**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2024 január 21 vasárnapra**

**a baptista áhítat igéihez**

**Tartalom:**

**Vasárnapi imaáhítat: Kérjük Istent, tanítson szüntelen imádkozni! 1Thess 5,17. Zsolt 72,15**

- 1Thess 5,16-18 A vallás igazi természete (Charles Simeon prédikációja)

**Bibliaóra: A hitetlenség veszélye – Ézsaiás 7,1-14**

- És 7,1-16. Matthew Henry magyarázata

- És 7,9. Nincs szilárdság hit nélkül (Spurgeon prédikáció)

**Délelőtti istentisztelet: Mt 6,5-8 – A belső szobád**

- Mt 6,5-8 Az imádságra vonatkozo utasítások (C. Simeon prédikációja)

- Thomas Manton: Bevezetés a Miatyánk magyarázatához 1-2. rész.

**Délutáni istentisztelet: Zsid 2,5-18 – Krisztus dicsőségbe vezető útja**

Zsid 2,10. A Messiás szenvedéseinek szükséges voltáról (C. Simeon)

Zsid 2,14-15 Krisztus megtestesülésének okai (C. Simeon)

Zsid 2,15-16 Krisztus jelleméből származó bátorítás (C. Simeon)

Zsid 2,18 Krisztus ereje a kísértésben levők megsegítésére (C. Simeon)

**Délutáni istentisztelet (MBE): Ézs 2,1-5 (2.v.) Az Úr hegye, ahová özönlenek a népek**

Ézs 2:5 Buzdítás szent életre (C. Simeon)

**Vasárnapi imaáhítat:**

**Kérjük Istent, tanítson szüntelen imádkozni!**

**1Thess 5,17. Zsolt 72,15**

#### AZ IGAZ VALLÁS TERMÉSZETE

Charles Simeon prédikációja

Forrás: C. Simeon: **THE NATURE OF TRUE RELIGION, Discourse No. 2205. From: Horae Homileticae,** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1thessalonians/5/16/5/18/>

#### 1Thessz 5:16-18. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok. Mindenben hálát adjatok; mert ez az Isten akarata rátok nézve Krisztus Jézusban.

#### A személyes és az embertársainkkal szembeni kötelességek helyes egyesítése a keresztyén hivatás legfényesebb dísze. Bármelyiknek különálló teljesítése tökéletlen marad, ha nem kapcsolódik össze a másikra való odafigyeléssel. Ahogy az emberi test szépsége nem egyetlen vonás tökéletes kialakításában, hanem az egész testalkat szabályos szimmetriájában és elrendezésében áll, úgy a keresztyén jellem tökéletessége sem abban áll, hogy kizárólag egyetlen kötelességre figyelünk, hanem abban, hogy minden kötelességre, polgári és vallási, társadalmi és személyes kötelességre egyaránt kellő figyelmet fordítunk.

#### Szent Pál utasításokat adott azokra a kötelességekre vonatkozóan, amelyekkel keresztyén közösségként egymásnak tartozunk [ 14. vers]. Most a társadalmi kötelességekről a személyes kötelességekhez ereszkedik le; egyúttal kijelenti, hogy ezek milyen alapokon nyugszanak, és hogy feltétlenül szükség van a rájuk való odafigyelésre.

#### Útmutatásait átfogó és egységes szemlélettel szemlélve megtudjuk, hogy a vallás,

#### I. Lelki (Szellemi) szolgálat.

#### [Sokan, a régi farizeusokhoz hasonlóan, azt gondolják, hogy a vallás a rendeletek formális betartásában és a viselkedés külsődleges tisztaságában áll. Az igazi vallás azonban belső és lelki (szellemi). A lélek legerősebb energiáit hívja elő (igényeli). Képessé teszi az embert arra, hogy titokban szent kapcsolatot tartson fenn Istennel. Szent Pál maga úgy írja le, hogy ez nem valamiféle külső szertartásokból áll, hanem a szív és a lélek Istennek való odaadásából [Róm 14:17.], és kijelenti, hogy senki sem lehet valóban keresztyén, aki nem rendelkezik (birja) és nem nyilvánítja ki ezt az emelkedett lelkiállapotot [Fil 3:3 és Róm 2:28-29.]. Milyen komolyan meg kell tehát vizsgálnunk, hogy így várjuk-e folyamatosan Istent (folyamodunk-e Istenhez) az imádság és a dicséret gyakorlásában]!

#### II. Ésszerű szolgálat.

#### [A lelki vallást igen gyakran tartják túlbuzgóságnak (fanatizmusnak). Valóban, ha a szöveget szó szerint és a szavak legszigorúbb értelmében értelmeznénk, akkor a vallást megvalósíthatatlanná és abszurddá tennénk; de ha helyesen magyarázzuk, akkor semmi mást nem parancsol, csak azt, ami rendkívül ésszerű. Azt követeli meg tőlünk, hogy a nyilvános, társadalmi és magánéleti imádság megalapozott és hűséges (kegyes) gyakorlásában éljünk; és hogy saját méltatlanságunknak olyan érzését tartsuk fenn, amely élénk hálát ébreszt bennünk minden kegyelemért, amelyet élvezünk, és az isteni jóság fáradhatatlan csodálatára ösztönöz: és lehet-e valami ésszerűbb egy ilyen állapotnál? Nem kellene-e azoknak, akiknek vétkei oly súlyosak, és akiknek szükségletei oly nagyok, gyakran könyörögni irgalomért és kegyelemért a szükség idején? És nem illendő-e, hogy ők, akiket naponta jótéteményekkel terhelnek, naponta áldják és imádják jótevőjüket? Az ilyen szolgálatot kifejezetten "ésszerű (okos, értelmes) istentiszteletnek (szolgálatnak)" nevezi az Írás [Róm 12:1.]. Másképp cselekedni bizonyára a legésszerűtlenebb lenne: és nincsenek is irracionálisabb emberek, mint azok, akik a racionális vallás iránti állítólagos tiszteletükből fakadóan megvetik ezeket a szent gyakorlatokat.]

#### III. Egy gyönyörködtető istentisztelet...

#### [Sokan előítéletesek a lelki vallással szemben, mintha az szükségszerűen megfosztaná őket az élet minden örömétől. Bizonyos, hogy megfosztja őket a bűn minden gyönyörétől: de helyette végtelenül gazdagabb örömöket nyújt nekik [ Péld 3:17. Ez nem a formális, hanem csak a belső és lelki vallásra igaz]. Mi lehet gyönyörködtetőbb, mint "az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal való közösséget" fenntartani? Lehet-e, fakadhat-e bármilyen melankólia (búskomorság), a szüntelen dicséretből és hálaadásból? Vajon az első megtérők, vagy a samáriaiak, vagy a börtönőr, melankóliába kerültek-e a vallás komolyanvétele miatt [Csel 2:46; 8:8; 16:34.]? Sokakat a vallásról alkotott téves nézetek tesznek szomorúvá; de senkit sem a vallásról alkotott igaz és szentírási felfogás. Amennyire annak gyakorlásában élünk, annyira hasonlítunk a mennyei megdicsőült (üdvözült, boldog) szentekhez és angyalokhoz].

#### Mivel ilyen az igaz vallás természete, igyekszünk sürgetni (lelketekre helyezni) ennek gyakorlását...

#### [Isten akarata kell legyen minden teremtményének a törvénye; és az ő akarata velünk kapcsolatban teljesen ki lett nyilatkoztatva. Őszinte vágya, hogy az Ő élvezetében éljünk. "Nem akarja a bűnös halálát, hanem inkább azt, hogy megtérjen gonoszságából és éljen". Sőt, az a parancsa, hogy szeressük és szolgáljuk őt: ez a parancsa mindenki felé (minden emberhez), legyen az gazdag vagy szegény, tanult vagy tanulatlan. Senki sincs olyan magasan, hogy mentesülne e kötelesség alól, és senki sincs olyan helyzetben, hogy képtelen lenne teljesíteni azt. A szívünk akkor is felemelkedhet imára és dicséretre, amikor a világ szolgálatával vagyunk elfoglalva. Mindenki ismerje meg tehát Isten akaratát saját magára nézve. Örülnünk kell az Istennel való közösségben. Ó, legyünk hasonlóak mennyei Atyánkhoz! Mondjuk ki: ez legyen az én akaratom is! Ezentúl "őrködjünk (vigyázzunk) imádságban és hálaadásban minden kitartással": szégyelljük magunkat, hogy oly sokáig ellenálltunk az isteni akaratnak; és éljünk úgy engedelmeskedve neki a földön, hogy azokkal legyünk egykor, akik szüntelenül dicsérik őt a mennyben].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1thessalonians/5/16/5/18/>

**Bibliaóra:**

**A hitetlenség veszélye –**

**Ézsaiás 7,1-14**

**Matthew Henry igemagyarázata**

<https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Isa/Isa_007.cfm>

**Ézsaiás 7. fejezet**

Ez a fejezet egy alkalmi prédikáció, amelyben a próféta egyszerre énekel irgalmasságról és ítéletről azoknak, akik egyiket sem érzékelték vagy értették meg; sípolt nekik, de nem táncoltak, gyászolt nekik, de nem sírtak. Itt van,

I. Az a megdöbbenés, amelyet Áház a szíriai és izraeli szövetséges erők Jeruzsálem elleni kísérlete miatt érzett (1., 2. v.).

II. Az a bizonyosság, amelyet Isten a próféta által küldött neki bátorításul, hogy a kísérlet bizonnyal meg fog hiúsúlni, és Jeruzsálemet meg fogja őrizni (3-9. v.).

III. Ennek megerősítése egy jellel, amelyet Isten adott Áháznak, amikor az nem volt hajlandó kérni egyet, utalva Krisztusra és az általa való megváltásunkra (10-16. v.).

IV. Annak a nagy pusztulásnak a fenyegetése, amelyet Isten az asszírok által fog Áházra és királyságára hozni, annak ellenére, hogy megmenekültek ettől a mostani vihartól, mert még mindig folytatták gonoszságukat (17-25. v.). És ez mind a mi vigasztalásunkra, mind pedig a mi figyelmeztetésünkre lett megírva.

**Ézs 7:1-9**

***1 És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Reczin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt. 2 És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula szíve s népének szíve, a mint megindulnak az erdő fái a szél miatt. 3 És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján; 4 És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek, Sziriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt! 5 Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Sziria, Efraim és Remalja fia, mondván: 6 Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királylyá benne Tábeal fiát, 7 Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez! 8 Mert Sziria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Reczin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen. 9 Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!***

Ézsaiás próféta megbízatása abban az évben lett megújítva, amikor Uzziás király meghalt, 6:1. kk. Fia, Jótám uralkodott, és jól uralkodott, tizenhat évig. Kétségtelen, hogy Ézsaiás mindvégig úgy prófétált, ahogyan azt a megbízás meghagyta neki, de ebben a könyvben nincs olyan próféciája, amelyet Jótám uralkodásának idejére datálnánk; ez azonban, amely az első helyen szerepel, Jótám fiának, Áháznak a napjaira esik. Sok kiváló és hasznos prédikációt tartott, amelyek nem lettek közzétéve és nem maradtak fenn; mert ha minden emlékezetes dolog meg lett volna írva*, a világ sem tudta volna befogadni a könyveket,* Jn 21:25. Talán Áház, a gonosz király uralkodása idején nem volt alkalma annyit prédikálni az udvarban, mint Jótám idejében, és ezért akkor annál többet írt, hogy tanúságot tegyen ellenük. Itt van,

**I. Egy nagyon félelmetes terv**, Jeruzsálem ellen, Rezin szíriai király és Pekah izraeli király, két szomszédos hatalmasság részéről, akik a közelmúltban külön-külön támadták meg Júdát, Jeruzsálemet. Jótám uralkodásának végén *az Úr elkezdte Júda ellen küldeni Rezint és Pekát*, 2Ki. 15:37. Most azonban, Áház uralkodásának második vagy harmadik évében, korábbi sikereiken felbátorodva, szövetségre léptek Júda ellen. Mivel Áház, bár a kardot a feje fölött találta, uralkodását bálványimádással kezdte, *Isten a szíriai király és Izrael királyának kezébe adta őt* (2Krón 28:5), és nagy mészárlást végeztek országában, 6., 7. v. Ettől a győzelemtől felbuzdulva elindultak Jeruzsálem, a királyi város felé, hogy háborút indítsanak ellene, hogy ostromolják, és uralmuk alá hajtsák; de a végeredményben bebizonyosodott, hogy nem tudtak győzni. Megjegyzés: *Egy ország bűne idegen inváziót hoz rá, és elárulja a legelőnyösebb állásokat és átjárókat az ellenségnek; és Isten néha egy gonosz népet egy másiknak ostorává tesz; de az ítélet általában Isten házánál kezdődik.*

**II. A nagy szorongás**, amelyben Áház és udvara volt, amikor tanácsot kaptak erről a tervről: *Dávid házának hírül vitték*, hogy Szíria és Efraim szövetséget kötött Júda ellen, 2. v. Ezt az elfajzott királyi családot *Dávid házának* nevezi a Szentlélek, hogy Isten Dáviddal kötött szövetségének arra a cikkelyére emlékeztessen bennünket (Zsolt 89:30-33): *Ha fiai elhagyják törvényemet, megfenyítem vétkeiket vesszővel, de szerető jóságomat nem veszem el teljesen*, ami ebben a fejezetben figyelemre méltóan teljesül. Miután hírt hoztak arról, hogy Szíria és Izrael két serege egyesült, és elfoglalta a mezőt, az udvar, a város és az ország megrettent; *Áház szíve odalett a félelemtől,* és akkor nem csoda, hogy *népének szíve is megindult, mint ahogy az erdő fáit a szél mozgatja.* Hánykolódtak és rázkódtak, nagy zűrzavarba és káoszba (pánikba) kerültek, ingadoztak és bizonytalanok voltak tanácsaikban, ide-oda kapkodtak, és nem tudtak szilárd elhatározásra jutni. Megadták magukat a viharnak, és mindent feladtak, mert elmentek, és úgy vélték, hogy hiábavaló lenne bármilyen ellenállást tanúsítani. • Ami pedig ezt az ijedtséget okozta, az a bűntudat és a hitük gyengesége volt. Istent ellenségükké tették, és nem tudták, hogyan tegyék őt barátjukká, és ezért félelmük zsarnokoskodott felettük; míg azok, *akiknek lelkiismerete tiszta, és akiknek szíve meg van szilárdulva, Istenben bíznak, nem kell félniük a rossz hírtől; ha a föld megindul is, ők nem félnek; de a gonoszok egy levélzörrenésre is menekülnek,* 3Móz 26,36.

**III. Az Ézsaiásnak adott parancs és utasítás**, hogy menjen és bátorítsa Áházt szorongatásában; nem a saját érdekében (ő nem érdemelt mást Istentől, csak rémhíreket, amelyek még jobban megkeserítsék bánatát), hanem azért, mert *Dávid fia és Júda királya* volt. Isten kedveskedett neki apja kedvéért, akit nem akart elfelejteni, és a népe kedvéért, akit nem akart elhagyni, de Áházt örömmel elfelejtené. Figyeljétek meg!

**1. Isten meghagyja a prófétának, hogy találkozzon Áházzal,** habár ő nem küldött a prófétáért, hogy beszéljen vele, és nem is kívánta, hogy az Úrnál érdeklődjön érte (3. v.): *Menj, hogy találkozz Áházzal.* Vegyük észre: Istent gyakran megtalálják azok, akik nem keresik őt; sokkal inkább megtalálják azok, akik szorgalmasan keresik őt. Sokaknak szól vigasztalást, akik nemcsak hogy nem méltók rá, de még csak nem is érdeklődnek utána.

**2. Megparancsolta neki, hogy vigye magával a kisfiát,** mert prédikációt hordozott az ő nevében: *Shear-jashub-* “A maradék visszatér”. A próféták néha gyermekeik sokatmondó nevén jegyezték fel azt, amit hirdettek (mint a Hós 1:4, 6, 9); ezért Ézsaiás gyermekei *jeleknek* vannak mondva, 8:18. kk. Ezt a fiút azért nevezték így, hogy bátorítsa Isten fogságba esett népét, biztosítva őket, hogy vissza fognak térni, legalábbis egy maradékuk, ami több volt, mint amennyit ők állítólag megérdemeltek volna; Isten azonban ez alkalommal jobb volt, mint a szava; mert nemcsak arról gondoskodott, hogy egy maradék térjen vissza, hanem azok teljes számáról, akiket a szíriai és izraeli szövetséges hadak foglyul ejtettek, 2Krón 28:15.

