint megfeszítettről".***

Ez pedig, bármit is mondjon róla a tudatlan és istentelen világ, "**bölcsesség".**

Való igaz, hogy egy "***rejtett***" bölcsesség...

[Az Atya kebelében volt elrejtve az örökkévalóságtól fogva: az első arkangyalnak sem volt róla fogalma, amíg ki nem lett nyilatkoztatva az embernek a Paradicsomban; és minden tudás, amellyel a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok ebben az órában rendelkeznek vele kapcsolatban, a következő korok prófétái és apostolai által az egyháznak adott fokozatos kinyilatkoztatásból származik [Ef 3:9-10.]. Még a mózesi diszpenzáció alatt is nagyrészt "el volt rejtve": mert a típusok és szertartások, amelyekkel azt illusztrálták, olyan vastag fátylat borítottak rá, hogy alig lehetett észrevenni; és maguk a próféták, akik megjövendölték, képtelenek voltak megfejteni a titkokat, amelyeket nekünk hirdettek [1Pt 1:10-12.]. A dolgok, amelyeket az evangélium szemünk elé tár, teljesen különböznek minden olyan dologtól, ami valaha is az ihletetlen emberek elméjébe jutott [9. ver.]: és ebben a pillanatban "el vannak rejtve a bölcsek és okosok elől, míg a kisgyermekek számára kinyilatkoztatnak [Mt 11:25-26.]"].

De benne foglaltatik Isten "***sokrétű***" bölcsessége.

[Ez "Istentől rendeltetett el a világ alapítása előtt, a mi dicsőségünkre", sőt lelkünk üdvösségére. És ebben a "nagy misztériumban [7. ver. 1Tim 3:16.]" **láthatjuk az ő *feltaláló* bölcsességét, az ő *adminisztratív (létrehozó, kimunkáló)* bölcsességét, az ő *hatékony* bölcsességét.**

Semmilyen véges értelem nem tudott volna ilyen tervet kigondolni arra, hogy megmentse elesett fajunkat a kárhozattól, anélkül, hogy szégyent ne hozzon a törvényre, amelyet mi megszegtünk, és fel ne függesztené az igazságszolgáltatás által kimondott ítéletet. Egyedül Ő, "akinek értelme kifürkészhetetlen", volt képes olyan tervet kidolgozni, amely révén a bűn megbüntethető és a bűnös megmenthető.

De hogyan kell ezt a tervet ***végrehajtani***? Ha nem válik ismertté, senki sem élhet vele; ha pedig ismertté válik, soha nem lehet végrehajtani (hatásossá, működőképessé tenni): hiszen ki merné valaha is rátenni a kezét *megtestesült Istenére*, és *őt* sújtani azzal, aminek elviselésére ő rendelve volt? Maga az apostol mondja nekünk, hogy "ha e világ fejedelmei tudták volna, mit cselekszenek, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát [8. ver.]". ▪ És most, hogy a terv megvalósult, hogyan lehet ennek ***előnyeit (áldásait***) úgy átadni, hogy miközben senkinek sem hagy teret a dicsekvésre, Isten szuverenitása ne lépjen az ember szabad cselekvőképességének helyébe, és semmilyen mértékben ne akadályozza azt? Nos, Ki más, mint Isten tudná ezt megjósolni (kivitelezni)?

Ismétlem: Lehetséges-e, hogy bármi is a véletlenre legyen bízva? Bizonytalan lehet-e az, hogy végül is Isten céljai megvalósulnak-e? Nem: az emberé lesz a haszon, Istené pedig a dicsőség. Isten "népet ad Fiának, amelyet örökségül kap [Zsoltárok 2:8.]". "Egy mag (maradék) fog neki szolgálni [Zsolt 22:30.]": és bármennyire is távol vannak, Isten el fogja őket hívni, és Fiához fogja őket vonni [Jn 6:37.], és "megtartja őket mindvégig", és "tökéletessé teszi bennük a jó művet, amelyet elkezdett" [Fil 1:6.]. Azok közül, akiket örökkévalóságtól fogva a Fiának adott, "egy sem vész el [Jn 18:9.]," "egy sem ragadható ki soha a kezéből [Jn 10:28-29.]". Ugyanakkor Isten minden saját tökéletessége (jellembeli tulajdonsága) meg fog dicsőülni; az igazságosság a vétség megbüntetésében, és az irgalmasság a bűnösnek való megbocsátásban; igen, az irgalmasság annál inkább meg fog dicsőülni, mert az igazságosság útján gyakorolja; és az igazságosság, mert az irgalmasság útján tiszteltetik.

*"Ó, Isten bölcsességének és tudományának mélységes gazdagsága! Mennyire kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az Ő útjai* [Rm 11:33.]!" Ez valóban elmondható az ő tervének bármelyik részével kapcsolatban: és ha így van, mennyivel inkább az egész elképesztő misztériummal kapcsolatban, annak minden ágát illetően! Bizony, a megváltás titkában, annak minden részét tekintve, "el van rejtve a bölcsesség és a tudás minden kincse [Kol 2:3.]"; olyannyira, hogy bár ezek fokozatosan fognak kibontakozni az örökkévalóságig, de soha nem lesznek teljesen láthatóak, soha nem lesznek megfelelően felfoghatóak].

Ez tehát az evangélium valódi jellege, és továbbmenve azt fogjuk bemutatni:

**II. Honnan van az, hogy csak az istenfélők látják azt a maga valódi fényében...**

Az itt "tökéletesnek" nevezett személyek ugyanazok, akiket az előző fejezetben "üdvözültek"-nek [1Kor1:18.] és "elhívottak"-nak [1Kor1:24.] nevezett. Ami az abszolút tökéletességet illeti, ilyen nem található egyetlen emberi lényben sem [Fil 3:12.]. De a személyeket néha úgy nevezik "***tökéletesnek***", mint akik gyermekből ***felnőtté*** váltak (elérték a felnőttkor) [Lásd: 1Kor 14:20 és Zsid 5:14. mindkettő görögül]; és néha úgy, mint akik valóban ***igazak*** a hitetlen és istentelen világgal szemben [Jób 1:1. Mt 19:21. Fil 3:15.]. Ez utóbbi értelemben használja a szövegünk a "*tökéletes"* kifejezést. • Ezek a személyek, bár még csak csecsemők, bölcsességet látnak az evangéliumban; bár kétségtelen, hogy az evangélium dicsőségére és kiválóságára való rálátásuk mélysége az isteni életben elért eredményeikkel arányosan alakul.

Nos, egyedül ezek a személyek látják az evangélium bölcsességét,

**1. Mert egyedül ők érzik szükségüket a benne kinyilatkoztatott üdvösségre...**

[A többiek nem ismerik elveszett helyzetüket: nem látnak a bűnben semmi ilyen rosszat, csak azt, hogy azt néhány apró bűnbánati cselekedettel jóvá lehet tenni, és néhány önigazságos és formális szolgálattal ellensúlyozni lehet. Mit kívánhatnak tehát egy olyan rendelkezéstől, mint amilyet az evangélium az Istennel való megbékélésükre tett? Mi szükségük van arra, hogy a Mindenható Isten megtestesüljön, és felajánlja magát áldozatul a bűneikért? Mi szükségük van arra, hogy egy haldokló Megváltó érdemeire hivatkozzanak, amikor szerintük a saját érdemeik is elegendőek? Mi szükségük van arra, hogy a Szentlélek leszálljon és lakozzék a szívükben, amikor önmagukban elegendő erővel rendelkeznek minden szolgálathoz, amelyet teljesíteniük kell? ▪ De az az ember, aki tudja, milyen mélyre süllyedt, és mennyire lehetetlen, hogy valaha is kibéküljön Istennel, vagy hogy saját engedelmességével elérje azt az igazságosságot, amelyben Isten előtt megállhat, el fog ámulni az evangéliumban tett kinyilatkoztatáson és az abban foglalt csodálatos misztériumon: bármilyen fényben is nézzék azt mások, az ő szemében "Isten ereje és Isten bölcsessége" lesz [1Kor 1:23-24.].

**2. Mert csak ők egyedül vágynak arra, s igyekeznek, hogy oktatást kapjanak benne -**

[Mások "saját értelmükre támaszkodnak "; és mivel "bölcseknek képzelik magukat", "Isten a saját ravaszságukban fogja meg őket [1Kor 1:19; 3:19.]". Nem így az alázatos kereső (kérdező). Neki "***a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelke adatik Isten drága Fiának ismeretében, hogy értelmének szemei megnyíljanak*** [Ef 1:18-19.]"; és képessé válik arra, hogy tisztán és biztosan felismerje "azokat a dolgokat, amelyek ingyen adatnak neki Istentől [12. v.]". Ez az isteni Ügynök rávezeti őt, hogy "Isten mély dolgait [10. vers]" lássa; és bizonyos mértékig felfogja Krisztus szeretetének mélységét, magasságát, hosszát és szélességét, amely egész terjedelmében teljesen felfoghatatlan [Ef 3:18-19.].

**3. Mert csak ők hajlandóak elfogadni az önmegtagadó tanokat -**

[Másokat megbotránkoztat az általa megkövetelt megaláztatás: nem bírják elviselni, hogy lemondjanak a világról, és csak Istennek és az örökkévalóságnak éljenek. Önmaguk igazolására tehát "kigúnyolják" azt, amit nem akarnak elfogadni [Lásd és különösen jegyezd meg ebben a tekintetben Lk 16:14.]. Az az ember azonban, akinek szíve rendben van Istennel, a pokolra érdemes bűnösként a porig kíván megalázkodni, és örül, hogy "mindent megkaphat abból a teljességből", ami Krisztusban van számára elraktározva. Ha megvalósulhatna a lelke vágya, akkor "szent lenne, amint maga Isten szent", és "tökéletes, amint az ő mennyei Atyja tökéletes". Ezért, amikor az evangéliumban mindent megtalál, amire szüksége van, - bölcsességet a tudatlanoknak, igazságot a bűnösöknek, megszentelődést a tisztátlanoknak és megváltást a rabszolgáknak, - nem teheti, hogy ne ***imádja a bölcsességet, amely ilyen titokzatos, ilyen hatékony üdvösséget rendelt el*** ].