**3. Utasította, hogy hol találja meg Áházt.** Nem a templomban, a zsinagógában vagy a királyi kápolnában kellett vele találkoznia, hanem *a felső medence vezetékének végénél*, ahol - valószínűleg sok szolgájával együtt - éppen azon töprengett, hogyan rendezzék el a vízműveket, hogy biztosítsák azokat a város számára, vagy hogyan fosszák meg az ellenséget azok hasznától (2Krón 22:9-11; 32:3-4), vagy néhány szükséges utasítást adott a város minél jobb megerősítésére; és talán mivel mindent rossz állapotban vagy védekezésben talált, a vízvezeték sem volt már javítható, valamint látta, hogy más dolgok is romlásnak indultak, ezért félelmei egyre nőttek, és most még nagyobb tanácstalanságban volt, mint valaha; ezért: *Menj, találkozz vele ott*. Figyeljük meg, ***Isten olykor nagyon is alkalmas időben küld vigasztalást népének, és amikor a legjobban félnek, bátorítja őket, hogy bízzanak benne.***

**4. Szavakat adott a szájába,** különben a próféta nem tudta volna, hogyan hozzon jó üzenetet egy ilyen rossz embernek, egy bűnösnek Sionban, akinek félnie kellett volna; de Isten az üzenetet a hűséges izraeliták támogatására szánta.

**(1.) A prófétának meg kell dorgálnia félelmeiket,** és azt kell tanácsolnia nekik, hogy semmiképpen se engedjenek azoknak, hanem őrizzék meg önmérsékletüket, és őrizzék meg saját lelkük nyugalmát (4. v.): *Vigyázzatok, és legyetek csendben.* Megjegyzés: A vigasztaláshoz szükség van vigyázásra; hogy nyugodtak legyünk, szükséges, hogy odafigyeljünk és vigyázzunk azokra a dolgokra, amelyek elbizonytalanítással fenyegetnek. "Ne félj ettől a meghökkenéstől, ettől a félelemtől, amely elgyengít, és gyötör; *ne legyen gyenge a szíved*, hogy elolvadjon és elgyengüljön benned; hanem szedd össze lelkedet, legyen erős a szíved*, és légy bátor*; a félelem ne árulja el azokat a segélyeket, amelyeket az értelem és a vallás nyújt támaszul." Megjegyzés: Akik Istentől várják, hogy segítsen rajtuk, azoknak ilyen módon kell segíteniük magukon, Zsolt 27,14.

**(2.) Meg kell tanítania őket arra, hogy megvessék ellenségeiket**, de nem büszkeségből, vagy biztonságból, vagy meggondolatlanságból (nincs veszélyesebb, mint így megvetni az ellenséget), hanem hittel és Istentől való függésben. Áház félelme *két* *hatalmas politikai fejedelemnek látta és nevezte* őket, akik közül bármelyikkel szemben úgy érezte ő nem számíthat méltó ellenfélnek, de ha egyesülten támadnak, nem mer szembe sem nézni velük, fejét felemelni ellenük. Nem - mondja a próféta -, *két* *füstölgő üszögdarab*; dühösek, hevesek, tüzesek bár, mint a tűzcsóvák; és egymást még rosszabbá teszik azzal, hogy szövetségben vannak, mint ahogy a tűzrudak egymás mellé téve annál hevesebben égnek. De ezek csak *füstölgő* *tűzcsóvák*; és ahol füst van, ott van némi tűz is, de talán nem annyi, mint amennyitől féltek. Fenyegetéseik füstté válnak. *Fáraó, Egyiptom királya csak hangoskodó* (Jer 46,17), Rezin, Szíria királya pedig csak füst; és ilyenek Isten egyházának minden ellenségei, *füstölgő len (üszög)*, amely hamarosan kialszik. Sőt, ők csak *füstölgő* üszögdarabok, bizonyos értelemben már kiégtek; erejük elfogyott; saját haragjuk hevétől felemésztették magukat; rájuk léphetsz, és eltaposhatod őket". A két királyság, Szíria és Izrael, most már közel állt a kihaláshoz. Figyeljük meg: ***Minél inkább úgy tekintünk Istenre, mint emésztő tűzre, annál kevesebb okunk lesz félni az emberektől***, ***bármennyire dühösek s tüzesek legyenek is***, sőt, képesek leszünk megvetni őket, mint a füstölgő üszögdarabot.

**(3.) Biztosítania kell őket arról, hogy ezeknek a magas szövetségeseknek (így gondolták magukat) Jeruzsálem ellen irányuló jelenlegi tervét biztosan meg fogják hiúsítani**, és semmivé kell annak válnia, 5-7. v..

(1.) ***Éppen az, amit Áház a legfélelmetesebbnek gondolt, válik vereségük alapjává - és ez volt terveik mélysége és reményeik magassága:*** "Ezért megzavarodnak, és szégyenszemre visszaküldik őket, mert gonosz tanácsot adtak ellened, ami Isten elleni támadás. Ezek az üszögdarabok füstöt okoznak az orrában (65:5), ezért ki kell lesznek oltva."

*Először is*: Nagyon gonoszak és rosszindulatúak, és ezért nem boldogulnak. Júda nem ártott nekik; nem volt ürügyük arra, hogy összevesszenek Áházzal; de minden ok nélkül azt mondták: *Menjünk fel Júda ellen, és reszkettessük meg, támadjuk meg (angolban: bosszantsuk, zaklassuk)*. Jegyezzük meg: ***Aki bosszantó, nem számíthat arra, hogy boldogulni fog; aki szeret rosszat tenni, nem számíthat arra, hogy jól fog járni.***

Másodszor: Nagyon biztosak voltak magukban, és bíztak a sikerükben. Azzal fogják bosszantani Júdát, hogy ellene vonulnak; de ez még nem minden: nem kételkednek abban, hogy elég széles rést ütnek Jeruzsálem falán ahhoz, hogy hadseregük bevonulhasson rajta; vagy arra számítanak, hogy feldarabolják vagy két részre osztják a királyságot, az egyiket Izrael királya, a másikat Szíria királya számára, akik egy alkirályban állapodtak meg - egy *királyban*, akit *felállítnak közepette, mégpedig Tabeál fiát*, valami homályos személyt, nem tudni, hogy szíriai vagy izraelita. Annyira biztosak voltak abban, hogy céljukat elérik, hogy még azelőtt felosztották a zsákmányt, hogy elfogták volna. Megjegyzés: Azok, ***akik a leggúnyosabbak, általában a legkevésbé sikeresek, mert Isten bizonyára megveti a gúnyolódókat.***

***[2.] Maga Isten szavát adja rá (saját szavával biztosítja őt), hogy a kísérletnek nem lesz eredménye (7. v.):*** "*Így szól az Úr Isten*, a mindenség szuverén (fölséges) Ura, *aki semmivé teszi a pogányok tanácsát* (Zsoltárok 33:10): *Nem áll meg, és nem valósul* *meg*; mindezek az intézkedéseik megszakadnak, és nem tudják vállalkozásukat véghezvinni". Figyeljük meg: ***Mindaz, ami Isten ellen áll, vagy úgy vélik, hogy megállhat nélküle, az nem sokáig állhat meg***. Az ember tervez, de Isten végez; és *ki az, aki mond valamit, és az meg is valósul, ha az Úr nem parancsolja, vagy ellenkezik vele*? JSir. 3:37. Lásd Péld 19:21.

**(4.) Kilátást kell adnia nekik arra, hogy végre elpusztulnak ezek az ellenségek**, akik most oly nagy rettegést jelentettek számukra.

***[1.] Nem engedi meg, egyiknek sem, hogy uralmukat növeljék, sem azt, hogy hódításaikat tovább erőltessék***; *Szíria fő városa Damaszkusz, és Damaszkusz főembere Rezin;* ez dicsőségére szolgál, és ezzel elégedjék meg, 8. v.. *Efraim fő városa* már régóta *Szamaria, és Szamaria főembere* most Pekah, *Remalja fia*. Ezek megismerik a magukét, határaik meg vannak szabva, és nem léphetik át azokat, hogy urai legyenek Júda városainak, még kevésbé, hogy Jeruzsálemet zsákmányukká tegyék. Megjegyzés: *Ahogyan Isten kijelölte az embereknek lakóhelyük határait (ApCsel 17:26), úgy a fejedelmeknek is kijelölte uralmuk határait, amelyeken belül maradjanak, és ne sértsék szomszédaik jogait.*

 ***[2.] Efraimot, amely talán a kettő közül a rosszindulatúbb és előretörőbb ellenség volt, rövidesen teljesen ki fogja szaggatni,*** és olyan messze fog kerülni attól, hogy más népek földjeit elfoglalja, hogy nem lesz képes megtartani a sajátját. Az értelmezők nagyon tanácstalanok, hogyan számítsák ki azt a hatvanöt évet, amelyen belül Efraimnak meg kell szűnnie népnek lenni; mert a tíz törzs fogsága csak tizenegy évvel ezután volt; és némelyek az átíró hibájának tartják, és úgy gondolják, hogy *hat és öt éven belül* kell olvasni, - épp tizenegy. De ezt nehéz megengedni. Mások úgy veszik, hogy hatvanöt évvel azután, hogy Ámósz próféta először jövendölte meg a tíz törzs országának pusztulását; és néhány kései értelmező úgy teszi, hogy egészen az ország utolsó, Esarhaddon általi elpusztulásáig tekint előre, ami körülbelül hatvanöt évvel ezután történt; ekkor Efraim annyira megtört, hogy nem volt többé nép. Mármost a világ legnagyobb ostobasága volt, hogy azok tették tönkre szomszédaikat, akik maguk is a pusztulásra voltak ítélve, és olyan közel álltak ahhoz. Lásd, mit mondott nekik egy próféta ebben az időben, amikor diadalmaskodtak Júda felett, 2Krón 28:10. *Hát nincsen-e nektek, enélkül is igen sok bűnötök az Úr, a ti Istenetek ellen*?

***(5.) Arra kell sürgetnie őket, hogy hittel társítsák azokat a biztosítékokat, amelyeket adott nekik (9. v.):*** "Ha nem hiszitek el, amit mondott nektek, bizonyára nem fogtok megalapozódni; megrendült és zilált állapototok nem fog megszilárdulni, nyugtalan, bizonytalan lelketek nem fog megnyugodni; bár a nektek mondott dolgok nagyon bátorítóak, mégsem lesznek azok számotokra, ha nem hisztek bennük, és nem vagytok hajlandóak elfogadni Isten szavát." Megjegyzés: A hit kegyelme feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az elme megnyugodjon és összeszedje magát a jelen kor minden hányattatása közepette, 2Krón 20:20.

**Matthew Henry:**

**Ézs 7:10-16**

***10 És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván: 11 Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban! 12 És mikor szóla Akház: Nem kérek s nem kisértem az Urat! 13 Akkor monda [a próféta:] Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok? 14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek, 15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani; 16 Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.***

Itt,

**I. Isten a próféta által kegyes ajánlatot tesz Áháznak,** hogy megerősíti az előbbi jövendöléseket és az azokba vetett hitét olyan jellel vagy csodával, amelyet ő választ (10., 11. v.): *Kérj jelet az Úrtól, a te Istenedtől*; Lásd itt az isteni hűséget és igazmondást. Isten csak azt mondja nekünk, amit képes és kész bizonyítani. Lásd csodálatos leereszkedését az emberek fiaihoz, hogy kész, *hogy megmutassa az ígéret örököseinek tanácsa változhatatlanságát,* Zsid 6:17. Figyelembe veszi alkatunkat, és azt, hogy mivel az érzékek világában élünk, hajlamosak vagyunk érzékelhető bizonyítékokat követelni, amelyekkel ezért a szentségi jelekben és pecsétekben kedveskedett ellátni bennünket. Áház rossz ember volt, mégis, a próféta Istent *az ő Istenének*, *az Úrnak* nevezi, mert Ábrahám és Dávid gyermeke volt, és a velük kötött szövetségek gyermeke. Lásd, milyen kegyelmes Isten még a gonoszokhoz és hálátlanokhoz is; Áháznak azt ajánlja, hogy válassza ki a jelét, mint Gedeon tette a gyapjúval (Bir 6,37); kérjen jelet a levegőben, a földön vagy a vízben, mert Isten hatalma mindenben, mindenütt ugyanaz.

**II. Ahaz durván visszautasítja ezt a kegyes ajánlatot,** és (ami nem illik egy feljebbvalóval szemben) belerúg az ajánlatba, és lekicsinyli azt (12. v.): *Nem fogok kérni.* A valódi ok, amiért nem kér jelet, az volt, hogy mivel az asszíroktól, azok haderejétől és isteneiktől függött a segítségért, nem akart ilyen mértékben Izrael Istene felé tartozni, és nem akarta magát vele szemben kötelezettségekkel terhelni. Azért nem kért jelet a hitének megerősítésére, mert elhatározta, hogy megmarad hitetlenségében, és enged a kételyeinek és bizalmatlanságának (bálványimádásának); mégis jámbor indokot állít: *Nem kísértem meg az Urat*; mintha Isten megkísértése lenne, hogy megtegye azt, amire maga Isten hívta és utasította őt. Megjegyzés: *Az Istennel szembeni titkos ellenszenvet gyakran az iránta való tisztelet álságos színeivel álcázzák sokan;* *és azok, akik elhatározták, hogy nem bíznak Istenben, mégis úgy tesznek, mintha nem akarnák megkísérteni őt.*

**III. A próféta szemrehányást tesz neki és udvarának,** neki és Dávid házának, az egész királyi családnak, amiért megvetik a próféciát, és mert kevéssé becsülik az isteni kinyilatkoztatást (13. v.) "*Vajon csekélység-e számotokra, hogy az embereket bosszantjátok,* fárasztjátok elnyomásotokkal és zsarnokságotokkal, amellyel terhessé és ellenszenvessé teszitek magatokat az egész emberiség számára?  *Hát már az én Istenemet is bosszantjátok, fárasszátok* azokkal a sértésekkel, amiket neki okoztok?" Mint az igazságtalan bíró, aki sem Istent nem félt, sem az embert nem becsült, Lu. 18:2. Elfárasztottátok az Urat a ti szavaitokkal, Mal. 2:17. • Semmi sem fájdalmasabb a menny Istenének, mint az, hogy bizalmatlanok vagyunk iránta. "*Bosszantjátok (fárasszátok – angolban) az én Istenemet*? Azt feltételezitek, hogy elfáradt és képtelen segíteni rajtatok, vagy hogy elfáradt már, hogy jót tegyen nektek? Míg az ifjak elgyengülhetnek és elfáradhatnak, minden barátotok elfáradhat, addig a föld végeinek Teremtője nem fárad el, és nem lankad el." És 40:28-31.• Vagy: "A próféták megsértésével azt hiszitek, hogy csak a hozzátok hasonló embereket sértitek meg, és nem gondoljátok meg, hogy *magát Istent sértitek meg,* akinek a hírnökei ők, és Azt sértitek meg, aki ezt megfelelően meg fogja torolni." • A próféta itt nagy kedvvel nevezi Istent *az ő Istenének*: Áház nem akarta azt mondani: Ő az én Istenem, noha a próféta erre hívta volna őt (11. v.): *Kérj az Úrtól, a te Istenedtől*; de Ézsaiás azt mondja: "Ő az enyém". Megjegyzés: *Bármit is tesznek mások, nekünk az Urat kell a magunkénak vallani, és hozzá kell tartanunk magunkat.*

**IV. A próféta Isten nevében jelt ad nekik: "**Nem akartok jelet kérni, de az ember hitetlensége nem teszi hatálytalanná Isten ígéretét: *Maga az Úr ad nektek jelet (*14. v.), kettős jelet".

**1. "Egy jelet általában az ő jóakaratáról Izráel és Dávid háza iránt**. Ebből arra következtethetsz, hogy kegyelmet tartogat számodra, és hogy nem hagyott el téged Istened, bármily nagy is a jelenlegi nyomorúságod és veszélyed, mert a te nemzetedből, a te családodból születik a Messiás, és nem pusztulhatsz el, amíg az az áldás benned van, amely bevezetésre kerül."

(1. ) ***"Dicsőséges módon***; mert míg már sokszor mondták nektek, hogy *köztetek* fog megszületni, most tovább mondom nektek, hogy *szűztől fog* *születni*, ami jelzi mind az isteni hatalmat, mind az isteni tisztaságot, amellyel a világra fog jönni, - hogy rendkívüli személy lesz, mert nem közönséges nemzés által fog születni, - és hogy szent dolog lesz, nem szennyezik be az emberi természet közönséges szennyei, ezért vitathatatlanul alkalmas arra, hogy atyja, Dávid trónját neki adják." Ez pedig, bár több mint 500 évvel később valósult meg, a legbátorítóbb jel volt Dávid háza számára (és e cím alatt nekik szól ez a prófécia, 13. v.), és biztosíték arra, hogy Isten nem fogja őket elvetni. Efraim valóban irigyelte Júdát (vö. 11:13), és annak a királyságnak a tönkretételére törekedett, de nem tudott győzedelmeskedni; mert a jogar soha nem távozhatott el Júdától Siló eljöveteléig, 1Móz 49:10. *Azok, akiket Isten a nagy üdvösségre szán, ezt vehetik jelnek számukra, hogy nem fogja őket elnyelni semmilyen baj, amivel az úton találkoznak.*

 ***(2.) A Messiást dicsőséges küldetéssel mutatja be, dicsőséges névbe burkolva:*** *Immanuelnek fogják hívni a nevét* - *Isten velünk,* Isten a mi természetünkben, velünk békében, velünk szövetségben élő Isten. Ez teljesedett be abban, hogy *Jézusnak – Szabadítónak (Megváltónak)* - nevezték őt (Mt 1,21-25), mert ha nem lett volna *Immanuel - Isten velünk,* akkor nem lehetett volna *Jézus - Megváltó*. Ez pedig Isten kegyelmének további jele volt Dávid háza és Júda törzse számára; mert aki ezt a nagy üdvösséget szándékozott közöttük véghezvinni, az kétségtelenül véghez akarta vinni számukra mindazokat a többi szabadításokat, amelyek ennek típusai és előképei voltak, és mintegy előzményei ennek. "Itt van számotokra egy jel, nem a mélységben és nem a magasságban, hanem a próféciában, az ígéretben, a Dáviddal kötött szövetségben, amely nem idegen számotokra. Az ígért mag lesz *Immanuel, Isten velünk*; vigasztaljon meg benneteket ez az ige ( 8,10), hogy Isten velünk van, és (8. v.) hogy a ti földetek Immanuel földje. Dávid házának szíve ne rendüljön meg így (2. v.), és Júda ne féljen a Tabeál fiának felállításától (6. v.), mert semmi sem vághatja el a Dávid fiának, aki Immanuel, a kötelékét". Megjegyzés: ***A legerősebb vigasztalások a bajok idején azok, amelyeket Krisztusból, a hozzá való viszonyunkból, a hozzá fűződő érdekünkből, a tőle és felőle származó várakozásainkból merítünk.***

Erről a gyermekről azt is megjövendöli (15. v.), hogy bár nem úgy születik, mint más gyermekek, hanem szűztől, mégis valóban és igazán ember lesz, és úgy kell szoptatni és nevelni, mint más gyermekeket: Vajat és mézet fog enni, mint más gyermekek, különösen annak a földnek a gyermekei, akik tejjel és mézzel folyó földön éltek. Bár a Szentlélek ereje által fogantatik, mégsem angyali táplálékkal táplálkozik, hanem, ahogyan illik hozzá, mindenben hasonlóvá lesz testvéreihez, Zsid 2:17. Nem is lesz azonnal felnőtt ember, bár rendkívüli nemzéssel született, hanem mint más gyermekek, fokozatosan halad a csecsemő-, gyermek- és ifjúkor különböző állapotain keresztül a férfikorig, és bölcsességben és termetben növekedve, végül megerősödik lélekben, és eléri az érettséget, hogy tudja, hogyan utasítsa el a rosszat, és válassza a jót. Lásd Lu. 2:40, 52. Megjegyzés: *A gyermekeket táplálják, amikor kicsik, hogy taníthassák és oktathassák őket, amikor már felnőttek; a nevelésükhöz igazodóan kapják meg az eltartásukat.*

**2. Itt van egy másik különleges jele e hatalmas fejedelmek gyors pusztulásának**, akik most rettegésben tartották Júdát, 16. v. "Mielőtt ez a gyermek (így kell olvasni), ez a gyermek, akit most a karjaimban tartok" (nem Immanuelre gondol, hanem saját fiára, Shear-Jásubra, akit jelként magával kellett vinnie, 3. v.), "mielőtt ez a gyermek tudni fogja, hogyan kell elutasítani a rosszat és választani a jót" (és azok, akik látták, hogy milyen a jelenlegi termete és növése, könnyen kitalálhatták, hogy ez mennyi idő lesz), "mielőtt ez a gyermek három vagy négy évvel idősebb lesz, a földet, amitől irtózol", az izraeliták és a szírek e szövetséges seregét, amely iránt oly ellenséges vagy, és amelytől oly nagyon rettegsz, elhagyja mindkét királyuk, Pekah és Rezin", akik olyan szoros szövetségben álltak, hogy úgy tűnt, mintha csak egy királyság királyai lennének. Ez teljes mértékben be is következett, mert két vagy három évvel ezután Hóseás összeesküdött Pekah ellen, és megölte őt (2Ki 15:30), és még azelőtt Asszíria királya elfoglalta Damaszkuszt, és megölte Rezint, 2Ki 16:9. • Sőt, volt egy jelenbeli esemény, amely azonnal megtörtént, és ekkor ez a gyermek a nevében hordozta a jövendölést, amely záloga és biztosítéka volt ennek a közeli eseménynek. A *Sír-Jásub jelentése*: *A maradék visszatér*, ami kétségtelenül annak a 200 000 fogolynak a csodálatos visszatérésére utal, akiket Pekah és Rezin vitt el, és akiket nem erővel vagy hatalommal, hanem a Seregek Urának Lelke által hoztak vissza. Olvassuk el a történetet, 2Krón 28:8-15. • Miután e gyermek prófétai nevének jelentése így beteljesedett, kétségtelen, hogy ez, ami még hozzá volt fűzve, szintén beteljesedett, hogy Szíriát és Izraelt megfosztották mindkét királyuktól. *Isten egyik kegyelme arra bátorít bennünket, hogy egy másikra is reménykedjünk; arra kötelez bennünket, hogy egy következőre is felkészüljünk.*

#### Nincs szilárdság hit nélkül

#### Charles Haddon Spurgeon prédikációja (1889. április 11. London).

#### Forrás: C. H. Spurgeon: NO FIXITY WITHOUT FAITH. Sermon No. 2305. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 39. <https://www.spurgeongems.org/sermon/chs2305.pdf>

#### "Ha nem akartok hinni, bizonyára nem álltok meg." (Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok. –Károli ford.) - Ézsaiás vii. 9.

#### 1. Amint az olvasmányban már elmondtam, Ézsaiás nagyon nehéz megbízást kapott Istentől. El kellett mennie, és olyan emberekhez kellett szólnia, akik nem akarták őt meghallgatni; és inkább a halál, mint az élet hírnöke kellett, hogy legyen számukra. Bármennyire is élettel teljes volt az üzenet, ők mégis visszautasították, és így tízszeres halált hoztak magukra. • Egyfajta kísérleti munkaként, először arra kapott megbízást, hogy menjen el, és beszéljen Áház királlyal, a gonosz királlyal. A saját lelkében tudta, hogy amit mondani akar, azt el fogja utasítani; ennek ellenére Isten parancsára elment, hogy beszéljen a királyhoz. Isten megmondta neki, hogy hol fog vele találkozni. Isten pontosan tudja, hová kell küldenie hűséges szolgáit. Minden körülményt elrendezett az igaz (hűséges) prédikátorral kapcsolatban; mit kell mondania, és hol kell mondania; és minden gyülekezet egy Istentől kiszemelt gyülekezet Isten küldöttjei (szolgái) számára. Tudja, hogy ki jön és ki marad távol; tudja, hogyan igazítsa az üzenetet nagy különlegességgel minden egyes ember egyedi esetéhez, aki a prédikátor hangját hallja; és tudja, hogyan igazítsa még magát a hangot is minden egyes hallgató füléhez. Mindezt tudjuk, mert bőséges bizonyítékot kaptunk rá újra és újra.

#### 2. A hír, amelyet Ézsaiás vitt Áháznak, nagyon kellemes volt: Nem kell féljen Izrael királyától és Szíria királyától. Ezek az emberek elhatározták, hogy elpusztítják őt és népét; de ők csak olyanok voltak, mint a füstölgő üszögdarabok, amelyek már majdnem kialudtak; hatalmuknak hamarosan vége lesz; ezért a próféta azt mondta a királynak, hogy ne aggódjon, hanem legyen nyugodt, és várjon türelmesen, amíg meglátja, mit tesz Isten. Ezután kihívást intézett Áház hitéhez, és figyelmeztette, hogy ha nem hisz, ő sem fog megerősödni. Ézsaiás előre látta, ami túlságosan is igaz volt, hogy Áház nem fog bízni Istenben, hogy inkább külső eszközökre fog támaszkodni, és Asszíria királyáért küld, és inkább a test erejére támaszkodik, minthogy Istenbe vetné bizalmát. Bizonyára várhatott volna, és nem kellett volna engednie félelmének, amíg nem lesz rá oka; de nem, mindennek ellenére rémülten és dühösen (kapkodva) cselekedett, annak ellenére, hogy Isten azt mondta neki szolgája által: "Ne félj, és ne bátortalanodj el".

#### 3. Ézsaiásnak ezek az Ahazhoz intézett szavai figyelmeztetéssel és bátorítással szolgálnak számunkra. Úgy tűnik, hogy Isten ma este ebből az áldott könyvből szól hozzád és hozzám; bizonyára hozzám szól; remélem, hozzád is: "Ha nem akartok hinni, bizonyára nem fogtok megerősödni (Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok.)".

#### I.

#### 4. Az első főcímünk a következő lesz: ISTEN MEGÉRDEMLI, HOGY HIGGYÜNK BENNE. Ezt nem mondhatjuk el mindenkiről. Sok ember megérdemli, hogy higgyünk nekik; jellemük olyan, hogy kötelességünk bízni bennük. Néhány embernek viszont nem szabad hinni; jellemük olyan, hogy bolondság lenne megbízni bennük. Én azonban ma este azt mondom arról, aki az eget és a földet teremtette, Isten eme Igéjének Istenéről, a mi Urunk Jézus Krisztus Istenéről és Atyjáról, hogy ő azt követeli, hogy higgyünk neki, és megérdemli, hogy higgyünk neki.

#### 5. Először is, ő Isten; és mivel Isten, nem hazudhat. A hazug Isten elképzelése talán lehetséges egy pogány számára; de bízom benne, hogy számotokra ez teljesen kizárt. Maga az "Isten" fogalma számunkra tökéletes őszinteséget, vitathatatlan igazmondást és hűséget jelent; Istent, aki természetének szükségszerűségéből fakadóan nem hazudhat. Ő bármit megtehet, ami helyes; de nem tud rosszat tenni. Nem mondhat valótlan dolgot. Sem szóban, sem tettben, sem gondolatban nem lehet vétkes a hazugságban: ő Isten, és nem tud hazudni. Istennek hazugságot tulajdonítani istenkáromlás; nem használok enyhébb szót. Gyalázatot hoztál a szent Névre, amikor Jehova nevét bármilyen módon hazugsággal hoztad összefüggésbe. "Vajon szólott -e, és nem fogja-e megtenni?" •De ó, szeretteim, ne bánjatok úgy az Úrral, mintha hazug lenne! Ne feledjétek, hogy amikor kételkedtek az ígéretében - hiszen tudjátok, hogy teljesíteni tudja, ha akarja, hiszen mindenható -, amikor kételkedtek az ígéretében, akkor az Örökkévaló Isten igazmondására (hitelremétó voltára) vetitek a gyanút. Sohasem olvastad a szeretett és szerető tanítvány szavát: "Aki nem hisz Istennek, az hazuggá tette őt, mert nem hisz annak a kijelentésnek (bizonyságtételnek), amelyet Isten adott az ő Fiáról"? Tényleg hazugnak akartad Istent beállítani? Bűnös voltál-e ilyen gyalázatban, mint ez? Nos, erről a kérdésről nem mondok többet; de Ő megérdemli, hogy higgyünk neki, mert ő Isten. Minden igaz Isten-képzethez elengedhetetlen, hogy elhiggyük, hogy Istennek igaznak kell lennie.

#### 6. Megérdemli, hogy higgyünk neki, mert az Igéje mindig is igaz volt. Bárki, aki a próféciákat tanulmányozza, tudja, hogy Isten próféciái mennyire szó szerint, még a kis dolgokban is beteljesedtek. Van egy kis könyv, amelyet nemrégiben adott ki Urquhart úr, Weston-super-Mare-ből, a beteljesedett próféciákról. A minap adtam egy példányt egy Testvérnek, és válaszul megírta, hogy sokkal érdekesebbnek találta könyvecskét, mint bármelyik novellát vagy regényt, amit életében valaha is olvasott, és sokkal meghökkentőbbnek, mint bármelyik romantikus elbeszélést; mert Isten szolgáinak próféciáiban minden apró pont és apróság beteljesedett, az i-re a pontot és a t-re a keresztet a történelem mindenütt feltette. Tírusz, Szidón, Babilon és a többi romjain minden egyes kő tanúskodik arról, hogy Isten hűséges volt az Igéjéhez.

#### 7. De nem csupán a történelemben bizonyult igaznak az Úr. Te és én - remélem, mondhatom így, de úgy hiszem, sokak nevében beszélek itt – bizonyítottnak találtuk Isten hűségét. Lehetőségünk nyílt az ígéretek kipróbálására, amit nem tudtunk volna kipróbálni, ha Ő nem próbált volna meg minket. Ahogyan nappal nem látjuk a csillagokat, de ha lemegyünk egy kútba, közvetlenül láthatjuk őket a nap bármelyik szakában, úgy, kedves barátaim, Isten a próbák e mély kútjába taszít minket, és akkor látjuk, hogy az Ő csillagokkal teli ígéretei fényesen ragyognak. Megvallom, inkább Isten ígéretét fogadnám el, mint Anglia Banjának ígéretét. Anglia Bankja csődöt mondhat, - ami bizonyára szörnyű katasztrófa lenne, és nagyon valószínűtlen, - de Isten Igéje nem bukhat meg, mert az Úrnak nagyobb forrásai vannak, mint az egész nemzetnek, vagy a föld összes nemzetének együttvéve. A föld lakói olyanok Isten szemében, mint a szöcskék. Az olyan szigeteket, mint amilyeneken mi lakunk, úgy veszi fel, mint valami porszemecskéket. Ó, barátaim, az Úré lehet minden bizalmunk, mert amikor maximálisan megbízunk benne, akkor sem okozunk neki terhet, csak nagyon kis nyomással támaszkodtunk Isten igazmondására! A nagy bika, aki a szúnyogot a homlokán hordozta, mosolygott, amikor a szúnyog azon töprengett, hogy az ő testsúlya vajon nem túl nehéz neki; de hogy Isten hordoz minket, az olyan neki, mint semmi. Jöhetünk hozzá mindazzal, amit a mi nagy szükségünknek nevezünk, és ő mosolyogva azt mondja: "Egy morzsa az asztalomról elég lesz egy millió ilyen embernek, mint te". Az a dolog, ami a Magasságosnak csak apróság, a világ összes lakójának elég lenne, ha hozzá fordulnának; ezért bízzunk benne, ahogyan én néha mondom: "Menjünk be, beljebb, hogy dicsőségesen bízzunk Istenünkben. Ha az ember úszik, jó, ha mély a víz. Akkor nem érdekel, s nem akarod kiszámolni, hogy egy mérföld mély-e vagy húsz mérföld; ha úszol, hát úszol! Amikor a végtelen Istenben való bizalomra jutsz, legyen Ő végtelen a gondolataidban, amennyire csak egy véges lény képes elfogadni egy végtelent. Bízz benne korlátok és határok nélkül, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.

#### 8. Mert, továbbá, amint Neki igaznak kell lennie, mivel Isten, és amint mindig is igaz volt, mivel Isten: így nincs indítéka (oka) arra, hogy ne legyen igaz. Miért beszél Isten egyáltalán hozzánk? Miért hajol le a Végtelen a maga határtalan dicsőségéből, hogy megismertesse magát olyan teremtményekkel, amelyek előtte sokkal jelentéktelenebbek, mint amilyen egy hangyabolyban élő rovar lehet egy ember számára? Biztos vagyok benne, hogy soha nem erőlködtetek azon, hogy felfedjétek magatokat egy féreg előtt; és Isten mégis minden szent leleményességét latba vetette, hogy kinyilvánítsa magát az embernek, aki a Teremtőjéhez képest csak egy parányi rovar. • Miért beszél hozzánk, gondoltatok erre? Mi készteti erre? Hogy megtévesszen minket? Számomra az abszurditás csúcsa azt feltételezni, hogy ha Jehova megtöri az örök csendet, akkor azért teszi, hogy félrevezessen egy olyan szegény, nyomorult teremtményt, mint az ember. Ó, nem! A szeretet, amely őt szólásra készteti, nem kérdőjelezhető meg, és az igazságot, amelyet beszél, nem szabad kétségbe vonni. Ha Isten egyáltalán kinyilatkoztatja magát az embereknek, akkor az emberek, - akárcsak a kisgyermekek az apjuk iránt, - egészen biztosak lehetnek abban, hogy a legnagyobb biztonsággal megbízhatnak a kinyilatkoztatás minden szavában. • Az emberek "a Szentírás hibáiról" beszélnek. Hálát adok Istennek, hogy én még soha nem találkoztam ilyennel. A fordításban lehetnek hibák, mert a fordítók emberek; de az eredeti Igében soha nem lehetnek hibák, mert a fordítók is emberek; de az eredeti Igében soha nem lehetnek hibák, mert Isten, aki kimondta, tévedhetetlen, és minden Igéje is az, és ebben a bizalomban örömteli nyugalmat találunk. Nem lehet indíték arra, hogy Isten olyan könyvet adjon nekünk, amely részben igaz, részben hamis, és amelyről nekünk kell ítélkeznünk, elfogadva ezt a részt, és elvetve a másikat. Ez rosszabb helyzetbe hozna minket, és még inkább önhittséggel töltene el, mintha e Könyv nélkül maradtunk volna. Ez sohasem lehet így; ezért higgyük el, hogy Isten hozzánk szóló beszédének indítékában, amely csakis leereszkedő szeretet lehet, van garancia arra, hogy az igazságot, a teljes igazságot és csakis az igazságot mondja.