**4. Mert egyedül ezek adják át magukat a szemlélődésnek (e titok feletti elmélkedésnek)...**

[A többiek "elfelejtik mindazt, amit hallanak", mivel nem kívánják azt elméjükben megőrizni. De az igazán igazak szívükbe zárják az igét, (ahogyan Mária is az ő serdülő Fiának szavait;) igen, és elmélkednek rajta éjjel-nappal. Ebben a tekintetben hasonlítanak a szent angyalokhoz, akiket úgy ábrázol az ige, mint akik ***lehajolnak*** a frigyládához, és minden lehetséges gondossággal fürkészik, vizsgálják a benne foglalt törvényt [1Pt 1:12.]. Nem csoda, hogy ki vannak oktatva; nem csoda, hogy a fátyol el lett távolítva a szívükről, mert Isten azt mondta: "Akkor megismeritek, ha törekedtek megismerni az Urat".

Innen látjuk tehát, milyen alapon csodálja a tökéletes ember "bölcsességként" azt, amit az egész világ ezen kívül bolondságnak tart. ***Mivel Isten képessé tette arra, hogy felismerje annak alkalmasságát, és megtapasztalja annak elégségességét, ezért dicsőíti azt, mint a bölcsesség tökéletességét,*** és mint minden jó és nagyszerű áldás átfogó összefoglalását].

Most pedig, mivel az alapigében (textusban) a beszélő és a hallgatók együtt vannak említve - az egyik bizalommal adja át, a másik pedig engedelmesen fogadja az ihlet diktátumát -, **befejezésül hadd szóljak, személyes üzenetként**,

**1. Azokhoz, akiknek a feladata az evangélium hirdetése a jelenben, vagy a jövőben az lesz...**

[Az apostol, aki tudta, hogy az evangélium maga Isten bölcsessége, rendkívül ügyelt arra, hogy ***a lehető legnagyobb egyszerűséggel adja át***. Képes lett volna "a szavak bölcsességével" hirdetni, és a nyelv minden erejével kifejteni, ha kedve lett volna hozzá: de nem akarta ezt tenni, "nehogy Krisztus keresztje hatástalan legyen" [1Kor 1:17.]. Magukhoz a korintusiakhoz fordul, hogy "nem a beszéd vagy az emberi bölcsesség kiválóságával jött hozzájuk [1., 4. vers]"; mert arra törekszik, hogy "hitük ne az emberi bölcsességben, hanem Isten erejében álljon meg" [5., 13. vers]. Ezzel pedig olyan példát adott nekünk, amelyet gondosan követnünk kell. • ***Nagyot tévedünk, ha azt reméljük, hogy valamilyen apró díszítéssel megszépíthetjük Krisztus evangéliumát***. ***Ez akkor tűnik a legszebbnek, amikor a legegyszerűbben, a maga természetes formájában jelenik meg***. ***Az egész világ hiába próbálna bármit is hozzátenni a világossághoz: és ugyanilyen hiábavaló lesz minden olyan törekvés, hogy az evangéliumot retorikai kifejezések cifra díszeivel magasztaljuk.*** ***Isten a megfeszített Megváltó egyszerű bemutatásával fog munkálkodni.*** A bölcsek bölcsességét megvetéssel fogja elárasztani: de "az igehirdetés bolondsága által", vagyis olyan igehirdetés által, amelyet e világ bölcsei bolondságnak tartanak, "megmenti azokat, akik hisznek". • **A lelkészek tehát tanulják meg innen, hogyan hirdessék az evangéliumot**, emlékezve arra, hogy "az Istennek bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Istennek gyengesége erősebb az embereknél" [1Kor 1:25.]. ***Hozzáadásainkkal gyengíthetjük Krisztus evangéliumát; de soha nem erősíthetjük annak hatékonyságát semmivel, amit mi hozzá tudunk adni***. Önmagában "Isten erejének vesszeje": és ha hűségesen forgatjuk, a sötétség minden hatalma elesik előtte].

**2. Azoknak, akik hallják az evangéliumot.**

[***Arra kell törekednetek, hogy elérjétek a lélek egyszerűségét, a kisgyermekek egyszerűségét.*** "Ha bölcsek akartok lenni, bolondokká kell válnotok, hogy bölcsek lehessetek [1Kor3:18.].". Isten igazságát kell értékeljétek, és nem az emberi ékesszólást, amellyel talán hirdetik azt. "Úgy kell "hallanotok az igét", hogy az nem emberi szó, hanem Isten szava". Úgy kell hallanotok, mint Isten szavát, amelyet különösen saját magatokhoz intézett; és "szelídséggel kell fogadnotok, mint beoltott igét, amely képes megmenteni a lelketeket [Jak 1:21.]". ▪ Hagyjátok, hogy ez a gondolat kellőképpen bevésődjék az elmétekbe, és ***erőteljesen fog hatni annak a szomorú hajlamnak az ellensúlyozására, amely bennünk van, hogy egyik prédikátort a másik fölé helyezzük, mert különleges adottságai és tehetségei vannak. Hiszen mi más valaki, mint Isten puszta eszköze, amellyel magának Istennek tetszett munkálkodni rajtatok*** [1Kor 3:5.]? Akár "Pál volt az, aki ültetett, akár Apollós, aki öntözött, egyedül Isten volt az, aki a növekedést adta", és ezért "sem Pál, sem Apollós nem lehet semmi a ti megbecsülésetekben (hacsak nem szeretitek őket a munkájukért), hanem Isten, aki a növekedést adta". A dicséret és a dicsőség egyedül az övé kell, hogy legyen [1Kor 3:6-7.].

***Másfelől pedig ne vessétek meg az igét, csak azért, mert az gyengeségben adatott át***. Istennek gyakran tetszik, hogy "saját erejét eszközeinek gyengeségében" felmagasztalja [2Kor 12:9.]. Éppen ezért "földi edényekbe (cserépedényekbe) helyezte kincseit [2Kor 4:7.]": és ha Őtőle várjátok az áldást az igére, akkor "erőt rendel a csecsemők és kisdedek szájába [Zsolt 8:2.]", és "gazdagít titeket azok által, akik önmagukban a legszegényebbek [2Kor 6:10.]".

Csak arra törekedjetek, hogy meglássátok és megcsodáljátok Isten bölcsességét az ő evangéliumában; és meg fogjátok látni, (tapasztalni fogjátok), hogy az "Isten ereje lelketek üdvösségére [Róm 1:16.]"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homiletic>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**AZ EVANGÉLIUM TITOKZATOSSÁGA**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: MYSTERIOUSNESS OF THE GOSPEL (Discourse No. 1937)**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/2/7/2/7/>

***1Kor 2:7. Isten titokzatos bölcsességét szóljuk…***

Az értelmes emberek között semmi sincs olyan nagyra becsülve, mint a **bölcsesség**. És nagyon is előnyben részesíthető minden más vívmánynál; mert birtokosát a lét skáláján felemeli, és a véges értelmek legmagasabb rendjéhez teszi hasonlatossá. Még a pusztán emberi bölcsesség is méltán áll messze a világ minden gazdagsága és kitüntetése fölött: • és **az isteni bölcsesség** még inkább megérdemli ezt a helyet az emberiség megbecsülésében. Most különösen ez utóbbi bölcsességről fogunk beszélni. Valójában azonban messze meghalad minden emberi felfogóképességet: mert ez magának az Istennek a bölcsessége; és ez a bölcsesség ráadásul olyan titokzatos, amely minden örökkévalóságtól fogva a Magasságos kebelében volt elrejtve. **Mégis eléggé érthető ahhoz, hogy megfeleljen minden olyan célnak, amelyre ki lett nyilatkoztatva, és hogy gazdagítsa mindazok lelkét, akiket Isten megajándékozott az élvezésével.** Ami mindezt tartalmazza, az az **Evangélium**: • és ezúttal az a szándékom, hogy **bemutassam,** **mi az az Evangéliumban, ami feljogosítja erre a magas rangra**. **Négy dolog van**, amelyeket meg fogok határozni:

**I. Az alapelveinek mélysége.**

Az evangélium nagy alapelve pontosan az, amit a törvény is példázott - ***az Istennel való megbékélés Fiának áldozata által***. Gondolkodjunk el ezen:

**Kiengesztelődés Istennel!**

[Micsoda misztérium! Gondoljatok **az isteni felség nagyságára**: gondoljatok **az emberi faj hitványságára** és értéktelenségére, akik, akár megsemmisülnének, akár az örök nyomorúság régióiban pusztulnának el, nem hiányoznának Isten teremtéséből. Istennek nincs szüksége rájuk, és nem is kaphat tőlük semmit; és Ő, ha akarná, pusztán akaratával szent lények millióit teremthetné meg, hogy pótolja a helyüket. Miért nem hagyja őket sorsukra? Miért foglalkozik velük a Magasságos Isten? Miért nem hagyta őket elveszni, amikor vétkeztek, mint a bukott angyalokat, hogy hozzájuk hasonlóan learassák gonoszságuk keserű gyümölcsét? • **Hogyan képzelhetjük el, hogy Isten valaha is arra gondoljon, hogy megbékéljen az ilyen lázadó teremtményekkel?** Még ha egy ilyen irányú javaslat először az embertől származna is, akkor sem tudnánk elképzelni, hogy Isten valaha is elfogadná azt: mennyivel kevésbé tudjuk elképzelni, hogy ha az ember nem mutat ilyen vágyat, a javaslat valaha is a mi sértett Istenünktől származna?

De gondolkodjunk tovább,]

**Kiengesztelődés *áldozat* által!**

[Mi lehet az áldozatban, ami ilyen célt szolgálhatna? Hogyan lehet az ártatlant a bűnös helyébe tenni? Ha egy ilyen javaslat elhangozna, hogyan fogadhatná el azt egy szent Isten? És hol lehetne áldozatot találni? Vajon a bikák és kecskék vére elveheti-e a bűnt? Ez lehetetlen. A legmagasabb arkangyalnak kellene feláldoznia magát értünk? Mit tehetne értünk, akár cselekedettel, akár szenvedéssel? Mit tehetne azon túl, amire teremtésének törvénye kötelezi, hogy tegyen? vagy mi haszna lehet az ő szenvedéseinek a bukott világ bűnének kiengesztelésére?

De gondolkodjatok tovább,]

**Kiengesztelődés *Isten egyetlen drága Fiának áldozata által!***

[Lehetetlen! Az Isten társ-egyenrangú, társ-örökkévaló Fiát adni egy ilyen célért! Az örökkévaló Isten emberré lett! Minden dolgok Teremtője önmagát helyettesként a teremtményei helyére állítja! Az Élet és a Dicsőség Ura meghal, és viseli a bűn miatti átkot, igen, és ezzel kiengeszteli azoknak a személyeknek a bűnét, akik őt a keresztre szögezték! • Valóban, ha Isten mindezt kinyilatkoztatta az evangéliumában, akkor annak igaznak kell lennie: de nem más, mint **a legkétségbevonhatatlanabb bizonyíték,** egy ilyen Istentől származó kijelentés jogosít fel bennünket e kiengesztelődés gondolatát örömmel elfogadni, mint ami megtörtént, ilyen módon.].