#### 9. Szinte szégyellem magam, hogy így beszélek Róla, aki olyan biztosan igaz, és akit ti és én kipróbáltunk és igaznak találtunk életünk során, oly sok even át. Olyan üresjáratnak tűnik, hogy be kell bizonyítanom azt, amiben senkinek sem kellene kételkednie. • Mert még egyszer, ne feledjétek, hogy Isten becsülete az ő igaz voltában rejlik. Ha azt mondod, hogy Isten nem mindenható, akkor imádkozhatunk Istenhez, hogy bocsássa meg tévedésedet; de ha azt mondod, hogy nem igazmondó, akkor olyan rosszindulat, olyan gonoszság van az állításodban, amely súlyosan sérti az Ő szent jellemét. Isten nem igaz? Ó, kedves uram, kérem, egy pillanatra se gondolja ezt; mert ez nagy bűn és vétség az örök trón Fensége ellen! Isten hamarabb megszűnik létezni, minthogy megszegje ígéretét, vagy elfelejtse esküdt szavát. Nagyon féltékeny a saját dicsőségére. A tízparancsolatban féltékeny Istennek nevezi magát; és így is van. Soha nem fogja megengedni, hogy végtelen fenségének dicsőségét a hazugság gyanúja beszennyezze. Ezért ne kételkedjen benne soha egyetlen gyermeke sem; és mivel attól tartok, hogy mi már megtettük, remegjünk előtte, és bánjuk meg, hogy valaha is volt bennünk annyi merészség, hogy gondolatvilágunknak akár csak egy mérföldes körzetében is eltűrjünk ilyen gyanúsítást Istenről. Az ő becsületét veszélyezteti, ha megszegi szövetségét; de ezt nem teheti meg, ahogy Pál írja a héberekhez: "Amelyben Isten, hogy még bőségesebben megmutassa az ígéret örököseinek tanácsa változhatatlanságát, esküvel is megerősítette azt, hogy két változhatatlan dolog által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az elénk állított reménységet." Isten egyszülött Fiának vére pecsételte meg a szövetséget; és hamarabb múlik el az ég és a föld, minthogy e szövetség bármely része a földre hulljon.

#### 10. Csak ezt az egyet teszem még hozzá az előbbiekhez: Tegyük fel, hogy akár csak egy pillanatra is - ezt a feltevést nem is tesszük meg -, hogy nem bízhatunk Isten igazságosságában. Nos, ha nem bízhatnánk Isten igazságában, akkor mi maradna számunkra, amiben bízhatunk? Amikor a sziklák megmozdulnak, mi áll szilárdan? Ha maga Isten változhat, vagy nem lehet igaz, - akkor jöjj, koromsötét éjszaka, és nyelj el engem a te feketeségeddel; jöjjön a káosz, és emésszen el engem! Ó, a megsemmisülésért sóhajtok, hogy megszűnjünk lenni, ha Isten megszűnt igaznak lenni! Akkor a kikötők örvényekké válnának. Akkor a sziklák felhőkké foszlanának. Maradna még valami? Nem tűnne-e el minden, mint a tenger habja, ha bebizonyosodna, hogy Isten nem igaz? • Hála Istennek, mi nem ilyen káoszban élünk! Tudjuk, hogy Ő igaz; és Pállal együtt kiáltjuk: "Isten legyen igaz, de minden ember hazug". Minden mást söpörjön el, mint pelyvát a szél, de az örökkévaló Isten és az Ő Igéje megingathatatlanul megmarad örökkön-örökké. • Ez az első pontom: Isten megérdemli, hogy higgyünk neki.

#### II.

#### 11. Másodszor: Némelyek nem akarnak hinni Istennek. Ez világosan kiderül a szövegben kifejezett félelemből: "Ha nem akartok hinni, bizonyára nem fogtok megerősödni". "Ha nem akartok hinni…" Tehát a hit akarat kérdése. Az ember nem hisz anélkül, hogy ne akarna hinni. Isten kegyelme a hitet nem rajtunk, hanem bennünk munkálja. Isten munkálja bennünk az akarást és a cselekvést; és a készségben (akarásban) vezet bennünket a hitre. Mi önként hiszünk; és bizonyára az emberek önként nem hisznek; és némelyek közülük, erős akarati perverzióval, akkor sem hinnének, ha valaki feltámadna a halálból.

#### Miért van ez, ez a furcsa vonakodás, hogy egyesek nem akarnak hinni, sőt minden emberről mondhatjuk: miért nem akarnak hinni Istenben?

#### 12. Más dolgokban hajlandók hinni. Rengeteg olyan emberrel találkozunk, akik olyanok, mint a halak, akiknek nyitva van a szájuk, s készen állnak minden csalira. Nem számít, hogy mennyire abszurd egy ember álma, ha elég kitartóan kiáll az utcára, és közzéteszi az álmát, vagy kinyomtatja, akkor biztosan talál egy csomó bolondot, aki elhiszi, amit mond. Ebben az országban, bár nagyon bölcsnek tartjuk magunkat, Carlyle nem járt messze, amikor arról beszélt, hogy a népességünk sok millió emberből áll, akik "többnyire bolondok". [jegyzet: Thomas Carlyle (1795-1881) skót történész és politikai filozófus. Megírta a Francia forradalom történetét (1837) - ford. megjegyzése, internetes forrásból] Mindenesetre jelentős számban élnek itt ilyenek. Nézzétek, milyen könnyen elhiszik az emberek, amit az újságban olvasnak, bár valószínűleg egy csepp igazság sincs benne; ez annál jobb az újságnak, mert a hazugságot másnap meg lehet cáfolni, és az újabb egy-két rovatot ad, és így feltöltődik egy olyan időszakban, amikor hírekből hiány van. De az emberek általában nagyon hiszékenyek. Gondolod, hogy bárki el tudná adni a szabadalmaztatott gyógyszereket, ha mindenki okos lenne? Nem; de nem mindenki bölcs. Hajlandók vagyunk elhinni, amit egy ember mond nekünk, ha csak elég bátran, kellő mennyiségű rézzel adja elő; de amikor Isten Igéjének hitéről van szó, sokan furcsa képtelenséget mutatnak a hitre. A doboz zárva van, és nem találod a kulcsot; de hozd csak egy ember hazugságát, és a doboz magától kinyílik. Sajnos, gyakran az emberek hazugságát örömest befogadják, és Isten igazságát elutasítják!

#### 13. Jelzésértékű egy másik dolog is, hogy az emberek makacsul ragaszkodnak az önmagukba vetett hithez. Hiszik, és hinni fogják, hogy ki tudják taposni az utat a mennybe. Beszéljetek nekik a bűneikről. Nos, nem tudják letagadni, de úgy enyhítik, hogy inkább az ő szerencsétlenségüknek, mint a hibájuknak tűnjön. • Náluk inkább szerencsétlenség, hogy bűnösök, mint súlyos vétek. Így állítják be; és a jövőben ezek a szerencsétlen teremtmények hiszik, hogy maguk fognak boldogulni! • Igaz, hogy a borospohár megkísértette őket; és sokszor elestek; de most már jobban tudják; soha többé nem fog rájuk hatni az ital. A test kívánsága, amely sok Delilát ejtett rabul - ó, igen, "elkapta őket a gépszíj" -, de soha többé nem fognak a gonoszságnak ebbe a formájába esni; és így tovább, és így tovább. • Az a teremtmény, aki semmi jót nem tett, de mindent tett, ami rossz, még mindig hisz önmagában. Templomba jár, és "nyomorult bűnösnek" nevezi magát, és mégis továbbra is boldogan hisz abban, hogy képes uralkodni magán. "Azt tettük, amit nem kellett volna, és azt hagytuk el, amit meg kellett volna tennünk, és nincs bennünk semmi jóság". Igen, ezt térden állva mondjuk; de amikor újra lábra állunk, elhatározzuk, megtesszük azokat a dolgokat, amelyeket meg kellett volna tennünk, és elmaradnak azok a dolgok, amelyeket el kellett volna hagynunk, és olyan egészségesnek érezzük magunkat a fejünk búbjától a talpunkig, mintha soha életünkben egy betegség sem lett volna körülöttünk. • Nos, ez egy furcsa dolog, hogy az ember képes hinni önmagában, és mégsem tud hinni Istenben. Ez természetünk őrülete, hogy az ember azt hiszi, hogy mindent megtehet, holott semmit jóra sem képes.

#### 14. Aztán figyeljük meg, hogy ahelyett, hogy az Úr Jézus Krisztusban hinnének az örök életre, egyesek inkább az érzelmi vallást részesítik előnyben. Megdöbbenek egyes embereken, hogy milyen könnyen lelkesednek, milyen könnyen "üdvözülnek"; legalábbis azt mondják, hogy üdvözülnek. Hisznek-e az ígéretekben, és Isten Igéjén függenek? Nem; de annyira "érzik". Nos, ugyanezek az érzések, amelyek látszólag a mennybe emelnek, a Hádész mélységeibe taszítanak. Mégis ezek az emberek a puszta természetes érzelmeket, a belső érzést részesítik előnyben azzal szemben, ami a végtelenül szilárdabb út: hinni Istenben és Jézus Krisztusban, akit elküldött.

#### 15. Ezután egyesek makacsul szenvednek a hitetlenség alatt. Évek óta sóvárognak a megnyugvás után; és még mindig nem érték el azt. Mégsem akarnak hinni Krisztusban. Ó, mit nem adnának, ha csak egy éjszakai nyugodt pihenést kaphatnának, és napközben nyugodt lélekkel tudnának dolgukra menni! Mégsem adják át magukat Krisztusnak, hogy megmeneküljenek, egyszerűen bízva abban, hogy ő megmenti őket. Közel kerültek már az öngyilkosság kapujához, és azt kívánják, bárcsak meg se születtek volna; mégsem akarják bevenni a gyógyító csodaszert, amely közel van, kezüket nyújthatják érte. Hamarabb tesznek bármit, minthogy Istenben bízzanak.

#### 16. Arra is felfigyeltem, hogy az ilyen emberek ezt és azt követelik Istentől, azon túl, amit kinyilatkoztatott. Isten szólt; de ez nem elég nekik. Istennek valami mást is tennie kell értük; valami különös álmot kell álmodniuk; valami különös látomást kell látniuk; azt kell képzelniük, hogy hangot hallanak a levegőben. Haj! Hagyjuk ezt az egész ostobaságot. Higgy abban, amit Isten mondott, és biztos talajon állsz. Jöjjetek a prófécia e "még biztosabb igéjéhez, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint világító lámpásra, amely sötétben eligazít". Higgy ebben, és békességed olyan lesz, mint a folyóvíz és igazságod, mint a tenger! - De nem; nem fognak. Úgy vélik, Istennek ezt vagy azt kell tennie, hogy kötelezze őket, különben nem hisznek neki. Hazugnak teszed őt, ha nem kényezteti szeszélyeidet; - de ő semmi ilyesmit nem fog tenni.

#### Hasznosan elidőzhetnék még ezen a ponton, de az idő túl gyorsan repül ahhoz, hogy többet mondjak róla.

#### III.

#### 17. Harmadszor, vegyük észre, hogy a HIT NEM EGY MEGVETENDŐ DOLOG.

####  Soha nem hallottad még az emberektől, hogy azt mondják: "Ó, tudod, ők a hitről prédikálnak"? "Nos, mi az a hit?" "Nos, az csak annyi, hogy hiszünk ebben és ebben." Figyeljetek, uraim, és ne beszéljetek így többet. A hit a legcsodálatosabb dolog, mert ez a szív tisztességes mutatója (becsületes képet ad a szívről). Ha nem akarsz hinni Istenben, akkor látom, hogy szíved mélyén gyűlölöd Istent; de ha hiszel benne, akkor szereted őt. Abban az emberben megbízunk, akit szeretünk. Azt hiszem, hogy kevés bizalom van azokban az emberekben, akik iránt nem érzünk megbecsülést és szeretetet. Ha hiszel Istennek, akkor a szíved rendben van vele. Ha nem akarsz hinni neki, tégy, amit akarsz, nem vagy rendben Isteneddel, ebben biztos vagyok. Az a gyermek, aki nem hisz apja szavának, nem szerető és engedelmes gyermek, tudjuk.

#### 18. Az Istenbe vetett hit, továbbá, biztos bizonyítéka a szív és gondolkodás megváltozásának; mert természetünknél fogva nem gondolunk Istenre, még kevésbé bízunk benne; hanem abban bízunk, amit látunk, hallunk, ízlelünk és érzünk. Ha bízunk Istenben, az azt mutatja, hogy nagy lelki változáson mentünk keresztül, egy egyedülálló változáson, aminek nem lehet biztosabb bizonyítéka, mint hogy látjuk őt, aki láthatatlan, és az ő jelenlétének hatása alatt élünk, és valóban annak akarunk tetszeni, akit halandó szem soha nem látott.

#### 19. Nos, gondolja valaki, hogy a hit egy kis dolog? De hiszen, ez hozza el az élet tisztaságát! Abban a pillanatban, hogy az ember hisz Krisztus Jézusban, és bízik benne, abbahagyja a bűnt, amit korábban szeretett. A bűn teherré és csapássá válik számára. Ha hiszel, a hited megöli a bűnödet, vagy különben a bűnöd megöli a hitedet. A legnagyobb érv a Biblia ellen a szentségtelen élet; és ha az ember erről lemond, meggyőzi magát. A Könyv akkor fogja meggyőzni őt, ha félretette az útjából azt a kedvenc bűnt, amely most közte és Isten között áll. Az Istenbe vetett hit, ahogyan Ő Krisztusban kinyilatkoztatja magát, az önfeláldozó és szentséges élet kezdetét és győzelmét jelenti.

#### 20. Nos, van-e, aki még mindig úgy beszél a hitről, mint egy kis dologról? A hit az, ami az imádsághoz vezet, és az imádság maga Isten lehelete az emberben, amely visszatér, ahonnan jött. Ha hiszel, imádkozni fogsz. Hogyan tudsz imádkozni, ha nem hiszel? Olyan ajtón vajon kopogtatsz-e, amelyről meg vagy győződve, hogy nincs ott senki, aki meghallgatna téged? Bízom benne, hogy nem vagy ilyen bolond; de ha elhiszed, hogy van Isten, és hogy Isten azoknak a jutalmazója, akik szorgalmasan keresik Őt, akkor elkezded keresni Őt, és soha nem hagyod abba a keresését, amíg az élők földjén vagy.

#### 21. Csekélységnek véled a hitet? Nos, a hit az, ami megdicsőíti Istent. Minden cselekedet, amit valaha is tehetünk, legyen az bármi, soha nem hozhat olyan dicsőséget Istennek, mint egyetlen bizalmi cselekedet. Megkockáztatom, hogy nem a kerubok és szeráfok imádata a lángoló trón előtt a legnagyobb, hanem egy szegény bűnösé, aki tudatában van a vétkességének, de mégis hisz Istenben, aki Krisztusban nyilatkozik meg, aki a nagy áldozat által etörölte a bűnt. Ha ma este el tudod hinni, te legnagyobb bűnös a pokolból, hogy Isten meg tud bocsátani neked, akkor megtisztelted Őt. És ha te, szegény, zaklatott keresztyén, gyászod örvényében még mindig el tudod hinni, hogy Isten hűséges, és hogy át fog vinni téged, akkor jobban megdicsőítetted áldott Nevét, mint azt az angyalok tudnák. Ez gyakorlati zene, s nem a hangokból, hanem a szív belső érzékeléséből áll. Ez az igazi dallam Istenhez. A hit nem az az apróság, aminek egyesek gondolják. Ez az Istenbe vetett szent bizalom minden igazi tapasztalati kegyesség szíve és lelke.

#### IV.

#### 22. Így elérkeztem utolsó pontomhoz, bánkódva, hogy ennyire elnagyoltan kellett beszélnem ott, ahol szerettem volna hosszabban szólni: AZOK, AKIK MEGTAGADJÁK A HIT GYAKORLÁSÁT, SOK NAGY KIVÁLTSÁGRÓL MARADNAK LE. Sok kiváltságot említhetnék, de a szöveg megadja nekünk azt az egyet, amelyet hangsúlyozni fogok: "Ha nem akartok hinni, bizonyára nem fogtok megerősödni".

#### 23. Ez először is azt jelenti, hogy azok, akik nem hisznek, lemaradnak a vigasztalásban való megalapozásról. Ha nem hisztek Istenben, akkor a szíveteket úgy mozgatja majd ide-oda a szél, mint az erdő fáit; ide-oda hánykolódtok, mint a szikláknak csapkodó hullámok; úgy sodródtok, mint a forgószél által megforgatott guruló tárgy. De ha hinni fogtok Istenben és az Őt kinyilatkoztató drága Fiában, akkor horgonyt vethettek, és ott minden vihart kibírtok. A félelem elmúlik, és a lelked megnyugszik. Ó, nem ismeritek azt a mélységes nyugalmat, amely elárasztja a lelket, amikor az leszámol önmagával, és egyszerűen átadja magát Istennek! Soha nem ismerhetitek meg ezt, ha nem akartok hinni.

#### 24. Aztán, ha nem akartok hinni, soha nem fogjátok elérni a meggyőződésben való megalapozottságot. Sokan vannak, akik nem tudják, mit higgyenek; a minap hallottak egy embert, és azt gondolták, hogy nagyon okosan beszél, és egyetértettek vele. Másnap hallottak egy másikat, aki sokkal okosabb volt, és ő a másik irányba ment, ezért vele tartottak. Szegény lelkek, ide-oda hajtva, soha nem tudva, hogy mi micsoda! "Ha nem akartok hinni, bizony nem álltok meg;" olyanok lesztek, mint a hold, amely sohasem egyforma, minden éjjel változik; úgy tűnik, hogy hisztek ebben, meg abban, de valójában semmit sem hisztek. De ha eljöttök, és bízni fogtok Istenetekben, teljesen elhiszitek minden Igéjét, amit mondott, és különösen hiszitek a megtestesült Igét, Isten örökké áldott Fiát, aki önmagát adta a bűnösökért, akkor elkezdtek tudni valamit. A dolgokat így mind a helyükre teszed majd, és az igazságot ismerve még többet fogsz tudni belőle, és megkapod a hit bizonyosságát, amelyből soha nem fogsz kibillenni, mivel a Szentlélek tanúságot tesz az igazságról a lelkedben.

#### 25. Továbbá, szükségünk van a magatartásban való megalapozottságra. Nézzetek meg bizonyos embereket, akik egyszer azt vallották, hogy megtértek. Bbb A minap lent voltak egy ébredési összejövetelen, és a bűnbánati csoportot választották; de aztán egy-két nappal később egészen más formát választottak… Hitvallást tettek, és csatlakoztak a gyülekezethez. De jaj! Az egyház jó, ha megszabadul tőlük, ha a viselkedésük olyan lesz, mint az utóbbi időben. • De miért van az, hogy a viselkedésük nem mindig olyan, amilyennek lennie kellene? Hogy van az, hogy sok ember ilyen és olyan és húsz féle? Hogyan lehetséges, hogy következetlen a viselkedése? Az igém megadja a választ: "Ha nem akartok hinni, bizonyára nem fogtok megerősödni". De az Istenbe vetett őszinte hit, a Jézus Krisztus vérébe és igazságába vetett szilárd hit, a Szentlélek megszentelő erejének valódi megtapasztalása megóv titeket a botlástól, és hibátlanul megmaradtok Uratok eljöveteléig.

#### 26. Így van ez a reménységben való megalapozással is. Ismerünk olyanokat, akiknek időnként csupa ragyogó a szemük, és vidámak a reménységtől, és nagy örömmel tekintenek az örök világba. Félig-meddig azt kívánják, bárcsak azonnal meghalhatnának, és ott lehetnének, ahol Jézus van; de nagyon rövid idő múlva légváruk elolvad; nincs örömük, nincs reményük, nincs békességük. Nem; nem is lehet: "ha nem akartok hinni, bizony nem fogtok megállani". Ha reménykedtek anélkül, hogy hinnétek, a reményetek egy olyan horgony, amely nem ragadott meg semmit. Ha a várakozás megfelelő alapja nélkül várakoztok; vagy ha az alap nem az, amit Isten mondott, akkor várhattok, amit akartok, de mivel várakozásotok nem tőle származik, biztosan csalódni fog. Ó, bárcsak Isten Igéjét tennéd életedben mindennek a csúcsára és alapjára (ez legyen az alapkő és szegletkő)! Ó, bárcsak az isteni dolgokról való tudásod Alfájának és Ómegájának tekintenéd! Akkor megalapozódnál, mert lenne mire alapoznod a reményedet, amit még a Sátán sem tudna elpusztítani.

#### 27. És végül, szeretnénk lelki erőben és egészségben megerősödni. Nem akarunk mindig csecsemők lenni Krisztusban; atyák akarunk lenni. Hasznosak akartok lenni; másokat is Krisztushoz akartok vezetni. Talán irigykedve néztek egyesekre. Azt mondjátok: "Ez és ez a személy valóban anyja Izráelnek; az ilyen és ilyen ember zászlóvivője Krisztusnak; de én egy szegény, szánalmas teremtés vagyok, haszontalan az Úr számára". Ha növekedni akarsz, hinned kell Istenednek. Aki közel kerül Istenhez, és teljesen Istenre támaszkodik, annak isteni erő adatik. • Soha nem hittünk Istennek, egyikünk sem, úgy, ahogyan hinnünk kellett volna neki. Néhányan közülünk hittünk neki, ahogyan azt gondoltuk, időnként fenntartás nélkül. Nem mentünk-e hozzá - most nem meséljük el a történetet -, de nem mentünk-e hozzá mélységes szükségben, és nem vetettük-e magunkat rá, és nem találtunk-e teljes ellátást, méghozzá bőségesen többet, mint amit kértünk vagy akár csak gondoltunk? • Akkor azt tapasztaltuk, hogy Istenünk olyan volt számunkra, mint a nagy tenger határtalan vize, és mi azt kiáltottuk másoknak: "Hozzátok nagy edényeiteket, és töltsétek meg őket ebből az óceánból". • Azt mondják, hogy a régi időkben, karácsony napján, a vidéki falvakban az volt a szokás, hogy a földesúr mindig megtöltötte jó dolgokkal azt az edényt, amit a szegény emberek felhoztak a csarnokba, hogy karácsonyi vacsorát kapjanak. Furcsa volt, hogy az edények milyen nagyra nőttek évről évre. Valahányszor az ember megfordult az edényes kocsival, minden jó háziasszony végignézett a készletén, hogy nincs-e még egy nagyobb tál. Az volt a szabály, hogy a földesúr szolgáinak mindig ki kellett rakniuk a tálat, bármilyen méretű is volt, és így a tálak egyre nagyobbak lettek. • Ó, kedves barátaim, Isten meg fogja tölteni a ti edényeteket, bármilyen nagy is legyen az! Szerezzetek olyan nagy tálat, amekkorát csak tudtok; és amikor elhozzátok, ha valaki azt súgja a fületekbe: "Visszaélsz Isten jóindulatával, túl nagy tálat hoztál!", mosolyogjatok magatokra, és mondjátok: "Ez semmi az Ő túláradó teljességéhez képest". Ha azt mondanám: "Ó, szegény tenger, szegény tenger, most kiürülsz, mert olyan nagy tálakat hoznak, hogy telemerjék a te vizedből", a tenger, hatalmas hullámait messzire csapná s nevetne az én ostobaságomon. • Jöjjetek hát, hozzátok el a legnagyobb elképzeléseiteket Istenről, és tízezerszeresére szaporítsátok őket, és higgyetek benne úgy, ahogy ez a könyv hinni tanít titeket. Nyisd ki tágra a szádat, és ő meg fogja tölteni! • Azt kéri tőled, hogy még parancsolj is neki. Azt mondja: "Kérdezzetek engem a jövendő dolgokról, ami a fiaimat illeti, és a kezem munkájáról parancsoljatok nekem". (angol fordítás szerint) Ez egy csodálatos kifejezés; emelkedj fel a hit magasztosságához, és merj bátor lenni Isteneddel szemben.

#### 28. És ti bűnösök, kik vétkességetek alatt görnyedtek, nézzetek fel, higgyétek, hogy Ő nagyobb irgalmasságban, mint ti a bűnben, és jobban tud megbocsátani, mint ti vétkezni; és így fogjátok találni; de "ha nem akartok hinni, bizonyosan nem fogtok megerősödni". Menjünk haza mindnyájan, úgy, mint Krisztus Jézusban hívők, az ő drága nevéért!

#### <https://www.spurgeon.org/resource-library/sermons/no-fixity-without-faith/#flipbook/>

<https://www.spurgeongems.org/sermon/chs2305.pdf>

(fordítás angolról: DeepL translator és Borzási Sándor, 2024. Január 11. Marosvásárhely)

**Délelőtti istentisztelet:**

**Mt 6,5-8**

**– A belső szobád**

### Négyszemközt Uram….

#### Négyszemközt Uram,

#### Ó, hadd legyek veled.

#### Új erőt ad, megszentel,

#### Épít Szellemed.

#### Négyszemközt Uram,

#### Így jól felismerem,

#### Mennyi gőg és hűtlenség

#### Terheli szívem.

#### Négyszemközt Uram,

#### Ó, hadd legyek Veled.

#### Így növekedj bennem,

#### És én kisebb leszek.

#### Drága, hű szívedre

#### Bízom életem,

#### Nem szakít el Tőled

#### Már többé senki sem.

#### Négyszemközt Uram,

#### Ó, hadd legyek Veled.

#### Tőled nyertem élő

#### És szentséges hitet.

#### Törd össze mi régi,

#### Mert semmit sem ér,

#### Így lesz élted bennem bor

#### És megtört kenyér.

#### Én Uram, Istenem,

#### Mindennap szellemben

#### Formálj engem.

<https://www.songpraise.com/song/5a003573dfd85b3b8830f18f>

**AZ IMÁDSÁGRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

***Charles Simeon prédikációja***

***Forrás: C. Simeon: DIRECTIONS RESPECTING PRAYER, Discourse No. 1312. From: Horae Homliticae*** [*https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/6/5/6/8/*](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/6/5/6/8/)

***Mat 6:5-8. 5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6 Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. 7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.***

Amit Dávid a Mózes törvényéről mondott, az erőteljesen kiviláglik a Hegyi Beszédből is: "Ez által *figyelmezteti* Isten szolgáit (Szolgádat is *intik* azok…) ". Mind a bűnöket, mind a kötelességeket a megfelelő fényükben mutatja be nekünk: a szív bűnei nem kevésbé elítélendők, mint a külső cselekedeteké: és a megfelelő indítékok és hajlandóság nélkül végzett kötelességekről kiderül, hogy minden valódi érték nélkül valók. Ezért figyelmeztetve vagyunk, hogy elsősorban a szívünket vizsgáljuk meg, és állapotunkat teljes mértékben az alapján ítéljük meg, amit ott találunk. • Ha például szokásunk volt alamizsnát osztogatni, nem szabad *ezért* arra a következtetésre jutnunk, hogy Istennek tetszettünk, hacsak a saját szívünk vizsgálatakor nem kapjuk meg lelkiismeretünk tanúságát arról, hogy *neki akartunk tetszeni*. Hasonlóképpen, ha imádkozunk, nem szabad azt hinnünk, hogy imáink elfogadást nyertek, hacsak nem őszintén és igazul ajánlottuk fel őket. Erre tanít bennünket Urunk ezekben a versekben, amelyekben utasításokat ad nekünk az imádsággal kapcsolatban, és óv bennünket azoktól a megnyilvánulásoktól, amelyek túl gyakran előfordulnak e kötelesség teljesítése során.

**I. A képmutatás ellen.**

**Az áhítat hivalkodó fitogtatása a leggyűlöletesebb Isten előtt...**

[A régi idők farizeusai csak az emberek tapsát akarták elnyerni. Ezért minden alkalommal szerepet játszottak, mint a színpadi szereplők [az 1. vers, úgy tűnik, ezt a gondolatot közvetíti]. Még a magánjellegű áhítataikat is alárendelték e fő tervüknek; és a nyilvános helyeken hivalkodóan mutogatták őket. Úgy tettek, mintha annyira tisztelnék Istent, hogy még néhány percre sem halasztják el a megszokott istentiszteletüket, hanem az utca sarkán vagy bármely más, akármilyen feltűnő és forgalmas helyen elvégzik azt; miközben valójában az egész csak egy mesterkedés volt, csak azért, hogy felhívják magukra a figyelmet, és szentségüknek nagy hírnevet szerezzenek. Az ilyen embereket Urunk joggal nevezi "képmutatóknak", és szolgálatukat teljesen elfogadhatatlannak nyilvánítja a szíveket vizsgáló Isten számára.

Ezek a jellegzetes szokások ma már nem láthatók; de a hajlam, amelyből eredtek, ugyanúgy érvényesül, mint valaha. Most nem fogunk beszélni a formalistákról, akik azért járnak Isten házába, hogy vallásosaknak tartsák őket, mert őket egy másik címszó alatt fogjuk említeni: de sokan vannak a vallásos világban (kegyesek gyülekezetében), akik nagyon hasonlítanak a régi farizeusokra, miközben ők maguk a legkevésbé sem gondolják, hogy ilyen hiba van a jellemükben. Azokra gondolok, akik előszeretettel imádkoznak és magyarázzák a Szentírást vallásos társaságokban, miközben semmi örömüket nem lelik a titkos imádságban, hanem csak az ajándékaik és tehetségük fitogtatásában. Megjegyzem azokat is, akik Isten házában szükségtelenül sajátos beszédmódot vagy gesztusokat alkalmaznak, hogy kiemelkedően áhítatosaknak tűnjenek. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat sem, akik ugyanezeket a képmutató vágyakat még a saját imakamrájukba is magukkal viszik, és akár az áhítat hangosságával, akár hosszával igyekeznek a családjuknak a szerfeletti jámborság képzetét közvetíteni. De az ilyen hajlamok, bárki is engedjen nekik, gyűlöletesek Isten előtt: és amennyiben ezek a hajlamok vezérelnek bennünket, lealjasítjuk legjobb szolgálatainkat, és az Úr előtt utálatossá tesszük azokat.].

**Istenhez való minden közeledésünkben inkább a magányt és a visszavonultságot kell keresnünk...**

[Kétségtelen, hogy amikor Isten házában vagyunk, a legmélyebb tisztelettel kell viselkednünk: nem kell félnünk azoktól a megfigyelésektől (megjegyzésektől), amelyeket istentelen emberek tehetnek rólunk. Bármilyen következményekkel járhat is az Isten iránti tisztelet, nem szabad a fényünket a véka alá rejtenünk; hanem Dánielhez hasonlóan inkább magával a halállal is dacolnunk kell, minthogy egy pillanatra is megtagadjuk Istenünket [Dán 6:10.]. De ahol az áhítatunk állítólag magánjellegű, és nem kényszerülünk rá, ott is kerülnünk kell minden olyan dolgot, ami a hivalkodás vagy a hiú dicsekvés látszatát kelti, és arra kell törekednünk, hogy csakis Őt, "aki titokban lát", ismerjük el. Csak az Ő jóváhagyására kell tekintettel lennünk; és csak tőle kell keresnünk "a megjutalmazást"].