De hogy világosabb betekintést nyerjünk az evangélium titkába, vegyük észre,

**II. Rendelkezéseinek (megoldási hatáskörének) teljességét.**

Semmi sem hiányzik belőle, ami hozzájárulhatna,

**1. Isten tiszteletéhez.**

[Ha az evangélium ebből a szempontból hiányos lenne, lehetetlen volna, hogy Isten jóváhagyja. De **az Istenségnek nincs olyan tökéletessége (tulajdonsága), amelyet az evangélium ne tisztelne meg.** Isten ***igazságosságának*** minden követelése teljesül: Isten ***szentsége*** a legfényesebb színekben jelenik meg: ***igazsága*** sértetlen marad: igen, ***Isten minden tökéletessége jobban megdicsőül az irgalom gyakorlásának ezen módja által, mintha az ember soha nem esett volna el, vagy soha nem nyert volna megváltást.*** • Valójában ez adja az evangélium legfőbb értékét: kétségtelenül értékes, mert megmenti az elveszett embert; de végtelenül értékesebb, mint Isten dicsőségének megmutatása és felmagasztalása].

**2. Az ember megváltásához -**

[**A bukott embernek bűntudata megszüntetésére van-e szükség**? Eme áldozat révén az úgy eltávolodik el tőle, mint kelet a nyugattól, mint kelettől a nyugat. Legyen bár ez így***: az adósság, amelyet magunkra vontunk, végtelen volt: de végtelen volt annak a vérnek az értéke is, amely a bűneink kiengesztelésére kiontatott; így maga az igazságosság, mivel a mi Kezesünk által kielégült, nem tud semmit követelni tőlünk.*** • **Az embernek szüksége van-e természetének megújítására is?** Erről is bőségesen gondoskodik, mivel ***Krisztus vére által a Szentlélek ajándéka is meg lett vásárolva számunkra***; akinek mindenható közvetítésével bárki megújulhat és megszentelődhet, igen, és át is alakulhat az ő Istenének képmására. • **Szüksége van-e még egy tökéletes igazságosságra, amelyben megállhat Isten előtt**? Ezt is Krisztus haláláig tartó engedelmessége biztosítja számára: mert ezáltal olyan igazságosság jön létre, amely tökéletesen megfelel a törvény minden követelményének; és ***ez minden hívő léleknek tulajdoníttatik; így az ebbe öltözve tökéletesen és teljes épségben áll Isten előtt, folt és hiba nélkül.*** • Semmi, ami bármilyen módon hozzájárulhatna az ember lelkiismereti békéjéhez, életszentségéhez vagy dicsőségre való alkalmasságához, nem hiányzik ebből a csodálatos misztériumból: mindenről gondoskodott, minden biztosítva van, és minden részében Isten bölcsessége minden értelmet felülmúlóan és kimeríthetetlen gazdagságban megmutatkozik.

Az evangélium titokzatossága még jobban megmutatkozik, ha megfigyeljük,

**III. Teljesen távol áll az *emberi felfogástól...***

Tegyük fel, hogy az ember tudomást szerez arról, hogy Istennek irgalmassági tervei vannak vele szemben: milyen módon várná el, hogy ezt gyakorolja?

Nos, nyilván keresné azt,

**1. Pusztán *ingyen megbocsátás* formájában...**

[A leghalványabb elképzelése sem lenne az **engesztelésről.** Ez az ő szemében tökéletes abszurditásnak tűnne. Valójában így tűnt "mind a zsidók, mind a pogányok számára; az egyik számára botrány, a másik számára pedig bolondság". Ebben a fényben tűnik a mai bölcsek és megfontoltak számára is. Mert ***bár az engesztelés általános felfogását sokan elfogadják, sőt sokan állítják is, mint a szociniánusokkal és a deistákkal szembeni nézetet (felfogást, véleményt), de valójában csak azok helyeslik, akiket Isten tanít az igazságra, úgy, amint az Jézusban van***. • Természetüknél fogva mindenki gondolkodása a *szövetség nélküli kegyelem* felé hajlik, mivel az kevésbé megalázó, mint a megbocsátásnak az a terve, amelyet az evangélium ír elő. ***A mi bűneink Krisztusnak való tulajdonítása és az ő igazságosságának nekünk való tulajdonítása olyan tanok, amelyek ellen a természetes ember lázad***: senki sem tud szívből beletörődni ezekbe, amíg nem érezte át saját hibáinak mértékét és teljes képtelenségét arra, hogy bármi jót tegyen.

Mégis, miközben így hajlamosak vagyunk a szövetség nélküli kegyelemre az engesztelés helyett, még mindig várjuk azt a kegyelmet,]

**2. Az önigazságos függés módján...**

[***A saját cselekedeteinktől való mindenféle függésről való lemondás a végletekig abszurdnak tűnik:*** hiszen ha nem a cselekedeteink által üdvözülünk, akkor mi szükségünk van arra, hogy cselekedeteinket végezzük? Ha érdem szempontjából félretesszük őket, úgy tűnik, mintha minden alkalmat megszüntetnénk a teljesítésükre. ***Az ember nem bírja elviselni, hogy Isten előtt minden dicsekvésről lemondjon.*** Ha a mennyet nem is tudja *teljesen* megvásárolni, *részben* megteszi: és ha kénytelen is elfogadni a mennyet, mint ingyenes ajándékot, mégis keresni fog magában valamit, ami Isten előtt előnyben részesítheti, vagy legalábbis indokolja, hogy Istenhez forduljon kegyelmének közléseiért. ***A pénz és ár nélküli, ingyenes üdvösség, amelyet kizárólag hit által nyerhetünk el, a keresztyének nagy tömege számára inkább sértés, mint vágy és szeretet tárgya***].

Aztán keresi azt

**3. Az önbizalommal teli erőfeszítés módján...**

[Valamit ***tenni*** az üdvösség kiérdemlése érdekében, mindig azzal jár együtt, hogy azt ***a saját erőnkből*** tesszük. • ***A természetes embernek nincs más felfogása, mint hogy mivel ő felelős mindenért, amit tesz, szükségképpen elegendőnek kell lennie mindenre, amit tennie kell***. Bármilyen dolognak a hit egyszerű gyakorlásával és a felülről közölt erőre való várakozással való megkísérlése fanatikus önhittségnek tűnik számára, amely nem méltó a józan észhez. • Röviden, ***az evangéliumi üdvösség minden része, akár Istenhez vezet bennünket, akár alkalmassá tesz bennünket arra, hogy élvezzük őt, éppen az ellenkezője annak, amit a természetes ember sugallna vagy helyeselne***. Ezt még csak fel sem foghatja senki, aki nem rendelkezik lelki ítélőképességgel, és soha nem is kaphatja meg senki másként, csak a Szentlélek tanítása által.]

Bármennyire is távol áll az emberi felfogástól, nem tehetünk mást, mint hogy elismerjük,

**IV. Alkalmas a kitűzött célra...**

**Isten a *bűnösök megalázását* akarja elérni?**

[Semmi sem hat úgy e cél elérésében, mint az evangélium: mert *Krisztus halálában* ***látja a bűn szörnyűségét***, (hogy mit érdemel), és azt, hogy lehetetlen kegyelmet nyerni a bűnért való megfelelő engesztelés nélkül. • Az Isten Fiába vetett ***hitben való élés követelményében látja saját teljes képtelenségét minden jóra***: • és Krisztus igazságosságának beszámításában ***kénytelen elismerni, hogy még a legjobb cselekedetei is tele vannak tökéletlenséggel;*** és hogy az üdvösség az első lépéstől az utolsóig egyedül kegyelemből van és kell, hogy legyen.]

**Vajon a *Megváltót vágyik felmagasztalni*?**

[Az üdvösség dicsősége teljes egészében Krisztusnak van fenntartva, mint annak szerzőjének és beteljesítőjének: és egyedül neki kell tulajdonítani az egész dicsőséget, mind a mennyben, mind a földön. A bűnös elméjébe nem juthat másként remény, csak az ő engesztelő áldozata által; nem hangozhat el ima, csak az ő közbenjárása és közvetítése által; és az örökkévalóságig nem lesz olyan áldás, amelyet ne az ő érdemére, mint előidéző okra, és az ő kegyelmének hatására, mint hatékony okra vezetnének vissza: így az egész dicsőséget egyedül teljesen neki kell adni.]

**Elhatározza-e Isten, hogy *biztosítja a szentséget?***

[Itt biztosított, a kudarc lehetőségén túl: nem is található meg egyetlen teremtményben sem az ég alatt, hanem csak abban, aki befogadja Krisztus evangéliumát. *A szentség látszatát* találhatjuk az önigazult formalistákban; de **valódi szentséget** csak azokban találhatunk, akiket a megváltó szeretet áthat. • Ennek az igazságnak a megerősítésére az Egyház feljegyzéseire hivatkozunk a világ minden korszakában. Még ebben az órában sem riadunk vissza az összehasonlítástól az összes többi emberrel az ég alatt: és szabadon elismerjük, hogy • ***az a vallásos ember, aki szentségben nem emelkedik a földi hitetlenek fölé, méltatlan a keresztyén névre, és nem lesz része Krisztussal az ő országában és dicsőségében.***

Ezért bízunk abban, hogy az evangéliumot, bármennyire is megveti az istentelen világ, jogosan illeti meg a szövegünkben szereplő elnevezés: "***Isten titokzatos bölcsessége*** "].

**Alkalmazás… Lássuk tehát innen,**

**1. Mi a lelkész hivatala -**

[Az, hogy hirdesse "az áldott Isten dicsőséges evangéliumát". Az a feladatunk, hogy "Isten titokzatos bölcsességét beszéljük". Éppen erre a célra vagyunk kijelölve, mégpedig "Isten titkainak sáfáraiként". • Nem az a feladatunk, hogy a saját elménkből fakadó fogalmakat hozzunk elő, hanem egyszerűen csak azt kell hirdetnünk, hogy mit tett Isten az emberiség üdvösségéért, és hogyan békülhet meg vele a bűnös világ. Ez a kiengesztelődés szolgálata, amelyet ránk bíztak; és hivatalunk teljesítésében esdve kérünk titeket: "Béküljetek meg Istennel - - -]".