Ugyanakkor az is illik hozzánk, hogy ugyanilyen óvatosak legyünk,

**II. A babonasággal szemben.**

**A babonás istentiszteletek aligha kevésbé gyakoriak, mint a képmutató istentiszteletek -**

[A pogányok azt képzelték, hogy isteneiket hosszú szolgálatokkal és hiábavaló ismétlésekkel lehet meghatni. Ezért kiáltottak hozzá Baál imádói: "Ó, Baál, hallgass meg minket! Ó, Baal, hallgass meg minket!", és folytatták kiáltásukat reggeltől délig, és még nagyobb komolysággal délutántól estig [1Kir 18:26-29.]. És a keresztyén világ nagy része (mármint a pápisták) mind a mai napig olyan abszurd babonát tart fenn, mint amilyet a pogány világban csak találni lehet: rengetegszer ismétlik az Ave-Máriáikat és a Páternoszterüket (számon tartva azokat a gyöngyfüzérükkel), és aztán azt hiszik, hogy elfogadható szolgálatot végeztek az Úrnak, noha egyetlen lelki kérést sem mondtak neki. Boldogok lennénk, ha ez a babona csak rájuk korlátozódna; de ugyanez a helyzet közöttünk is fennáll. Mi sem gyakoribb, mint hogy az emberek elmennek Isten házába, és unalmasan, formálisan végigmennek az istentiszteleten, majd hazatérve elégedetten nyugtázzák, hogy teljesítették Istenük iránti kötelességüket. Mégis, sokak vallása, akik kegyeseknek képzelik magukat, nem áll másból, mint az ilyen istentiszteletek ismétléséből: és ha ezeket az istentiszteleteket hétköznap és az Úr napján is megismétlik, akkor azt a hitelt tulajdonítják maguknak, hogy rendelkeznek mindazzal a jámborsággal, amit Isten megkövetel. • Néhány dologban, bevallom, ezek a személyek a vallásos világ számára utánzásra méltó példát mutatnak: *az istentisztelet kezdetén mindig* *a helyükön vannak*; és mindvégig megfelelő figyelmet tanúsítanak, mind *tiszteletteljes testtartásukban*, mind pedig *hallható válaszaikban*: és ha hangom a világ minden hitvallóihoz eljutna, azt mondanám: Tanuljatok belőlük; és *ami* *ezeket a dolgokat illeti*, utánozzátok őket. Mégis, amennyiben e személyek vallása csak formákból áll, a szív megfelelő érzelmei nélkül, semmivel sem jobb, mint a pogányok imádata: maga Urunk mondja, hogy "hiába imádják őt azok, akik ajkukkal közelednek hozzá, míg szívük távol van tőle [Mat 15:7-9.]".

Néhányan, akik valóban megvilágosodtak, még mindig ennek a régi kovásznak a maradványait hordozzák magukban; és hajlamosak inkább a szolgálataik száma és hossza alapján megítélni az állapotukat, mint a bennük lévő gondolkodás szellemi (lelki) volta alapján; és *jó lenne, ha néhányan, akik szent dolgokban szolgálnak,* *és akik erejükön felül túlfeszítik szolgálataikat (megsokszorozzák szolgálataikat azon túl, mint amit erejük elvisel), odafigyelnének erre a célzásra.]*

**De az Istenségről helyesebb elképzeléseink kellene, hogy legyenek, mint hogy azt képzeljük, hogy ő megköveteli vagy elfogadja az ilyen szolgálatokat, mint ezek -**

[Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az emberek nem hosszabbíthatják meg szolgálataikat bármilyen mértékben, ha lelkük áhítatos és szívük felemelkedett; hiszen a mi Urunk maga is egész éjszakákat töltött imádságban és az ő Istenével való közösségben; és azt sem mondjuk, hogy ugyanazon kérések minden ismétlése szükségszerűen babonás; hiszen a mi Urunk maga háromszor egy órán belül visszavonult imádkozni, és ugyanazokkal a szavakkal öntötte ki lelkét [Máté 26:44]. ]: de úgy kell érteni, hogy imáink elfogadhatósága nem függ azok hosszától. Istennek nincs szüksége arra, hogy mi tájékoztassuk vagy meggyőzzük: ő *mindentudó*, és "tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk"; és ő mindent felülmúlóan *irgalmas*, és végtelenül készségesebb adni, mint mi kérni. Teljesen félreértjük az imádság természetét, ha azt gondoljuk, hogy Isten az imádság által rávehető arra, hogy megtegye azt, amit egyébként nem szívesen tenne meg. Igaz, hogy megköveteli tőlünk, hogy sürgetőek (kitartóak) legyünk [Luk 11:8-10; 18:7-8.]: de az ilyen kifejezéseket nem szabad túlfeszíteni a megfelelő jelentésükön: *az imádság célja, hogy bűnünk és nyomorúságunk mély érzése érintse lelkünket; hogy elismerjük Istentől való teljes függőségünket; hogy felemeljük hozzá szívünket sokat várva tőle (elvárásainkat magasan Hozzá igazítsuk); és hogy előkészítsük szívünket áldásainak hálás fogadására; hogy amikor meghallgatja kéréseinket, megadhassuk neki a nevének járó dicsőséget.* Nem általánosan ismert az az igazság, hogy *maga az imádkozásra való hajlandóság Isten ajándéka*; és hogy Isten nem azért ad, *mert* mi imádkozunk, hanem azért ösztönöz bennünket imádkozásra, mert már korábban elhatározta, hogy ad: és ez az igazság, jól megemésztve az elmében, egyrészt megóv bennünket az imádság elbizakodott elhanyagolásától, másrészt pedig a babonás használatától].

Az előbbi figyelmeztetéseken kívül még **néhány figyelmeztetést** is elétek tárok, amelyek a szöveg alaposabb tanulmányozásából fakadnak, és a téma további alkalmazásaként szolgálnak majd.

Őrizkedjetek tehát,

**1. Az ima elhanyagolásától.**

[Urunk itt nem írja elő közvetlenül az imádkozást mint kötelességet, de *természetesnek veszi,* hogy minden követője imádkozni fog. Bármilyen más feltételezés esetén az utasításai elveszítenék minden erejüket. A prédikáció egy későbbi részében egyszerre parancsolja azt kötelességként, és annak teljesítésétől teszi függővé az Istentől való áldások elnyerésének minden reményét. • Valójában Isten gyermeke nem tudja elhanyagolni az imádságot. Az imádság az újjászületett lélek lélegzete: és "ahogyan a test a lélek nélkül halott", úgy a lélek is halott azok nélkül a lelki érzelmek nélkül, amelyek az imádságban Isten felé áramlanak. Mihelyt a tázusi Saul is megtért Istenhez, Isten bizonyságtétele róla így szólt: "Íme, ő imádkozik [Csel 9:11.]". Azok, akik elhanyagolják az imádságot, határozottan a gonosztevők közé sorolhatók [Zsolt 14:4.], akikre Isten kiönti örök bosszúját [Jer 10:25.]. Gondoljatok hát meg, szeretteim, hányan vannak közöttünk, akiknek okuk van reszketni az állapotuk miatt! Ó, bárcsak minden imádság nélküli ember megszívlelné ezt a gondolatot! - - -]

**2. Az imádságban megnyilvánuló formaságokkal (külsőségekkel) szemben.**

[Az imádság a szív szolgálata, nem csupán az ajkaké és a térdé. Ez "a lélek kiöntése Isten előtt", és "önmagunk felrázása (felindítása, buzdítása), hogy Istenhez ragaszkodjunk". Senki se tévessze meg magát pusztán formális istentiszteletekkel, akár nyilvános, akár magánjellegűek is azok. • Ami azt a körülményt illeti, hogy előre meghatározott szöveget használnak-e, ez nem jelent különbséget egyik esetben sem: valaki imádkozhat *lelekből kötött szöveggel,* vagy *formálisan kötött szöveg (imaforma) nélkül*. Az igazi kérdés, amit meg kell állapítani, az, hogy lelkünk érzései és vágyai megegyeznek-e ajkunk kifejezésével? Ha igen, akkor ez *elfogadható* ima; ha nem, akkor teljesen értéktelen Isten előtt. Az előző beszédben figyelmeztettük a *hitetleneket és világiakat*: ebben a beszédben a *babonás és képmutató* embereket figyelmeztetjük. Igen: tanúságot kell tennünk ellenük, hogy Isten a szívbe néz, és hogy soha nem találnak elfogadást nála, amíg nem jönnek hozzá, hogy "lélekben és igazságban imádják őt" - - -].

**3. Az imádságban megnyilvánuló hitetlenség ellen -**

[Nemcsak az a kötelességünk, hogy imádkozzunk, hanem, hogy hitben (hittel) imádkozzunk. Úgy kell közelednünk Istenhez, mint "Atyához", és mint "a mi" Atyánkhoz. Kiváltságunk, hogy "bátorsággal és bizalommal járuljunk hozzá az Úr Jézusba vetett hit által". "Szent kezeket kell felemelnünk hozzá, kétségek nélkül". Figyelemeztetve vagyunk, hogy "ha ingadozunk az elménkben, ne várjuk, hogy bármit is kapjunk tőle [Jak 1:6-7.]". Jöjjünk tehát hozzá szélesre tárt szívvel: "nyissuk meg tágra a szánkat, hogy ő betöltse azt". Kérjünk, bármit, amiről úgy érezzük, hogy szükségünk van rá: és amikor már mindent kértünk, amit ki tudunk fejezni, *gondoljunk* arra, hogy milyen kifürkészhetetlen ajándékokat tud még adni: és amikor már kimerítettük szavaink és gondolataink tárházát, emlékezzünk arra, hogy ő " képes bőségesen megadni nekünk mindent, följebb annál, amit csak kérni vagy *gondolni* tudunk". Az ilyen keretben felajánlott kérések soha nem lesznek elfogadhatatlanok: az ilyen megszólításokat soha nem fogja "hiábavaló ismétléseknek" tekinteni, még akkor sem, ha a nap minden órájában felajánlják őket. Valóban, az apostol egy ilyen keretre gondol, amikor azt mondja, hogy "szüntelenül imádkozzunk", és az ilyen odaadás bizonyára gazdag jutalmat hoz magával: Isten még ebben a világban is "megjutalmazza" őket, méghozzá "*nyíltan (nyilvánosan)*", szeretetének megnyilvánulásai és kegyelmének közlései által, és az eljövendő világban azt mondja rólunk, mint a régi Nátánáelről: "Íme, valóban izraelita", az imádság embere: "Láttam őt a fügefa alatt", és más helyeken, ahová imádkozni vonult; és én most az összegyűlt világegyetem jelenlétében bizonyságot teszek róla, mint hűséges szolgáról, aki örökölni fogja az országot, és birtokba veszi azt a dicsőséget, amelyet készítettem neki.]

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/6/5/6/8/>

#### Dr. Thomas MANTON1620-1677:

#### Bevezetés az Úrtól tanult imádság magyarázatába

#### 1. rész.

#### Forrás: dr. Thomas Manton: An Introduction to the Exposition of the Lord’s Prayer. From: A Practical Exposition of the Lord's Prayer by Thomas Manton. <https://www.apuritansmind.com/puritan-favorites/thomas-manton-1620-1677/the-works-of-thomas-manton-volume-1/a-practical-exposition-of-the-lords-prayer-by-thomas-manton/an-introduction-to-the-exposition-of-the-lords-prayer-part-1-by-dr-thomas-manton/>

#### 'Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te kamrádba (belső szobádba), és amikor bezárod az ajtót, imádkozz Atyádhoz stb.' stb. Mt. VI. 6-8

#### Szándékomban áll átnézni az Úrtól tanult imádságot; és hogy egyengessem az utat hozzá, egy kicsit szólok ezekről az előző versekről, amelyekben Urunk az imádság kötelességéről és annak szükségességéről szól, hogy sokat legyünk benne. E fejezet elején Urunk a farizeusok képmutatását veszi górcső alá, amely egyértelműen látható volt minden kötelességükben - az alamizsnálkodásban, az imában és a böjtben.

#### I. Feddi őket alamizsnálkodási módjukért: Krisztus ezzel az első négy versben foglalkozik. Úgy tűnik, az volt a szokásuk, hogy amikor alamizsnát adtak, trombitáltak, és úgy tettek, mintha minden szegényt hallótávolságon belülre hívnának, vagy hogy közöljék, hogy egy ilyen rabbi ma alamizsnát ad. Urunk azonban megmutatja, hogy bár ez volt a tisztességes színlelés, hogy felhívják a szegényeket, de a szívük csak a saját dicsőségükre, az emberek előtti megbecsülésükre irányult; ezért komolyan inti tanítványait, hogy nagyobb titokban végezzék ezt a munkát, és elégedjenek meg Isten jóváhagyásával, amely nyílt és nyilvánvaló lesz, és elég tiszteletet fog adni a megfelelő időben, amikor az arkangyal megfújja a trombitát, hogy összehívja az egész világot, 1Thessz. iv. 16, és Krisztus közzéteszi majd jótetteiket az emberek és az angyalok hallatára: Máté xxv. 34-36. Így bánik velük az alamizsnával kapcsolatban.

#### II. Feddi őket helytelen imáikért: Krisztus a tapsra való törekvésükre veti a vádat, mivel a legfrekventáltabb helyeket keresték fel - a zsinagógákat és az utcasarkokat -, és ott imádkozó testhelyzetbe helyezkedtek, hogy az emberek lássák őket, és úgy tűnjenek, mint akik nagy odaadású kegyes emberek, és így jobban elérhessék saját céljaikat, a színpadra vonatkozó nyilvános terveiket (mert a farizeusok abban az időben nagy színészek voltak), és az özvegyek házaira vonatkozó magánterveiket is, hogy rájuk bízhassák az özvegyek házainak és az árvák vagyonának kezelését, mint jámbor, nagy kegyességű és szentéletű emberekre.

#### E gyakorlatban kettős hiba volt : -

#### 1. Ami a hely körülményét illeti, a személyes és magányos ima nyilvános helyen való előadása, ami nagy illetlenség volt, és arról árulkodott, hogy a cselekmény színpadias, vagyis csupán a nyilvános taps miatt került a nyilvánosságra. És bizonyára az a magánimádkozás, amelyet az emberek a templomokban szemfényvesztésre használnak, jogosan esik Urunk szemrehányása alá.

#### 2. A következő hibájuk a céljukat illetően volt: " Bizony, azért teszik, hogy az emberek lássák őket.

#### Ellenvetés: De mi volt ebben a hiba ? Nem maga Krisztus utasít bennünket prédikációjában, Máté v. 16: " Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" ? És mégis, a farizeusokat itt azért rójja meg, hogy imádkoznak, böjtölnek és alamizsnát adnak azért, hogy az emberek lássák őket;

#### Hogyan állhatnak meg ezek a igehelyek egymás mellett ?

#### Válaszként :-

#### 1. Meg kell különböztetnünk Krisztus eltérő célját és szándékát e két helyen. Ott Krisztus célja az, hogy a jó cselekedeteket az emberek előtt láthatóvá tegye, ad edificationem, az emberek épülésére; itt pedig célja az, hogy megtiltsa nekünk, hogy jó cselekedeteket tegyünk azért, hogy az emberek lássák, ad ostentationem, a saját magunk hivalkodására: Ott a keresztyén szeretetet ajánlja az emberek lelke iránt; itt pedig a hivalkodást tiltja.

#### 2. Ismét meg kell különböztetni a jó cselekedeteket. Némelyek valóban és igazán azok; mások csak külsőleg és látszólag jók. Azokat a jó cselekedeteket, amelyek valóban és lényegében azok, Krisztus ott (Mt 5-ben) parancsolja; a képmutató és színlelt cselekedeteket, amelyek csak külsőleg és látszatra jók, itt tiltja. Az imádkozás jó cselekedet, vegyük a külső és belső vele járó cselekedeteket együtt, és így van előírva. De a képmutató és babonás imádság, amely csak a jóság látszatát és színét hordozza, ez tilos.

#### 3. Meg kell különböztetnünk a jó cselekedetek céljait; fő és alárendelt célokat; megfelelő és elégtelen voltukat. Először is, a jó cselekedetek fő és elsődleges célja nem az kell, hogy legyen, hogy az emberek lássanak bennünket, hanem hogy Isten dicsőségére legyenek; de most az alárendelt, vagy kevésbé fő (mellékes) cél, lehet az, hogy lássanak az emberek. Egy dolog jó cselekedeteket tenni, csak azért, hogy lássák azok végzőit; más dolog jó cselekedeteket tenni, hogy ne csak lássák, hanem utánozzák is őket, hogy megnyerjenek általa másokat, hogy dicsőséget adjanak Istennek. Egy dolog jó cselekedeteket tenni Isten dicsőségére, és más dolog, ha saját magunk dicsőségére tesszük azokat. Az első értelmében tehetünk jó cselekedeteket, hogy láthatóak legyünk, de az utóbbiban nem. Nem imádkozhatunk a farizeusokkal együtt pusztán azért, hogy az emberek lássanak minket, mégis hagyhatjuk, hogy világosságunk felragyogjon az emberek előtt, hogy kötelességtudatra vonjuk őket, és azért, hogy nagyobb dicsőséget adjanak Istennek.