**2. Mi a kötelessége azoknak, akiknek szolgál -**

[Valóban úgy van, hogy amit a fülükbe juttat, az "titok"? Akkor rájuk tartozik, hogy szívükbe fogadják, engedelmességgel, alázattal és hálával. • Elvárjuk, hogy **a kisgyermekek** tanuljanak tőlünk, anélkül, hogy megkérdőjelezzék ítélőképességünk szilárdságát vagy állításaink igazságát. Az, hogy nem tudja teljesen megérteni a leckéket, amelyeket tanítunk neki, nem ok arra, hogy ne várjuk el egyetértését azokat illetően. • Ellenkezőleg, azáltal, hogy **először feltétlen hittel fogadják tanúságtételünket, később rendre belátják** tanításaink igazságát és kiválóságát is. És ezen az úton kell nekünk is elsajátítanunk Krisztus evangéliumának ismeretét - - - • De **alá kell vetnünk magunkat az Isten által javasolt tervnek** is, és ***teljesen******az általa mutatott úton kell keresnünk a bűneink bocsátát -*** - - És végül **éreznünk kell kötelességeinket a Magasságos Isten iránt, aki ilyen csodákat tett lelkünk üdvösségéért**. Amíg a földön vagyunk, bizonyos fokig át kell hatnia bennünket annak a buzgalomnak és szeretetnek, amelyet majd a mennyben fogunk a legmagasabb szinten érezni; és mind itt, mind az örökkévalóságban "***dicsőítsük őt testünkkel és lelkünkkel, amelyek az övéi***"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/2/7/2/7/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**AZ EVANGÉLIUM FELŐLI TUDATLANSÁG, VÉGZETES**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: Charles Simeon: IGNORANCE OF THE GOSPEL, FATAL (Discourse No. 1938)**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/2/8/2/8/>

***1Kor 2:8. Ha megismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát.***

Azt feltételezték, hogy az erényben olyan transzcendens kiválóság van, hogy ha az a földön testesülne meg, akkor egyetemesen tisztelnék és becsülnék. De az erény Isten egyetlen drága Fiának személyében megtestesült; és ahelyett, hogy az emberektől minden elvárható tiszteletet megkapott volna, minden lehetséges megaláztatással bántak vele, egészen addig, amíg kioltották annak életét, akiben találtatott. • De azzal a feltételezéssel, hogy minden ember tisztelné, természetesnek vesszük, hogy mindenki *képes* lenne értékelni a kiválóságát: holott az igazság az, hogy az emberek irigy szemmel minden dolgot kedvezőtlen színben látnak; és következésképpen rendkívül tévednek a velük kapcsolatos ítéleteikben. E szerencsétlen elfogultság miatt az emberek "a rosszat jónak, és a jót rossznak, a sötétséget világosságnak, és a világosságot sötétségnek, a keserűt édesnek, és az édeset keserűnek" tekintik. • Nem csoda tehát, ha a valóban kiválóval szembeni ellenszenvük annak magasztos tulajdonságaival arányosan növekszik, és az iránta való ellenállásukról kiderül, hogy az teljesen megfelel az értékítéletüknek. • Apostoli felhatalmazással rendelkezünk (egy apostol tekintélyes szava szolgál bizonyságul) arra, hogy azt mondjuk, hogy ez volt a megtestesült Istenünknek juttatott megaláztatások valódi oka. Ha az emberek képesek lettek volna helyesen megítélni az ő jellemét, képtelenek lettek volna úgy bánni vele, ahogyan tették: ha teljesen megértették volna a szeretet küldetését, amelyen jött, és a kegyelem céljait, amelyek megvalósítására rendeltetett, nem emelhették volna fel a kezüket ellene: lehetetlen lett volna, hogy azok a személyek, akik megértették a nagy misztériumot, amelynek beteljesítése céljából jött, így cselekedjenek: nem; "ha tudták volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát".

Az emberiség tudatlanságáról, és különösen az igaz vallás felőli tudatlanságáról szólva igyekszem megmutatni,

**I. annak széleskörű elterjedtségét.**

**Az apostoli korban szörnyű mértékben uralkodott...**

[Arról az útról, amelyet Isten a tönkrement világ megmentésére szánt, a legbölcsebb filozófusoknak a leghalványabb fogalmuk sem volt. A zsidó nép vezetőinek sem volt semmiféle helyes elképzelésük ezzel kapcsolatban. • Bár kezükben volt **a Szentírás**, és az istenfélelem nagy misztériuma minden **áldozatukban** árnyékként ki volt ábrázolva, mégsem tudták felfogni Isten szándékait, mit kinyilatkoztatni akart nekik. • Megvolt az **erkölcsi törvény,** de nem ismerték annak szellemiségét és terjedelmét; megvolt a **szertartási törvény**, de nem ismerték annak tipikus jelentőségét; megvoltak **a próféciák**, de nem tudták, hogy azok milyen módon fognak beteljesedni. **Látták az ígért Messiást**, de teljesen félreértették annak az országnak a természetét, amelyet meg kellett volna alapítania a világban.].

**Ez uralkodik, majdnem ugyanilyen mértékben, ebben az időben is...**

["E világ fejedelmei", bár keresztyén földön születtek, többnyire keveset tudnak a keresztyénségről: sőt, még az egyház vezetői is messze nem rendelkeznek azzal a rálátással vallásunk rejtett titkaira, amit általános tájékozottságuk alapján feltételezhetnénk. ***Amennyiben a Szentírás nyelvének ismerete, a Szentírás értelmezésében való kritikai jártasság és az egyháztörténelem alapos ismerete alkalmassá teszi az embereket a szent hivatal betöltésére, talán nincs okunk panaszra: de ha azt vizsgáljuk, hogy az emberek mennyire ismerik "Isten rejtett bölcsességét a megváltás nagy titkában", akkor sajnálatos belegondolni, hogy milyen kevesen vannak, akik ismerik azt***; az ismeretet úgy értem, mint amelynek átformáló hatása van a lelkükre. • Látunk valamit azokból az érzésekből, amelyeket e misztérium ismerete kelt a mennyben: látjuk az apostolokra és a földi vértanúkra gyakorolt hatását is: de hol látjuk ezeket az érzéseket, és ezeket a hatásokat, bármilyen jelentős mértékben, "e világ fejedelmeiben", közöttünk? Nem akarok tiszteletlenül beszélni, vagy szeretetlenül ítélkezni bármelyikük felett: de egyszerűen csak azt kérdezem, hogy az emberek nyilvános szolgálataiban, nyomtatott beszédeikben vagy egymás közötti beszélgetéseikben vajon olyan túlsúlyt kap-e ez a nagy misztérium, amilyet várni lehetne, vagy amilyet tévedhetetlenül kapna, ha kiválóságát és fontosságát kellőképpen értékelnék? • Az emberek titkos ügyleteiről, valamint az Isten és a lelkük között zajló érintkezésről nem merek beszélni. Csak arról beszélek, ami nyíltan megnyilvánul: és az embereknek e misztérium felőli ismeretéről, ahogyan azt e mércével mérik, kénytelen vagyok azt mondani, hogy nagyon részleges és korlátozott. • Nem is kell más bizonyítékot hoznom állításomra, mint azt, hogy ahol e misztériumot teljesen feltárják, és a különböző részeit a fontosságának megfelelő energiával hirdetik, a tanítás **újdonságként** vonja magára a figyelmet; és **ellenszenvet** vált ki, minthogy a bevett szolgálatok általános normájától eltérő. De történhetne ez így, ha az evangélium misztériuma olyan általánosan ismert, és igazságai olyan hűségesen hirdettettek lennének, ahogyan azt egyesek állítják? • Egy gyertyát nappal nem vesznek észre, de éjszaka a környező sötétség miatt messziről észreveszik: és ugyanezen okból kifolyólag az evangéliumnak még egy nagyon csekély mértékű bemutatása is, amely az apostoli korban észrevétlen maradt volna, most **egyesek részéről hódoló hálát kelt, mások részéről pedig megrögzött ellenségeskedést vált ki**; ez biztos bizonyítéka annak, hogy az ilyen bemutatások nem olyan általánosak közöttünk, mint amilyennek lenniük kellene].

Hogy megmutassam, milyen nagy rossz (baj, gonosz dolog) az evangéliumnak ez a tudatlansága, meg fogom jelölni,

**II. Káros tendenciáját.**

**A zsidóknál nem kevesebbet eredményezett, mint a Dicsőség Urának keresztre feszítését.**

[Zsidók és pogányok egyaránt részt vettek ebben a cselekedetben. Nemcsak megtagadták, hogy Jézus tanítványaivá váljanak, hanem gyalázták őt, és minden elképzelhető megaláztatással bántak vele, végül pedig halálra ítélték, méghozzá átkozott halállal a kereszt átokfáján feszítették meg. • És mi másra, mint **tudatlanságra** lehet ezt visszavezetni? El tudjuk-e képzelni, hogy ha valóban tudták volna, hogy Jézus "a dicsőség Ura", akkor mertek volna így bánni vele? • Azt hiszem, ha a *leereszkedéséért és kegyelméért* iránta érzett szeretet nem tartotta volna vissza őket, a *haragjától* való félelemnek kellett volna lefegyvereznie a rosszindulatukat. Lehetetlen lett volna, hogy ilyen végletekig menjenek, ha lett volna valamilyen helyes elképzelésük az ő személyéről és jelleméről, munkájáról és hivataláról].

**Hasonló módon hat ez ránk is...**

[Nyilvánvaló, hogy minden rangú és rendű ember Krisztus és az ő üdvösségének elhanyagolásával él, és boldogságát inkább az ideigvaló és az érzéki dolgokban keresi - - - De vajon így lenne ez akkor is, ha valóban tudnák, milyen dicsőséges Megváltó ő? Vajon akkkor is ilyen keveset gondolhatnának-e az ő szeretetének minden csodájára, ha azokat helyesen felfognák elméjükben? • Azzal, ahogyan vele bánunk, valójában "újból keresztre feszítjük őt, és nyíltan megszégyenítjük". Kérdezem, megtehetnénk-e ezt, ha tudnánk, hogy ő valóban "***a dicsőség Ura***", aki levetette értünk minden dicsőségét, és emberré lett értünk, és meghalt értünk a kereszten, és hogy a mennyben folytatja értünk a munkáját, és visszajön, hogy örökre részeseivé tegyen minket dicsőségének? • Bármilyen rossz is az emberi természet, nem tudna ellenállni a szeretet ilyen csodájának, mint ez: ennek láttán le kellene tennie a lázadás fegyvereit: ennek láttán "kényszerítő hatást érezne, hogy annak éljen", aki így "szeretett minket és önmagát adta értünk".• Az első kérdésünkből, hogy "*Ki vagy te, Uram?",* azonnal egy másik következne: "*Uram, mit akarsz, mit tegyek* [ApCsel 9:5-6.]", és szükségszerűen egy olyan életnek kellene következnie, amely teljes odaadással szolgálja őt.]

Csodálkozhatunk-e tehát azon, hogy milyen

**III. Végzetes a következménye...**

**A továbbra is megátalkodott zsidók számára ez a legvégzetesebb következményekkel járt...**

[Kétségtelen, hogy tudatlanságuk bizonyos tekintetben enyhítette, de semmiképpen sem mentesíthette bűnösségüket. • Az apostol bocsánatot kér értük, mondván: "Tudom, hogy **tudatlanságból cselekedtetek**, ahogyan a fejedelmeitek is", de mégis hozzáteszi: "Térjetek meg, és bánjátok meg, hogy bűnötök eltöröltessék [ApCsel 3:17.19.]"; nyilvánvalóan arra utalva, hogy bűnbánat és Istenhez való alapos megtérés nélkül örökre el kell veszniük. • És Szent Pál, miközben arról beszél, hogy "kegyelmet nyert, mert **tudatlanságból, hitetlenségben cselekedett**", mégis "káromlónak, erőszakoskodónak és üldözőnek", és "a bűnösök legfőbbjének" nevezi magát, igen, mint az irgalom legnagyobb csodáját, az irgalom emlékművét az egész világ számára [1Tim 1:13.15-16.]. • Az Ószövetségben Isten a próféták által kijelentette, hogy a tudatlanságot nem tekinti mentségnek a vétkeikre: "Értelmetlen nép ők, ezért nem könyörül rajtuk Teremtőjük, és nem kegyelmez nekik az, aki formálta őket [Ézs 27:11.].". És még egyszer: "Az én népem elpusztul a tudás hiánya miatt [Hós 4:6.]." • És az Újszövetség szerint még felhívást is intéznek hozzánk: "Hogyan menekülhetnénk meg, ha elhanyagoljuk az ilyen nagy üdvösséget [Zsid 2:3.]?". És még egyszer: "Ha az ítélet az Isten házánál kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? Ha az igazak aligha üdvözülnek, hova lesz az istentelen és a bűnös [1Pt 4:17-18.]?". Bizony, egyetlen őszinte ember sem kételkedhet abban, hogy a hitetlen zsidók számára milyen következményekkel járt ez].

**És nem ugyanez lesz-e a következménye velünk kapcsolatban is?**

[Minél nagyobbak a mi előnyeink a zsidókkal szemben, annál nagyobb a bűnünk, ha elmulasztjuk hasznosítani azokat. Általánosan úgy képzelik ugyanis, hogy azok, akik nem követnek el olyan bűnt, amely lealacsonyítja őket embertársaik megbecsülésében, boldogok, amikor meghalnak: és ennek kétségbe vonása nagyon is szeretetlenségnek tűnne. De "senki sem mehet be a mennyek országába, hacsak meg nem tér". • Való igaz, hogy az emberek, akik nem ismerik az evangéliumot és a benne foglalt szeretet és irgalmasság csodáit, magabiztosan hiszik, hogy nincs mitől félniük: és ezért haladnak "a pusztulásba vezető széles úton", anélkül, hogy valaha is gondolnának a közelgő sorsukra, amíg a kárhozatba nem zuhannak. • Ezt jól **illusztrálja** egy valós eset, amelyet egy kegyes író saját szemével látva jegyzett fel. Egy nagy árvíz idején egy hídon megriadt egy birkanyáj, és az egyik átugrott a híd oldalán: egymás után mind követték a példáját, mindegyikük azt hitte, hogy az előtte járók biztonságban vannak és boldogok: de mindannyian, saját kárukon, túl későn jöttek rá tévedésükre, mert mindannyian elmerültek az áradásban, és elpusztultak a vízben. • Ez pontos képet ad arról, hogy mi zajlik körülöttünk. És ezt a Szentírás is bőségesen megerősíti. A **gazdag emberről és Lázárról szóló példázatban** a gazdag ember, akit nem vádoltak kirívó bűnökkel, biztosnak hitte magát a boldogságban a halála után, ahogyan öt túlélő testvére is, miközben az ő nyomdokain járt: De a pokol mélyéről halljuk, amint egy csepp vízért kiált, hogy lehűtse a nyelvét; és könyörög, hogy küldjenek hírnököt a mennyből, hogy figyelmeztesse testvéreit a veszélyre: és mivel ezt a kérést nem lehetett teljesíteni, okunk van feltételezni, hogy ők is, bármennyire is biztosak voltak a biztonságukban, részesei lettek az ő szörnyű végzetének. • És vajon nem örülnének-e sokan, akik már elmentek, ha ilyen követeket küldhetnének hozzánk? Igen, nem kétlem, hogy ezrek és milliók jönnének az égből, ha megengednék nekik, hogy ezt a baráti szolgálatot végezzék öncsaló fajunk számára: Mert bármit is gondoljunk az ellenkezőjéről, ***az a Jézus, akit mi lekicsinyelünk, hamarosan "megjelenik a mennyből az ő hatalmas angyalaival, lángoló tűzben, bosszút állva azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának; akik örök kárhozattal bűnhődnek az Úr jelenlététől és az ő hatalmának dicsőségétől*** [2Thessz 1:7-9]. ]."]

**ALKALMAZÁS: E téma hasznosítására kérlek benneteket, hogy fontoljátok meg,**

**1. Hogyan használjátok ki a jelenlegi lehetőségeiteket.**

[Előtted van "a dicsőség Ura", és a megváltó szeretet minden titka kibontakozik előtted. Igen, Istenre hivatkozhatom, hogy "nem vonakodtam kijelenteni nektek Isten minden tanácsát". Kérlek tehát titeket, ne maradjatok továbbra is tudatlanságban e nagy titok előtt, mert ez "Isten bölcsessége és Isten ereje" az üdvösségre mindazoknak, akik befogadják. • Nem kell mondanom, hogy ezen a helyen [A Cambridge-i Egyetem] milyen buzgón keresik a tudást, abban a reményben, hogy elősegítik az emberek jövőbeli előrehaladását az életben: és vajon ***elhanyagoljuk-e azt a tudást, amely ilyen szoros kapcsolatban áll az örökkévalóságon át tartó boldogságotokkal***? • Nem akarom kisebbíteni az emberi tudományok fontosságát: de azt kell mondanom, hogy ***e misztérium megismerésével szemben mérlegelve minden földi tudás csak olyan, mint a por a mérlegen:*** mert Szent Pál, akinek ítélőképességében e tekintetben nem kételkedhetünk, "mindent veszteségnek tekintett Krisztus Jézus, az ő Ura megismerésének kiválóságáért". Ha az egyikből mégoly kis adagot is birtokolsz, boldog lehetsz: de a másik nélkül soha nem lehetsz boldog, sem az időben, sem az örökkévalóságban. • Azt kell tehát mondanom mindenkinek közületek: Keressétek e titok megismerését: igyekezzetek felfogni Krisztus szeretetének magasságát és mélységét, hosszát és szélességét, amely benne foglaltatik. Így fog fokozatosan megnyílni a szemetek előtt, és a lelketek "megtelik Isten egész teljességével"].

**2. Milyen buzgóságot kell tanúsítanotok Uratok dicsőségére...**

[Úgy van-e, hogy azok, akik nem ismerték őt, keresztre feszítették? És akik ismerik őt, nem kell-e tiszteljék és magasztalják az ő nevét? Ha vonakodtok ezt tenni, "még a kövek is kiáltani fognak ellenetek". Panaszkodjék rátok az istentelen világ; nevezzék fanatizmusnak a buzgóságotokat és képmutatásnak a szereteteteket; de ne tántorítson el benneteket a kötelességtől semmilyen ellenetek felhozható lárma. • Jól tudjátok, milyen erőfeszítéseket tett Pilátus, hogy megmentse Jézust üldözőinek dühétől: könyörgései azonban csak fokozták vérszomjukat. Tanuljatok tőlük, és tanúsítsatok ugyanolyan **fékezhetetlen kitartást az ő igaz ügyében**; sőt, inkább a ti tudásotok hasson erősebben, mint az ő tudatlan ellenségeskedésük: és ahogy ők semmit sem tartottak túl nagynak ahhoz, hogy őt bántalmazzák, ti is semmit se tartsatok túl nagynak ahhoz, hogy azt az ő nevének becsületéért megtegyétek vagy elszenvedjétek.]

**3. Milyen jól meg tudtok békélni az érte való szenvedésekkel...**

[Elrendelte, hogy minden követőjének keresztet kell viselnie. De vajon nehéznek fogjátok-e tekinteni, amikor rátok helyezi az Úr? Őt, a dicsőség Urát értetek feszítették keresztre; és ti nem viselnétek érte a keresztet? Nem ok nélkül mondja nektek, hogy ilyen körülmények között "örüljetek és ugráljatok örömötökben", mert "részesei vagytok szenvedéseinek", és hasonlatossá váltatok hozzá; és a mennyei jutalmatok arányosan növekszik ezáltal. Ne féljetek tehát, és ne szégyelljétek a keresztet őérte; hanem dicsekedjetek benne, és vigyétek azt utána örömmel; és "örüljetek, hogy méltónak találtattatok arra, hogy viseljétek azt az ő nevéért".• Azt hiszitek talán, hogy magatartásotok feddhetetlenségével lefegyverezhetitek a világ rosszindulatát. De minél inkább hasonlítotok Krisztushoz a magatartásotokban, annál inkább elhív titeket arra, hogy szenvedjetek az ő Nevéért. Bármilyen nyílt volt is a Krisztus jelleme és a hajlamai, az emberek nem ismerték őt. Téged sem fognak elismerni [1Jn 3:1-2.]. • A ti magatartásotok éppoly érthetetlen az istentelen világ számára, mint Krisztusé volt. Nem tudják felfogni, hogy miért szakadtok el ilyen teljesen az ő útjaiktól, vagy miért adjátok át magatokat ilyen teljesen Istennek. Ha ismernék minden nézetedet, indítékodat, elvedet és szokásodat, nem vetnének meg ennyire. De mivel mindent, amit a mi áldott Urunk mondott vagy tett, elferdítettek, és gonoszságra adtak alkalmat, ezért számolnotok kell azzal, hogy "mindenféle gonoszságot hamisan mondanak ellenetek ő érte".• De ne szomorítson el benneteket, hogy így bánnak veletek: mert "a szolga nem várhatja el, hogy az ő Uránál magasabb rendű legyen". Elégedjetek meg azzal, hogy "vele együtt szenvedtek" itt; és legyetek biztosak abban, hogy "vele együtt fogtok uralkodni" a dicsőségben örökkön-örökké].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/2/8/2/8/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

**Vasárnap délutáni istentisztelet (MBE):**

**1Móz 20,10-18 Ábrahám imája a meddőkért**

**Matthew Henry kommentárjából:**

**1Móz 20,8-13**

***10******És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted?******11******Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam: nincsen istenfélelem e helyen, és megölnek engem az én feleségemért.******12******De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya; és így lőn feleségemmé.******13******És lőn hogy a mikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki: Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad én felőlem: én bátyám ez.***

Abimélek, akit Isten így figyelmeztetett álmában, megfogadja a figyelmeztetést, és mint aki **igazán fél a bűntől és annak következményeitől**, **korán kel, hogy engedelmeskedjék** a neki adott utasításnak.