#### 4. Ismét, ott Krisztus magatartásunk általános irányultságáról beszél, itt pedig csak a különös és magánjellegű kötelességekről szól. Túl nagy képmutatásra vallana, ha ezeket nyilvánosan tennénk, noha az emberek előtt való viselkedésünk egész keretének és menetének kegyesnek kell lennie az emberek szemében. És ez megegyezik azzal, amit az apostol mond, 2Kor. viii 21: “gondoskodnunk kell a tisztességről, nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is". És. Fil. ii. 15, ott azt tanácsola a keresztyéneknek, hogy 'feddhetetlenek és ártalmatlanok legyenek, Isten fiai, hiba nélküliek, egy elfordult és perverz nemzedék közepette, fényt árasztva közöttük, mint világosság a világban'. Ami az emberek szeme és figyelme számára nyilvánvaló, annak olyannak kell lennie, ami a mi szent hivatásunkhoz illik. De a magánjellegű és sajátos kötelességeinknek, amelyek Isten és köztünk maradnak, ezeknek nem szabad emberek szeme előtt történniük. Remélem, hogy egy másik ember akkor is becsületesnek és vallásosnak vallhatja magát előttem, ha nem borul le, és nem mondja el előttem személyes és magánimáját. De hogy lehetőleg ne hagyjunk senkiben aggályokat e kérdés tekintetében -

#### 5. Meg kell különböztetnünk az itt használt kifejezés (opos) különböző jelentéseit, hogy tisztán láthassunk. Kétféle jelentése van az opos-nak. Kétféleképpen lehet érteni, ahogyan mondják, vagy ok-okozati, vagy feltételes (esetleges) értelemben. Vegyük kauzálisan (okozati értelemben), - és akkor azt a célt és szándékot jelenti és implikálja, amiért ilyen dolgot teszünk, nevezetesen éppen azért, hogy azt elérjük. És így imádkoztak itt a farizeusok, hopos, hogy az emberek meglássák őket, vagyis ez volt a fő céljuk és indítékuk. Így ez kauzálisan értendő. Másodszor, ezt néha végső soron értik, és akkor nem a célt és a szándékot jelenti, hanem csak azt az eseményt (eredményt), amely egy ilyen dologból következik és azt követi. A Szentírás gyakran így értelmezi ezt. János ix. 39: Krisztus azt mondja ott: "Azért jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakokká legyenek". Nos, nem volt Krisztusnak a feladata, hogy ezt tegye, de Krisztus előre látta, hogy ez lesz a világra jövetelének az eredménye (ide fog dőlni a dolog), és ezért mondja, hogy stb. Így Lukács xiv. 10: Krisztus ott azt mondja nekik: "Amikor pedig lakomára hívnak, menj és ülj le a legalsó helyenhogy amikor eljön az, aki hívott téged, azt mondhassa neked: Barátom, ülj feljebb; akkor neked tisztességed lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek az asztalnál. Ezt esetlegesen, nem pedig ok-okozati összefüggésben vesszük; mert Krisztus nem azt mondja nekik, hogy ott az asztal alsó végére helyezzék magukat, éppen ezért, vagy hogy ez legyen a céljuk (a felemelkedés): ez az, amit megtilt - az elsőbbség látszatának keltése - ; hanem azt jelzi, hoc est, akkor ez következik, vagyis ez lesz a valószínű esemény; akkor odajön hozzátok a ház ura, ha ezt teszitek. Nem az a dolgod, hogy alázatosságot színlelj, hogy a legmagasabb helyet szerezd meg az asztalnál. És így vehetjük Krisztus szavait "Úgy ragyogjon a ti világosságotok" stb. Ez akkor ki fog derülni, (meg fog nyilvánulni) - az emberek tudatában lesznek keresztyéni tartásotoknak és kegyes viselkedéseteknek, és ezáltal Isten nagy tiszteletet és dicsőséget kap. Ott (Mt 5-ben) végső soron kell érteni, itt viszont ok-okozati úton értelmezendő. A farizeusok azért tették, hogy az emberek szemében feltűnjenek; vagyis ez volt a céljuk és fő szándékuk. És így lehet összeegyeztetni e két szentirási helyet.

#### Nos, most, miután Krisztus e két hibát rója fel nekik: a hely illetlenségét, hogy a zsinagóga és az utcasarkok alkalmatlanok a magánjellegű és személyes istentiszteletre; és a céljukat, hogy az emberek előtt mutogassák magukat, - azt mondja: "Megvan a jutalmuk". Azaz, a teljes adósságot kifizették nekik, semmit sem várhatnak Isten kezéből. Isten nem marad adós egyetlen teremtményének sem. Ahogyan megvan, amit kerestek, úgy nem várhatnak többet, meg kell elégedniük a fillérjükkel. A kifejezés az ember és ember közötti szerződéses ügyekből származik, és az adósságok kiegyenlítésére szolgáló szavakhoz tartozik. Ahogy a hitelezők és pénzkölcsönzők, amikor visszafizetik nekik a teljes összeget, ami csak jár nekik, akkor nem követelhetnek többet; úgy itt is meg kell elégedniük a dicsekvés üres, szeles fuvallataival, és az emberek kellemetlen leheletével kell táplálkozniuk: Istentől nem várhatnak többet, mert a kötelezvényt felbontották, és ők már megkapták a teljes jutalmukat. • Röviden, itt van a különbség a képmutatók és az Isten gyermekeinek különböző jutalmai között: a képmutatók, ők mind a jelenre összpontosítanak, és megvan a jutalmuk, és sok jót jelenthet nekik; egy jottányi sem marad utána; hiába várnak többet; de most, az Isten gyermekeinek: “a ti Atyátok megjutalmaz titeket”; nekik a jövőre kell várniuk és számítaniuk a jutalomra. • És mégis, a Szentírásban sokszor olvassuk, hogy Isten gyermekei ebben az életben is megkapják a jutalmukat; de akkor az eredetiben használt szó (echousi), azt jelenti, hogy csak részben kapják meg; az itt használt szó, (apechousi) viszont azt jelenti, hogy megkapják, ami jár, teljesen kifizetik nekik. Így kell érteni ezeket a kifejezéseket a Szentírásban: 'Örök életetek van', 'máris van', és 'hogy legyen'. A Szentírás gyakran beszél Isten gyermekeiről is úgy, hogy úgy tűnik, hogy ők is megkapják a jutalmukat. Megvan a jutalmuk, de csak részben, nem teljesen: van valami, a legjobb dolgok viszont még hátra vannak. Isten gyermekének vannak drága ígéretei, zsengéi (első gyümölcsei), az Istennel való közösség némi kezdeteit mári élvezik itt, de nagyobb dolgokra várnak.

#### Nos, tehát Krisztus, miután megcáfolta a farizeusok gyakorlatát, igyekszik a saját tanítványait is helyre tenni az imáik és az alamizsnáik kezelésében. A farizeusság a legjobbakban is jelentkezik, nagyon is természetesen. A legjobb kötelességekben is hajlamosak vagyunk arra, hogy testi szellem kísértsen bennünket; nemcsak az alamizsnálkodásban, ahol emberekkel van dolgunk, hanem az imádságban is, ahol a mi dolgunk teljesen Istennel van; különösen a nyilvános imádságban; még ott is sok emberi vonás kúszik be. Az ördög olyan, mint a légy, amely, ha az egyik helyről elűzik, egy másikra szúrja magát; így űzzétek el az alamizsnátokról, és igyekszik majd beszennyezni imáitokat.

#### Ezért Krisztus, hogy helyreigazítsa tanítványait a személyes és magányos imáikban, arra utasítja őket, hogy vonuljanak vissza egy felreeső és magányos helyre, és elégedjenek meg Istennel, mint tanúval, jóváhagyóval és bíróval. 'Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ha bezártad ajtóidat, imádkozz a te Atyádhoz, aki titkon van' stb.

#### Mely szavakból megfigyelhetitek:

#### I. A magányos imádságra vonatkozó feltevést: " Te pedig, amikor imádkozol.

#### II. Egy utasítást ezzel kapcsolatban: 'Menj be a te belső szobádba, és zárd be az ajtódat, és imádkozz Atyádhoz, aki titkon van'.

#### III. Bátorítást a teljesítésére: 'És a te Atyád, aki titkon lát, megjutalmaz téged nyilvánosan. Ahol két dolgot állítunk: -

#### 1. Isten látása (nézése): Ő tudatában van imáidnak, amikor mások nincsenek.

#### 2. Isten jutalma: "Nyíltan megjutalmaz téged.

#### Hogy mélyebben feltárjuk a textus körülményeit: -

#### A feltételezésben: " Te pedig, amikor imádkozol", figyeljük meg, hogy: -

#### 1. Krisztus természetesnek veszi, hogy tanítványai imádkozni fognak Istenhez. Nem azt mondja, ha imádkozol, hanem amikor imádkozol, mintegy biztosra véve, hogy eléggé meg vannak győződve erről a kötelességükről, hogy gyakran legyenek Istennel négyszemközt.

#### 2. Megjegyzem, ismét, hogy Krisztus a magányos imádságról beszél, amikor az ember egyedül, társaság nélkül kiönti szívét Istennek. Ezért Krisztus egyes számban beszél: " Amikor imádkozol"; nem pedig többes számban és együttesen, “amikor imádkoztok”, vagy “amikor együtt imádkoztok”. • Ezzel nem tiltja meg a nyilvános imádkozást a szentek gyülekezetében, sem a családban; mindkettőt máshol megköveteli a Szentírás. Isten ígéretet tett a nyilvános és gyülekezeti imádságra, az emberekkel együtt, vagy emberek előtt való imádkozásra: Mat. xviii. 19: "Ha ketten vagy hárman összegyűlnek, és megegyeznek a földön, bármit kérnek, az meglesz nekik az én mennyei Atyámtól." • És amikor nyilvános imában megegyeznek, úgy tűnik, hogy nagyobb hatékonysága van az imának - amikor többen érdekeltek ugyanabban az imában -, amikor egyesült erővel mintegy ostromolják a menny Istenét, és nem engedik el, míg meg nem áldja őket. Nézzétek, ahogyan egy megyének, vagy egy tartománynak a hatósághoz intézett kérése több, mint egy magánember könyörgése, úgy, amikor egyházként és családként imádkozunk, akkor egyesül az erő. És ebben az értelemben a teológusok mondása eléggé helyes, nevezetesen, hogy a gyülekezetben elmondott ima könnyebben meghallgatást nyer Istennél. Miért? Azért, mert sokan együtt vannak, akik ott találkoznak, e célból, hogy Istent imádják. • Krisztusnak semmiképpen sem áll szándékában ezzel kiszorítani azt, amit máshol akar megalapozni. Legyenek titkosak a szándékaitok, bár imáitok nyilvánosak és nyíltak a családban vagy a szentek gyülekezetében.

#### II. Nyissuk ki Urunk útmutatását a magányos imádságról. Az útmutatás alkalmas arra, hogy elkerüljük a farizeusok kettős tévedését; a hely, valamint a cél és a végcél tekintetében elkövetett tévedésüket.

#### 1. A hely tekintetében való tévedésük: "Menj be a te kamrádba, és zárd be az ajtódat. Ezeket a szavakat nem szabad metaforikusan értelmezni, de mégsem szabad túlságosan szó szerint sem venni. Nem metaforikusan veendő, ahogyan egyesek értelmezik. “Szállj le a szívedbe, légy komoly és áhítatos Istennel a lelked kamrájában, amely az ember legbelsőbb mélyedése és visszahúzódási helye”. Ez a Szentírással való szertelen bánásmód lenne. A szó szerinti értelmet nem szabad szükség nélkül elhagyni, de mégsem szabad túlságosan szó szerint erősítni, mintha az imádságnak egy kamrára és egy fülkére kellene korlátozódnia. Krisztus a hegyen imádkozott, Máté xiv. 23; és 1Mózes xxiv. 63, Izsák a mezőre ment elmélkedni. Ez azt jelenti, hogy a magánimádságot magánhelyen kell végezni, a társaságtól és az emberek szeme elől lehetőleg elvonulva.

#### 2. Krisztus helyreigazítja őket a célt illetően: "Imádkozzatok Atyátokhoz, aki titokban van", azaz imádkozzatok Istenhez, aki azon a magánhelyen van, bár testi szemmel nem látható. Ezzel Krisztus, úgy tűnik, hogy titokban megrója a farizeusok képmutatását, akik inkább imádkoztak emberekhez, mint Istenhez, aki láthatatlan volt, mert minden céljuk az volt, hogy az emberek jóváhagyják őket, és hogy kegyes emberként kiáltsák ki őket. Így beszél az Úr a böjtölésről, Zak. vii. 5, 6: "Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az ötödik és hetedik hónapban, abban a hetven esztendőben, böjtöltetek-e egyáltalán nekem, igazán nekem, és amikor ettetek és amikor ittatok, nem magatoknak ettetek-e és nem magatoknak ittatok-e?". Tehát itt ez Istennek tették? Nem, bár a szavak ereje és hangzása Istenhez szólt, mégis azok emberekhez irányultak. Ha nem Istent tesszük egyszerre imádságunk céljává és tárgyává, akkor nem neki szól; ha más fizetőmestert keresünk, akkor Istent utasítjuk el, igen, őt tesszük lábtörlőnkké, lépcsőfokként használjuk valami máshoz.

#### III. Itt vannak a bátorítások erre a személyes, magánjellegű és magányos imádságra; és ezek Isten szeméből és Isten jutalmából származnak.

#### 1. Isten tekintetéből: " A te Atyád látja titokban ;" vagyis figyeli a te eljárásodat. Lelked tartása és lelki alkata, szíved buzgósága és egyenessége, amelyet az imádságban tanúsítasz, mind-mind ismert számára. Jegyezd meg, hogy az, ami a képmutató félelme, és ami a gonosz ember szívére ítéletet köt, itt a szentek támaszává és vigasztalásuk alapjává válik, hogy a mindent látó Istenhez imádkoznak: 1János iii. 20: "Ha a mi szívünk elítél minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud". Mennyei Atyjuk látja a titkaikat; értelmezni tudja nyögéseiket, és olvasni képes sóhajaik nyelvét. Ha a kötelesség külsőségeiben kudarcot vallanak is, és sok a megtört, akadozó beszéd, Isten mégis látja ott a szív megtört voltát, és ezt nézi. Isten látja.

#### Mi az, amit lát?

#### Látja, hogy imádkozol-e vagy sem, és látja hogyan imádkozol.

#### (1.) Látja, hogy imádkozol-e vagy sem: jegyezd meg ezt a helyet, ApCsel ix. 11: "És monda az Úr Anániásnak: Kelj fel, és menj be az utcába, amelyet Egyenesnek hívnak, és kérdezd meg Júdás házában, hogy ott van-e egy Saulus nevú tárzusi ember; mert íme, ő imádkozik". Menj be egy ilyen városba, egy ilyen utcába, egy ilyen házba, egy ilyen részbe, egy ilyen kamrába, íme, imádkozik. Az Úr ismerte mindezeket a körülményeket. Ő világosan látja, akár fáradozunk, akár lődörögünk, akár titokban imádkozunk; tudja, hogy melyik házban, a ház melyik sarkában, mit csinálunk ott.

#### (2.) Ő látja, hogyan imádkozol: Róm. viii. 27. A szentek vigasztalásaként hirdeti: " És aki a szívet vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata". Isten alaposan ismer téged, és meg tudja különböztetni az imáidat, akár szokványosak és formálisak, akár az Isten iránti szeretet és a vele való közösség komoly cselekedetei (kifejezői).

#### 2. A másik dolog, ami itt elhangzik, az Isten jutalma: "És nyíltan megjutalmazza őket". Hogyan jutalmazza meg Isten az imáinkat? Nem valamilyen érték vagy méltóság miatt, ami bennük van. Milyen érdem lehet a könyörgésben? Mit érdemel a koldus, ha alamizsnát kér? Hanem saját kegyelméből és irgalmából, mivel ígéretével mintegy adósává tette magát a szegény, hűséges és hívő könyörgőnek. • De "nyíltan, nyilvánosan jutalmaz meg téged". Hogyan lehetséges ez? Vagy úgy, hogy észrevehető választ ad imáidra, ahogyan azt gyakran teszi gyermekei számára, hogy megadja, amiért imádkoznak; mint amikor Dániel titokban imádkozott, Isten egy angyalt küldött hozzá, Dán. ix. 20.; vagy pedig nyilvánvaló áldást ad az imáikra ebben a világban, e kötelesség lelkiismeretes teljesítéséért. Ábrahám, Izsák és Jákob, akik Istennel sokat voltak közösségben, kiemelkedően és érzékelhetően áldottak voltak; nyíltan megjutalmazta őket a vele való titkos beszélgetésükért; vagy lehet, hogy úgy, hogy külsőleg, mások szemében tiszteletet nyertek. • Az imádkozó nép nyilvesszőket döf az emberek lelkiismeretébe (felébreszti azt). Figyelemre méltó, hogy a fáraó szorongatásában Mózesért és Áronért küldött, nem pedig a mágusokért. A gonosz emberek lelkiismerete ilyenkor megnyílik, és tudják, hogy Isten gyermekei különleges kegyben részesülnek nála, és kiváltságosan meghallgatja őket; és mivel minden ember szívét az Ő kezében tartja, a tiszteletet úgy irányíthatja és rendezheti, ahogyan neki tetszik. És amikor szorult helyzetbe kerülnek, ezt a tiszteletet Isten rátok ruházza, akkor értetek küldenek, hogy imádkozzatok velük; és azokat akik tisztelik őt, bár csak titokban is, Isten nyíltan tisztelni fogja őket: 1Sám. ii.30. • De főként az ítélet napján értendő ez: akkor azokat, akik titokban imádkoznak, mennyei Atyjuk nyilvánosan megjutalmazza. Amikor megkönnyíted a szegényeket, és vigasztalást nyújtasz a rászorulóknak, ők nem tudnak megjutalmazni, de majd az igazak feltámadásakor megjutalmaznak: Lukács xiv. 14. Itt van a keresztyének nagy és nyilvános jutalma: 1 Kor. iv. 5: "...akkor világosságra hozza a sötétségnek rejtett dolgait, és nyilvánvalóvá teszi a szívnek tanácsait; és akkor minden embernek dicsérete lesz Istennél"; vagyis minden embernek, aki dicséretes, bármennyire is téved és helytelenül ítélkezik a világ felőle; mert az apostol azért mondja ezt, hogy vigasztalja őket az emberektől kapott téves ítéletekkel szemben. • És jegyezzétek meg, ez ellentétben áll azzal a jutalommal, amellyel a farizeusok megelégítették magukat: nekik sokat jelentett, hogy egy ilyen zsinagógában vagy egy ilyen embercsoport előtt jó véleményt kapjanak; 'de a ti Atyátok, aki titkon lát, nyilvánosan megjutalmaz titeket'; vagyis nem csak egy ilyen város vagy település szemében, hanem az egész világ előtt.