**I. Figyelmeztetést intéz szolgáihoz**, 1Móz 20,8. Ábrahám maga sem lehetett volna gondosabb, mint ahogyan ő parancsol most házanépének ebben a kérdésben. ***Azoknak, akiket Isten meggyőzött a bűnről és a veszélyről, el kell mondaniuk másoknak, hogy mit tett Isten a lelkükért, hogy ők is felébredjenek és hasonló szent félelemre térjenek.***

**II. Ábrahám iránt van egy dorgálása.** Figyeljük meg,

**1. A súlyos dorgálást, amelyet Abimélek adott Ábrahámnak,** 1Móz 20:9.10. Az Ábrahámmal való érvelése ez alkalommal nagyon erős volt, és mégis nagyon jóindulatú. Semmit sem lehetett volna jobban mondani; nem vádolja (gyalázza) őt, nem feddőzik vele, nem mondja: "Ez a te hivőséged? Látom, ha esküdni nem is akarsz, hazudni tudsz. Ha ilyenek a próféták, akkor könyörgöm, hogy szabaduljak meg tőlük." Hanem **tisztességesen feltárja a sérelmet, amit Ábrahám okozott neki, és nyugodtan értésére adja miatta való neheztelését.**

(1.) ***Nagy bűnnek nevezi azt a bűnt, amelyről most megtudta, hogy a veszélyében volt.*** Figyeljük meg: ***Még a természet világossága is arra tanítja az embereket, hogy a házasságtörés bűne nagyon nagy bűn:*** jegyezzük meg, sokak szégyenére, akik keresztyénnek mondják magukat, és mégis könnyelműen kezelik a dolgot.

(2.) ***Úgy látja, hogy mind ő maga, mind az országa ki lett volna téve Isten haragjának, ha ezt a bűnt, ha tudatlanságból is, de elköveti***. A királyok bűnei gyakran királyságok csapásainak bizonyulnak; ***az uralkodóknak ezért népük érdekében rettegniük kell a bűntől***.

(3.) ***Ábrahámot azzal vádolja, hogy olyat tett, ami nem volt jogos, amikor megtagadta házasságát.*** Erről igazságosan, mégis gyengéden beszél; nem nevezi őt hazugnak és csalónak, hanem azt mondja neki, hogy ***olyan tettet követett el, amit nem lett volna szabad.*** A kétértelműség és a színlelés, bármennyire is szépítgetni lehet, nagyon rossz dolog, és semmiképpen sem megengedhető semmilyen esetben.

(4.) ***Nagyon nagy sérelemnek tartja, hogy Ábrahám így kitette őket a bűnnek***: "Mivel bántottalak meg téged? Ha a legádázabb ellenséged lettem volna, akkor sem tehettél volna ennél rosszabbat velem, sem eredményesebb bosszút nem állhattál volna rajtam". ***Úgy kell számolnunk, hogy azok teszik velünk a legnagyobb barátságtalanságot a világon, akik bármilyen módon megkísértenek, hogy bűnnek tegyenek ki minket, még ha barátságot színlelnek is, és olyasmit kínálnak, ami elég tetszetős a romlott természetnek***.

(5.) ***Kihívást intéz felé, hogy adjon okot arra, hogy miért gyanakszik rájuk, mint olyan emberekre, akik között veszélyes egy becsületes embernek élnie:*** *"Mit láttál, hogy ezt tetted?* 1Móz 20:10. Mi okod volt azt gondolni, hogy ha tudtuk volna, hogy a feleséged, akkor veszélynek lettél volna kitéve általa?" ⃝ ***Jóságunk kétségbevonása joggal számít nagyobb sértésnek, mint nagyságunk megsértése.***

**2. Azt a szegényes mentséget, amelyet Ábrahám magának talált.**

(1.) ***Arra hivatkozott, hogy rossz véleménye volt a helyről***, 1Móz 20:11. Azt gondolta magában (bár nem tudott jó okot adni arra, hogy miért gondolta így): *"Bizonyára nincs istenfélelem ezen a helyen, és akkor megölnek engem".*

[1.] Ahol nincs istenfélelem, ott kevés jóra lehet számítani. Lásd a Zsoltárok 36:1.

[2.] Sok helyen és személyben több az istenfélelem, mint amennyit mi gondolunk: talán nem a mi megkülönböztető nevünkön nevezik annak dolgait, nem viselik a mi jelvényeinket, nem kötődnek ahhoz, amiről nekünk véleményünk van; és ezért arra következtetünk, hogy nincs szívükben az istenfélelem. Ez nagyon ártalmas mind Krisztusra, mind a keresztyénekre nézve, és ellenszenvessé (utálatossá, vétkessé) tesz bennünket Isten ítélete előtt, Mt 7,1.

[3.] A szeretetlenség és a kritika olyan bűnök, amelyek sok más bűnnek is okozói. Ha az emberek egyszer előítélettel meggyőzték magukat az ilyen és olyan emberekkel kapcsolatban, hogy nincs bennük istenfélelem, azt hiszik, hogy ez feljogosítja őket a velük szemben tanúsított legigazságtalanabb és legkeresztyénietlenebb magatartásra. ***Az emberek nem tennének rosszat, ha előbb nem gondolnának rosszat***.

(2.) ***Azzal mentette fel e tettét a nyílt hazugság vétke alól, hogy azt állította, hogy bizonyos értelemben a nővére volt***, 1Móz 20,12. Némelyek úgy gondolják, hogy Sára Lótnak elismert testvére volt, akit (Lótot) Ábrahám atyjafiának nevez (1Móz 14,16), noha az unokaöccse volt; így Sára is a testvérének neveztetik. De azok, akiknek azt mondta: "Ő az én nővérem", azt értették, hogy annyira a nővére volt, hogy nem lehetett a felesége; tehát ***ez egy kétértelműség volt, megtévesztő szándékkal***.

(3.) ***Azzal tisztázza magát az Abimélek iránti sértés vádja alól, hogy azt állítja, hogy ez volt a szokása korábban is, a közte és a felesége között létrejött megállapodás szerint, amikor először lettek földönfutó vándorok*** (1Móz 20:13): "***Amikor Isten arra késztetett***, hogy elvándoroljak atyám házától, akkor rendeztük ezt a kérdést".

[1.] ***Istent kell elismerni*** minden vándorlásunkban.

[2.] ***Akik külföldön utaznak,*** és sokat beszélgetnek idegenekkel, azoknak ***szükségük van a kígyó bölcsességére, ezért szükséges, hogy ez a bölcsesség mindig a galamb ártatlanságával párosuljon***. ▪ Amennyire én tudom, felvethető, hogy Isten megtagadta Ábrahámtól, hogy Ő (Isten) megbüntesse őket e bűnös egyezségért; ha ők nem vallják be a házasságukat, miért is vallaná be Isten? ▪ ***De feltételezhetjük, hogy e dorgálás után, amelyet Abimélek adott nekik, megegyeztek abban, hogy soha többé nem tesznek ilyet, és akkor hamarosan azt olvassuk (1Móz 21:1, 1Móz 21:2), hogy Sára megfogant.***

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/genesis/20/14/20/14/>

**Matthew Henry:**

**1Móz 20,14-18**

***14******Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá néki Sárát is az ő feleségét.******15******És monda Abimélek: Ímé előtted van az én országom, a hol tenéked jónak tetszik, ott lakjál.******16******Sárának pedig monda: Ímé ezer ezüst pénzt adtam a te bátyádnak, ímé az neked a szemek befedezője mindazok előtt, a kik veled vannak; és így mindenképen igazolva vagy.******17******Könyörge azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szűlének.******18******Mert az Úr erősen bezárta vala az Abimélek háza népének méhét, Sáráért az Ábrahám feleségéért.***

 Itt van, I. **A fejedelmi kedvesség, amelyet Abimélek tanúsított Ábrahám iránt**. Lásd, milyen igazságtalan voltak Ábrahám féltékenysége. Azt képzelte, hogy ha megtudják, hogy Sára a felesége, megölik őt; de amikor megtudták, ahelyett, hogy megölték volna, kedvesek voltak hozzá, legalábbis megijedtek az isteni dorgálásoktól, amelyek alatt voltak.

1. **Királyi engedélyt ad neki, hogy ott lakjék, ahol akar az ő országában,** udvarolva a maradásának, mert királyi ajándékokat ad neki (1Móz 20,14), juhokat és ökröket, és (1Móz 20,16) **ezer ezüstpénzt**. Ezt adta, amikor visszaadta Sárát, vagy

[1.] **Elégtételül azért a rosszért, amit felajánlott, hogy a házába viszi**: ▪ amikor a filiszteusok visszaadták a frigyládát, mivel annak visszatartása miatt sanyargatva voltak, ajándékot küldtek vele együtt. ▪ A törvény úgy rendelkezett, hogy a **jóvátételkor valamit hozzá kell adni**, 3Móz 6,5. Vagy:

[2.] **Hogy Ábrahám imádkozzék érte**; nem mintha az imákat meg lehetne, vagy kellene venni és eladni, hanem ***igyekezzünk kedvesek lenni azokhoz, akiknek lelki javaiból aratunk***, 1Kor 9,11. Jegyezzük meg: ***Bölcsességünkre vall, hogy azokkal, akiknek érdekük van a mennyben, érdekeltséget szerezzünk és tartsunk fenn, és azokat tegyük barátainkká, akik Isten barátai.***

[3.] **Sárának jó tanítást ad, azt mondja neki, hogy a férje** (testvérének nevezi, hogy felháborodjon azon, hogy így nevezi) **legyen számára szemfedő, azaz ne nézzen másra, és ne is kívánjon másra nézni.** Jegyezzük meg: *az igatársaknak egymás számára a szemek eltakarói kell legyenek*. A házassági szövetség a szemmel való szövetség, mint Jóbé, Jób 31:1.

II. **Egy prófétai jóság, amelyet Ábrahám tanúsított Ábimélek iránt: imádkozott érte,** 1Móz 20,17.18. Ezt a megtiszteltetést Isten Ábrahámnak akarta adni, hogy bár Ábimélek visszaadta Sárát, de az ítélet, amely alatt volt, Ábrahám imájára szűnt meg, és nem előbb. • **Így gyógyította meg Isten Mirjámot,** amikor Mózes, akit leginkább megsértett, imádkozott érte (4Móz 12:13), és • **akkor békélt meg Jób barátaival, amikor Jób, akit megszomorítottak, imádkozott értük** (Jób 42:8-10), és így mintegy a keze alá adta, hogy megbékélt velük. ***A jó emberek imája a nagy embereknek kedves lehet, és meg kell becsülni***.

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/genesis/20/14/20/14/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*

 [***Megjegyzés:*** „***imádkozott értük, mert Isten erősen bezárta a méhüket”***… - Ebből is láthatjuk, hogy az anyaméh gyümölcse, a magzat, a gyermek, milyen nagy áldásnak számított! Úgy vélték, minél többet ad Isten, annál jobb! *Az anyaméh gyümölcse jutalom!* Valóban, nincs szó sehol „születésszabályozásról” a Bibliában! – Alázkodjunk meg, bűnbánattal, amiért mi nem így gondolkozunk; és térjünk meg Istenhez, az Ő Igéjéhez, helyes gondolkozásra! (*ford. megjegyzése*)]

**ÁBRAHÁM MEGDORGÁLÁSA, AMIÉRT MEGTAGADTA A FELESÉGÉT**

***Charles Simeon prédikációja***

***Forrás: Charles Simeon:* ABRAHAM REPROVED FOR DENYING HIS WIFE (Discourse No. 32)**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/genesis/20/9/20/9/>

***1Móz 20:9.  És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? A miket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.***

Csodáljuk a szentírási történelem hűségét. Nincs olyan szent, bármennyire is kiemelkedő, akinek hibáiról ne számolna be éppoly hűségesen, mint erényeiről. És kénytelenek vagyunk elismerni, hogy **a legjobb emberek, amikor kísértésbe esnek, ugyanolyan gyengék és gyarlók, mint mások, ha nem kapnak felülről segítséget.** Megszoktuk, hogy Ábrahámot *égő és fénylő szövétnekként* szemléljük: most azonban arra vagyunk hivatva, hogy napfogyatkozás alatt lássuk őt. Látjuk, hogy ***a hívők atyja igazságos dorgálást von magára, méghozzá nem engedelmességében mutatkozó csekély hiba, hanem egy nagy és förtelmes vétek miatt.*** Üdvös tanulsággal szolgál számunkra, ha átgondoljuk,

**I. Mi volt a vétek, amit Ábrahám elkövetett.**

Bűnös volt abban, hogy Sárát a húgának nevezte, holott valójában a felesége volt. Igaz, ő is a húga volt, ugyanabban az értelemben, ahogyan Lót a testvére volt; ő az unokahúga volt, Hárán lánya, aki apai ágon a testvére volt. De vajon nem volt-e semmi rossz ebben az eltitkolásban? Nem habozunk kijelenteni, hogy ez nagyon súlyos bűn volt. Gondoljuk csak meg, mi volt

**1. Az elv, amelyből ez a bűn eredt.**

[Isten kihívta őt hazájából, hogy idegen földön tartózkodjon: és mivel Istenre hagyatkozott, hogy irányítsa és támogassa, "elindult, nem tudván, hová megy". Huszonöt éven keresztül megtapasztalta Istene hűségét és szerető jóságát. És nemrégiben kapta a legkifejezőbb ígéreteket, hogy Sárától fia lesz, aki a Messiás ősatyja lesz. • Amikor azonban a filiszteusok városába, Gerárba érkezik, attól fél, hogy a nép megöli őt, hogy megszerezhessék feleségét, aki bár kilencvenéves volt, még mindig sokat megőrzött korábbi szépségéből: és hogy biztonságban legyen, ahhoz az eszközhöz folyamodik, hogy megtagadja feleségét. • De vajon Isten már nem volt-e képes megvédeni őt, vagy a filiszteusok Isten engedélye nélkül egy hajszálát is meg tudták volna érinteni? Miben hagyta cserben Isten, hogy most, ebben az időben kezdett kételkedni *hűségében* vagy *hatalmában*? • E tökéletességek korlátozása volt az, ami a későbbi korokban a legsúlyosabb ítéleteket hozta le Izrael egész népére [Zsoltárok 78:20-22. 40-42.]: és ez bizonyára az Ábrahám vétkét a jelen esetben nagyban súlyosbította].

**2. Természetes és szükségszerű tendenciája e bűnnek (hová vezethetett volna…)**

[Megborzongunk, miközben e szégyenteljes megoldás tendenciájára gondolunk. Arra volt kigondolva, hogy csapdába ejtse az embereket, akik között tartózkodott; miközben Sára erényét a legnagyobb veszélynek tette ki. Ha őt Ábrahám feleségének ismerték volna el, mindenki tudta volna, hogy törvénytelen dolog vágyakozni utána, és mindenki tartózkodott volna attól, hogy indokolatlanul figyelmet szenteljen neki, vagy hogy keblében iránta való hajlamot tápláljon. De amikor a nő férjezetlen nőnek adta ki magát, mindenkinek szabad volt befészkelnie magát a vonzalmába, és a legmesszebbmenőkig törekedhetett a vele való tiszteletreméltó kapcsolatra. Az esemény valóban azt mutatja, hogy mi várható egy ilyen cselszövéstől. Miféle más katasztrófára lehetett volna számítani? Bármennyire is szörnyűnek bizonyult volna mind a nő, mind Abimélek számára, ez nem volt más, mint az elkövetett csalás természetes következménye.

De mi volt **a Messiással kapcsolatos aspektusa** és tendenciája? Reszketünk elmesélni. Bizonyára az egész emberi faj együttesen nem tudott volna kitalálni vagy végrehajtani semmi olyat, ami jobban sértette volna a becsületét. Nem sokkal azelőtt, talán egy-két héttel, Isten megígérte Ábrahámnak, hogy egy éven belül fia lesz Sárától. • Tegyük fel tehát, hogy az események Ábimélek szándéka szerint alakultak volna, és Isten nem avatkozott volna közbe csodálatos módon, hogy megakadályozza a tervének megvalósulását, akkor ebben a pillanatban **kétséges maradt volna, hogy az ígéretek valaha is teljesültek-e Ábrahámnak, és hogy a Messiás valóban az ő ágyékából származik-e**. • Következésképpen ***az Ábrahámmal kötött szövetség, valamint az Ábrahámnak és magjának tett összes ígéret szörnyű bizonytalanságban maradt volna.*** • Ha Ábrahám és Sára részéről bármilyen körülmények között bűnös dolog volt egy ilyen tervet ***kitervelni*** *és* *összehangolni*, mennyivel bűnösebb volt ezt ***megtenni*** azokban a különös körülmények között, amelyek között akkor voltak!].

**3. Ezt már korábban is gyakorolta, és feddést kapott miatta...**

[Ha a filiszteusok hirtelen rátámadtak volna Ábrahámra, és azzal fenyegették volna, hogy a felesége miatt megölik, akkor kevésbé csodálkoznánk azon, hogy rávették őket arra, hogy hirtelen eltitkolják egymás közötti kapcsolatukat. • **Ábrahám azonban már sok évvel korábban is elkövette ugyanezt a vétséget**, és ezzel behálózta (tőrbeejtette) a fáraót, Egyiptom királyát; és akkor sem szabadult meg isteni közbenjárás és a sértett uralkodó jogos dorgálása nélkül [1Móz 12:12-20.]. • **Bizonyára okulnia kellett volna a múltbeli tapasztalatokból**: ***tudatában kellett volna lennie az ilyen eljárás rossz voltának;*** és miután egyszer megmenekült, mintegy csodával határos módon, soha többé nem kellett volna magát ilyen veszélynek, gyalázatnak és aljasságnak kitennie. Egy ilyen förtelmes bűntett megismétlése egy ilyen figyelmeztetés és megmenekülés után százszorosan megnövelte annak súlyosságát.]

Ha Ábrahám vétkét ilyen bonyolult szemszögből vizsgáljuk, nem fogunk csodálkozni,

**II. A dorgáláson, amit emiatt kapott...**

Abimélek, akit Isten álmában arra intett, hogy adja vissza Ábrahámnak a feleségét, elküldött érte, és szemrehányást tett neki a csalás (visszaélés) miatt. Ebben a dorgálásban megfigyelhetünk,

**1. Sok mindent, ami Ábrahámot megszégyenítette...**

[Nem kis szégyen volt, hogy Ábrahámot, a szentet, a magasságos Isten prófétáját egy pogány egyáltalán megdorgálta; de ha belegondolunk, hogy mennyi alkalmat adott a dorgálásra, akkor ez valóban szégyenletes volt.

**A szeretetlenség, amelyet tanúsított, nagyon is gyalázatos volt a jellemére nézve**.• *Nemrég hallott Szodoma szörnyű istentelenségéről; és talán arra a következtetésre jutott, hogy ha egy egész város ilyen hevesen megtámadta Lótot, hogy ördögi hajlamait a vendégei között lévő férfiakkal kielégítse, akkor még inkább találna néhány embert Gerárban, aki elpusztítaná őt, hogy hozzáférjen egy olyan nőhöz, aki oly híres a szépségéről.* • Nos, örülnénk, ha ezt a mentséget felajánlhatnánk neki: **de korábban is ugyanígy cselekedett**, anélkül, hogy ilyen megfontolások befolyásolták volna a viselkedését; és ezért nem tudunk érdemi hangsúlyt fektetni erre a mostani eseményre. • De ha feltételezzük, hogy ilyen megfontolások vezérelték, **milyen jogon ítélkezett ilyen szigorúan egy olyan emberről, akit nem ismert?** Abimélek joggal kérdezte tőle: "Mit láttál, hogy ezt tetted?". Nem volt más alapja, mint **puszta sejtés:** *"Azt gondoltam: "Bizonyára nincs istenfélelem ezen a helyen".* • De miért gondolta ezt? ***Vajon nem lehetséges-e, hogy annak az Istennek, aki őt egy bálványimádó országból kihozta, és Lótot és Melkisédeket a legelhagyatottabb nép közepette is megőrizte, Gerárban is vannak "elrejtettjei"?*** Vagy ha feltételezzük, hogy nem volt olyan, aki valóban félte volna Istent, vajon olyan istentelenek lennének-e, hogy meggyilkolják őt, hogy megszerezzék a feleségét? • ***Tény, hogy sokan, akik nem igazán vallásosak, ugyanolyan nagy becsületérzettel rendelkeznek, és ugyanolyan nagy irtózattal viseltetnek a kegyetlen bűnök iránt, mint amilyet bármely megtért ember érezhet:*** és ezért a vád, amelyet oly jogtalanul vetett rájuk, megérdemelten visszaszállt a saját fejére.

**Milyen gyalázatos módon adták vissza a feleségét is a kezébe**! Mennyire el kell pirulnia, ha megtudja, hogy **ő, akinek az asszony *védelmezőjének* kellett volna lennie, *kísértője* volt**; hogy valójában árat szabott erényére; és hogy ***ahelyett, hogy kész lett volna meghalni az asszony védelmében, ahogyan kellett volna, feláldozta becsületét saját alaptalan félelmei miatt***. Nem szabad elfelejteni, hogy Sárát valójában Ábiméleknek adták, és Ábrahám tartózkodott az ő visszakövetelésétől: így nemcsak a következményekért volt felelős, hanem azokért is, amelyek a dolgok szokásos menete szerint várhatóak voltak.

**Továbbá, milyen fényben kellett tűnnie saját maga és a körülötte lévők előtt**, amikor megtudta, hogy nagyon súlyos ítéleteket hozott Abimélekre és egész háza népére, és valójában mindannyiukat azonnali halálnak tette ki! Amit Abimélek tett, azt "szívének becsületességével tette": és ha ő és egész családja meghalt volna érte, Ábrahám lett volna a pusztulásuk egyedüli okozója.

A bemutatott **megalázó kép**hez nem kell többet hozzátennünk. Azt hiszem, ***Ábrahámot látjuk szemünk előtt, amint szégyelli felemelni a fejét, és mélységes bűnbánattal elfogadja vétke büntetését***].

**2. Sok mindent, ami Abimélek számára tiszteletre méltó volt...**

[Ha a szent történelem e részéből ítélnénk, készek lennénk azt hinni, hogy Ábrahám a pogány, Abimélek pedig az Úr prófétája. ***E sértett király a szemrehányásokban a mértékletesség, a méltányosság és az erény legkiválóbb mintaképe*** volt.

Tekintettel arra, hogy milyen sérelem érte, valóban csodálatos, hogy ilyen **szelíden és higgadtan fejezte ki magát.** Az alkalom szinte indokolta volna a legkeményebb szemrehányásokat is: és várható volt, hogy Abimélek a vallására is hivatkozni fog, és azt értéktelennek, őt pedig képmutatónak fogja elítélni. De egyetlen szemrehányó szó sem hagyta el az ajkát. Az egyetlen szó, amelynek egyáltalán van ilyen vonatkozása, a Sárához intézett szelíd szarkazmusa (irónikus kifejezésmódja): "Ezer ezüstpénzt adtam a *testvérednek (bátyádnak)* ", és ezzel figyelmeztette őt, hogy többé ne nevezze őt ezen a csalárd néven.

**Miután visszaadta Sárát a férjének, igyekezett minden lehetséges módon *jóvátenni* azt a rosszat, amelyet akaratlanul elkövetett**. Ábrahámot ajándékokkal halmozta el, és megengedte neki, hogy uralma bármelyik részén lakjon; és ezer ezüstöt adott neki, hogy fátylat vegyen Sárának és kísérőinek, hogy szépségükkel többé ne csábítsák alattvalóit [Úgy tűnik, ez a 6. "Ez (az ezüst) a tiéd, stb."] értelme.

**Végezetül nem győzzük csodálni azt a teljes undort, amelyet ez a pogány fejedelem kifejezett egy olyan bűn iránt, amelyet a magukat keresztyénnek nevezők többsége túlságosan is könnyelműen tekint**. Megfigyelhető, hogy egyszer sem **panaszkodott** a *büntetésre*, amelyet ő és családja elszenvedett, sem a *veszélyre*, amelynek ki voltak téve, hanem csak arra, hogy ***bűnre csábították*** őket. ***Ezt tartotta a legnagyobb sérelemnek***, amit csak tehettek vele szemben: és megkérdezte, hogy mit tett, amivel Ábrahámot ennek elkövetésére késztette: "Mivel bántottalak meg téged, hogy ilyen ***nagy bűnt*** hoztál rám és országomra"? Ábrahám vele kapcsolatos gyanakvó feltevéseinek szembetűnőbb cáfolatát bizonyára nem lehetett volna a nyelv erejével jobban kifejezni].

**ALKALMAZÁS.** E téma kapcsán szívleljétek meg a következő rövid „intő beszédet” -

**1. Kerüljetek mindenfajta kétértelműséget és megtévesztést...**

[Ritkán találunk olyanokat, akik minden körülmények között szilárdan ragaszkodnak az igazsághoz. ***Sokan, akik nem mernének egyenesen és nyilvánvalóan hazugságot mondani, mégis olyan színben tüntetik fel a dolgokat, hogy az igazsággal teljesen ellentétes elképzelést közvetítenek.*** Más hibáinak felnagyítása vagy a saját hibáinak enyhítése, valamilyen áru értékének emelése vagy leértékelése, az üldöztetés elkerülése vagy a taps elnyerése – mindezek olyan kísértések, amelyek erősen késztetnek vagy a túlzásra, vagy az elhallgatásra. Különösen a nézeteltérések során egyik személynek sem lehet teljes mértékben hinni a saját állításában. • **Ez azonban méltatlan a valláshoz**. Aligha van valami, ami nagyobb diadalt arat a vallás ellenségei számára, mint az, hogy a vallást vallókban az őszintétlenség példáit találják. És ***állandó éberséget és önuralmat igényel, hogy mindig az igazat mondjuk.*** Ó, könyörögjünk Istenhez, hogy "tegye az igazságot a mi bensőnkbe", és egyikünk se gondolja, hogy méltóságán aluli, hogy Dávidnak azt a megalázó imáját használja: "Távolítsd el tőlem a hazugság útját [Zsolt 119:29.].

**2. Óvakodjatok a bűnbe való visszaeséstől -**

[Lehet, hogy megbántunk egy bűnt, és hosszú időre elhagytuk azt, mégis fennáll a veszélye, hogy újra beleesünk. Valóban, a megrögzött (kedvelt) bűnünk, bármennyire is megbántuk, általában továbbra is megrögzött (kedvelt) bűnünk marad (romlott természetünk számára): és az isteni kegyelem ereje nem annyira abban mutatkozik meg, hogy elveszi a kísértést, hanem inkább abban, hogy képessé tesz bennünket arra, hogy ellenálljunk a kísértésnek és legyőzzük azt. Isten Lelke kialakíthatja szívünkben az ellenkező kegyelmet, sőt arra is késztethet bennünket, hogy azt igen kiemelkedő mértékben gyakoroljuk: de mégsem vagyunk a kísértés hatóköre, befolyása alól kivonva. Ha rendelkeznénk Ábrahám hitének minden erejével, akkor is elbukhatnánk, mint ő, gyávaság és hitetlenség miatt. Vigyázzunk tehát mindenben, de különösen azokban a dolgokban, amelyekben egyszer már legyőztek bennünket: és bukásaink legyenek állandóan szemünk előtt, hogy megmutassák gyengeségünket, és imádságra ösztönözzenek bennünket. Még inkább, ha azt képzeljük, hogy annyira lemondtunk a bűnünkről, hogy nem fenyeget a veszélye annak, hogy újra elkövetjük, vigyázzunk: "aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, nehogy elessen"].

**3. Legyünk hálásak Istennek az Ő védelmező és megőrző kegyelméért-**

[Ha Isten nem vigyázott volna ránk jobban, mint mi magunkra, hányszor megszégyenítettük volna szent hivatásunkat! Ki az, aki bármit is tud a saját szívéről, nincs-e tudatában annak, hogy olykor-olykor a bűnnel kacérkodott; és olyan csapdákat állított a saját lábai elé, hogy semmi más, mint Isten kegyelmes és váratlan beavatkozása őrizte meg? Amíg a megtérés előtti állapotunkban voltunk, "Isten sokszor visszatartott minket" attól, mint ahogyan Abimélekkel is tette, "hogy vétkezzünk ellene". És amióta Isten kegyelme által elhívott minket, gondviselése által gyakran megmenekültünk olyan veszélyektől, amelyeknek saját szívünk ostobasága és romlottsága tett ki minket. Magasztaljuk tehát Isten kegyelmét, és ha képessé váltunk arra, hogy szent és következetes magatartást tanúsítsunk, mondjuk Dáviddal együtt: "Lábam szilárdan áll, a gyülekezetekben dicsérem az Urat"].

**4. Törekedjetek a végsőkig arra, hogy eltöröljétek vétkeitek kihatásait...**

[Ábrahám a kertelésével nyomorúságot hozott Ábimélekre és egész háza népére. De amikor megalázkodott vétke miatt, **imádkozott Istenhez**, hogy vegye el ítéletét azokról a személyekről, akiket így félrevezetett. **Ezzel az eszközzel, amennyire csak benne volt, ellensúlyozta és visszafordította a rosszat, amit elkövetett**. Csak ritkán tudjuk bármilyen mértékben is visszafordítani az általunk elkövetett gonoszságot: de ha bármilyen út kínálkozik számunkra, örömmel kell elfogadnunk és buzgón követnünk azt. Mindenesetre az Ábrahám által elfogadott intézkedés mindannyiunk számára nyitva áll. Imádkozhatunk azokért, akiket megbántottunk. Könyöröghetünk Istenhez, hogy töröljön ki a fejükből minden rossz benyomást, amelyet akár szavainkkal, akár tetteinkkel keltettünk bennük. És ha megbocsátó lelkületet találunk bennük, annál inkább meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket, hogy megszerezzük számukra az üdvösség áldásait, amelyek végtelenül ellensúlyozni fognak minden rosszat, amelyet esetleg a mi közreműködésünkkel szenvedtek el.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/genesis/20/9/20/9/>

*fordítás angolról: DeepL Translator, Borzási Sándor (2023, június)*