#### A lényeg tehát ez : -

#### Alaptétel. A magánjellegű, magányos és titkos imádkozás nagyon szükséges és hasznos kötelesség.

#### Szükséges kötelesség; mert Krisztus ezt feltételezi tanítványairól, akikhez így szól: "Te pedig, amikor imádkozol" stb. És hasznos is, mert Isten ígéreteket tesz rá: Van egy Atyátok, Aki titokban lát/néz, és egy napon az egész világ előtt el fog ismerni s meg fog jutalmazni benneteket.

#### Először is: Ez egy szükséges kötelesség; és ez majd kiderül: -

#### 1. Isten parancsolatából. Az a parancsolat, amely megköveteli az imádkozást, megköveteli a titkos és imakamrában végzett imádkozást; mert Isten parancsa, hogy imádkozzunk, először az egyedülálló személyekre vonatkozik, mielőtt a családokra és a gyülekezetekre vonatkozna, amelyek egyedülálló személyekből állnak. Ezért ahol Isten megparancsolta neked, hogy imádkozz, ott ezt a parancsolatot úgy kell tekintened, mint ami különösen rád vonatkozik. Adok néhányat a parancsolatok közül: Kol. iv.2: "Folytassátok az imádságot (legyetek kitartóak), és hálaadással őrködjetek benne"; és 1Thessz. v.17: "Szüntelenül imádkozzatok". Ezek elsősorban az Istenhez intézett személyes megszólításainkra vonatkoznak, mindenki önmagáért; mert ha másokkal egyesülünk, a munkát inkább ránk kényszerítik, mintsem hogy magunkra vállaljuk. És ez csak meghatározott időpontokban történhet, amikor könnyen össze tudnak jönni; mi magunk azonban arra vagyunk felszólítva, hogy szüntelenül imádkozzunk, mégpedig megszakítás nélkül; vagyis hogy gyakran legyünk Istennel, és ne csak az imádkozó keretet tartsuk fenn, hanem állandó párbeszédet/levelezést is vele. Bizonyára minden ember, aki elismeri, hogy van Isten, van Gondviselés, és tőle függnek az áldások, - még inkább minden ember, aki azt állítja, hogy van egy mennyei Atyja, akinek kezében van a világ minden dolgának irányítása: köteles személyesen és egyedül imádkozni, egyedül beszélgetni Istennel.

#### 2. Ezt Krisztus példájából fogom bizonyítani, amely kötelez bennünket, és erkölcsi dolgokban törvény erejével bír. Ahogy Krisztus szava a mi szabályunk, úgy az Ő gyakorlata a mi példaképünk. Ez az igazi vallás lényege, hogy azt utánozzuk (kövessük), akit imádunk. Ebben úgy kell cselekednetek, ahogyan Krisztus tette. Nos, gyakran olvassuk, hogy Krisztus egyedül imádkozott - félrevonult, hogy imádkozzon Istenhez; ezért, ha keresztyének vagyunk, így kell legyen ez velünk is: Márk i. 35: "Reggel pedig, felkelvén jóval napkelte előtt, kiment, és elvonult egy magányos helyre, és ott imádkozott". Elhagyta tanítványai társaságát, akikkel gyakran együtt volt, hogy reggelente kettesben lehessen Istennel. És megint csak: Máté xiv. 23: "És mikor elküldte a sokaságot, felment egy hegyre, hogy imádkozzék; és mikor esteledett, egyedül volt ott"; és Lukács vi. 12, azt mondja: " És kiment a hegyre imádkozni, és egész éjjel imádkozott az Istenhez". Látjátok, Krisztus minden alkalmat megragad, hogy visszavonuljon és külön menjen Istenhez. Krisztus példája pedig egyszerre megnyerő és bátorító.

#### Nagyon is megnyerő, magával ragadó. Úgy gondoljuk-e, hogy nekünk nincs szükségünk arra a segítségre, amelynek Krisztus alávetette magát? Sok büszke ember van, aki azt hiszi magáról, hogy az ima fölött áll. Krisztusnak nem volt szüksége arra, hogy úgy imádkozzon, mint nekünk; az Istenség teljessége testileg lakozott benne; mégsem volt az imádság fölött (mégsem vetette meg az imádságot). És ha szüksége volt is az imádságra, nem volt szüksége visszavonulásra, hogy egyedül menjen imádkozni; az Isten iránti szeretete, (belső érzelmei) mindig jól szolgáltak, és nem zaklatta semmi zavaró tényező, és minden hely és társaság egyforma volt számára; mégis elvonult egy magányos helyre, hogy négyszemközt lehessen Istennel.

#### Aztán Krisztus példája nagyon bátorító; mert bármit is tett Krisztus, Ő megszentelődött ebben a tekintetben - lépései minden kötelességben áldást hagynak maguk után. Nézzétek, ahogy Krisztus megszentelte a keresztséget azzal, hogy maga is megkeresztelkedett, és a keresztség vizét megváltóvá és vigaszteljessé tette számunkra; és az úrvacsorát azzal, hogy maga is vendég volt, és maga is evett a saját asztalánál: úgy megszentelte a magánimádságot is: amikor imádkozott, erő áradt ki belőle, erőt hagyott ránk, hogy mi is tudjunk imádkozni. • És bátorító, ebben a tekintetben: mert ő ezt a kötelességet kipróbálta. Tudja, hogy az emberi erő milyen hamar elfogy és megterhelődik, mert ő maga is minden erejével küzdött Istennel az imádságban. Az, hogy alávetette magát e kötelességnek, együttérzést adott neki; ismeri az imádkozó ember szívét, amikor teljes komolysággal birkózik Istennel; ezért segít nekünk a lélek e gyötrelmeiben. • Ismét, az imádsága bátorítás a mi tökéletlenségeink ellen. Keresztyének, amikor egyedül vagyunk Istennel, és a szívünk nehéz, mint egy farönk, vagy mint a kő, milyen vigasztaló arra gondolni, hogy maga Krisztus imádkozott, mégpedig komolyan, és egykor egyedül, emberi természetben birkózott Istennel! Mt. xiv. 23. És amikor az ellenség támadásra indult ellene, egyedül volt, és imádságban küzdött Istennel. Minden alkalmat megragadott az Istennel való beszélgetésre; és ha benned van a Lélek, te is így fogsz tenni.

#### 3. Érvelhetnék úgyszintén Isten Szentlelke kiárasztásának céljával is: Miért töltötte ki Isten az ő Lelkét? Zak. xii. 10-14: "Kiárasztom a kegyelem és a könyörgés Lelkét" stb. Kiárasztja a Lelket, hogy az kitörjön e szelep által: a kegyelem Lelke hamarosan könyörgésbe fog átcsapni; Izrael egész háza sírni fog. Ott van a gyülekezet, ők részesülnek a Lélek kiáradásának hasznában; és minden háznépnek haszna van benne, hogy ő és családja külön-külön gyászoljon, és minden ember külön-külön sírjon és imádkozzon; hogy menjünk és tárjuk fel ügyünket és nyomorúságainkat Isten előtt, és szent és szeretetteljes érzelmekkel öntsük ki szívünket. Ezt az érvet szeretném, ha tudomásul vennétek, hogy ez volt Isten célja, amikor kiárasztotta Lelkét, kettős okból, egyrészt a kifogások eltávolítására, másrészt a szorgalom felgyorsítására. • Részben azért, hogy elvegye a kifogásokat, mert sokan azt mondják, hogy nincsenek ajándékaik, nincs készségük és ízlésük a beszédben, és hogyan tudnának egyedül elmenni és imádkozni Istenhez…Bizonyára az emberek, akiknek szükségleteik vannak, és érzik azokat, azok így vagy úgy, de beszélhetnek róluk Istennek; de a Lélek azért adatott, hogy segítsen. Ilyen leereszkedő Isten a szentek iránt, hogy nemcsak ügyvédet biztosított, hogy kérelmeinket a bíróságon előadhassuk, hanem jegyzőt is, hogy azokat megfogalmazza; vagyis nemcsak Krisztust rendelte segítségül bűnösségünk és méltatlanságunk ellen, hanem ugyanígy a Lelket is, hogy segítsen bennünket az imádságban. Mivel hajlamosak vagyunk arra, hogy gyengeségünkkel és elégtelenségünkkel mentegessük magunkat, kiárasztotta a Szentlelket, hogy külön imádkozhassunk. • Részben azért, hogy méginkább felébressze szorgalmunkat, hogy Isten drága ajándéka ne legyen hiába adományozva nekünk, hogy tétlenül és munkanélkül heverjen, ezért kiöntötte a Lelket; és ezért használjuk ki, nemcsak azért, hogy mások imájára figyeljünk, és csatlakozzunk hozzájuk, hanem azért is, hogy a magunk részét is felhasználjuk a kapott ajándékokból és kegyelmekből, és saját ügyünket megnyissuk és feltárjuk Isten előtt.

#### 4. Hogy ez egy szükséges kötelesség, ezt a szentek gyakorlatával igazolom, rájuk hivatkozom, akik imádkozó emberek voltak. Ó, milyen gyakran olvassuk a Szentírásban, hogy kettesben vannak Istennel, és kiöntik lelküket panaszban neki! Semmi sem olyan természetes számukra, mint az imádság; őket "az Istent keresők nemzedékének" nevezi az Ige: Zsolt. xxiv. 6. Ahogy a fénytestek felfelé mozognak, úgy néznek a szentek is felfelé Istenhez, és egyedül félrevonulva imádkoznak hozzá. Dániel naponta háromszor volt Istennél, és nem hagyta ki az imádság óráit, noha az élete veszélyben volt emiatt, Dán. vi. 10; és Dávid vallomása: " Naponta hétszer dicsőítelek téged", Zsolt cxix. 164; Kornéliuszról pedig azt halljuk, hogy mindig imádkozott Istenhez, ApCsel x. 2, nemcsak a családjával együtt, hanem egyedül is, szent elcsendesedésekben. Olyan gyakran és szorgalmasan imádkozott, hogy az imádság szokásává vált - mindig imádkozott. Nos, ha tehát ez Isten népének a alaptermészete, akkor mi teljesen eltérünk tőlük, ha nem leljük örömünket ezekben az Istennel való magánbeszélgetésekben, vagy elhanyagoljuk őket, s akkor ez jogos gyanúra ad okot.

#### 5. Magánszükségleteink azt mutatják, hogy ez nagyon szükséges kötelesség, amelyet mások nem tudnak olyan érzéssel elmondani és kifejezni, mint mi magunk; és lehet, hogy nem is olyan alkalmasak arra, hogy nekik eláruljuk és közöljük gondjainkat. Saját ügyeinkben nem tudjuk szívünket olyan nagyvonalúan és vigasztalóan kiönteni mások előtt. Ott van a saját szívünk csapása, amelyet mindenkinek egyénenként örökké siratnia kell: 1 Királyok viii. 38. Ahogyan mondjuk, nincs olyan dajka, mint az anya; így senki sem alkalmas arra, hogy megtört szívvel, alázatosan, saját szükségleteinket az Úr előtt úgy előadja, mint mi magunk. Van valami tövis a testünkben, ami ellen újra és újra imádkoznunk kell: "Ezért háromszor kerestem az Urat", mondja Szent Pál, 2 Kor. xii 7,8. Ígéreteket kell perbe fognunk, és Istent szaván fogva saját ügyünket Isten könyörületessége elé tárnunk. Néha segítség, ha másokkal egyesülünk; máskor viszont akadályoz. Sajátos szükségleteink vannak, amelyeket Isten elé kell tárnunk, ezért egyedül kell lennünk.

#### Másodszor: Ez a zárt és magányos imádkozás, amilyen szükséges kötelesség, olyan hasznos is.

#### 1. Sokat segít a szív kitárulásában. Minél komolyabbak az emberek, annál inkább vágynak arra, hogy egyedül legyenek, gondoktól és zavaroktól mentesen. Amikor az ember sír, és gyászos helyzetben van, akkor a magányt keresi, hogy bánatával foglalkozhasson. Külön kellett gyászolniuk: Zak. xii. és Jer. xiii. 17: "Az én lelkem nagyon fog sírni a ti kevélységetek miatt titkos helyeken". Itt tehát, amikor az ember a legkomolyabban akar Istennel foglalkozni, visszavonulást kell keresnie, és egyedül kell lennie. Krisztus a gyötrelmeiben külön ment a tanítványaitól. Amikor buzgóságosabban (komolyabban) imádkozott, azt halljuk: "Egy kőhajításnyira húzódott el tőlük". Lukács xxii. 41. Azt olvassuk: "Elment külön". Az erős érzelmek nem szeretik, ha megzavarják és eltérítik őket, ezért elvonulást keresnek. És figyelemre méltó, hogy Jákob, amikor Istennel akart birkózni, azt olvassuk, Gen. xxxii. 24: "És magára maradt Jákob, és ott birkózott vele egy férfiú hajnalhasadtáig". Amikor komolyan akart Istennel foglalkozni, elküldte előre az egész társaságot.

#### A képmutató, a nyilvános kötelességeiben nagyon szeret csillogni az ajándékaival, amikor másokkal együtt imádkozik, és mások szája szerepét tölti be; de imája csekély és felületes, amikor egyedül van Istennel; ha valamit érez, úgy véli, egy kis fokozott anyag elégséges a fordulathoz. De általában Isten gyermekei a legbensőségesebben négyszemközt öntik ki szíveiket előtte; ahol jobban kifejezik saját szükségleteiket, ott a érzelmeik is szabadabban birkózhatnak Istennel. Nyilvánosan mások szükségleteit vesszük fel, de négyszemközt a sajátjainkat.

#### 2. Ahogyan ez utat enged a szív kitágulásának a mi részünkről, úgy a szeretet titkos megnyilvánulásainak is Isten részéről. Bernardnak van egy mondása: "Az egyház Házastársa szégyenlős, és nem társaság előtt, hanem egyedül akar bizalmaskodni és közölni a szerelmét. A legédesebb élményeket Isten szentjei akkor kapják, amikor egyedül vannak vele. Amikor Dániel egyedül imádkozott nagy buzgósággal, Isten elküldte Gábriel angyalt, aki gyorsan odarepült hozzá, hogy elmondja neki, hogy imái meghallgatásra találtak: Dán. ix. 21. Kornéliusz pedig, amikor egyedül imádkozott, Isten angyala jött hozzá, hogy jelentse neki, hogy imái meghallgatásra találtak: ApCsel x. 3; és, ver. 9. Péter, amikor egyedül imádkozott, akkor Isten oktatja őt a pogányok elhívásának titkára: akkor adatott neki az a látomás, amikor felment a ház tetejére, hogy imádkozzon. • Mielőtt újjászületnénk, Isten sokszor akkor jelenik meg nekünk, amikor nem is gondolunk rá; de miután újjászülettünk, általában a kegyelem kiemelkedőbb cselekedeteinél jelenik meg - amikor az imádságban gyakoroljuk magunkat, és különösképpen foglalkozunk Istennel, és lelkünk erejét arra fordítjuk, hogy magunkban megragadjuk őt.

#### 3. Ez a haszon van benne: Hatalmas vigasz és támasz a nyomorúságban, különösen akkor, amikor az emberek megvetnek, elhagynak és lenéznek bennünket, és nem tudjuk, hová mehetnénk, hogy barátot találjunk, akivel kibeszélhetnénk bánatunkat. Ilyenkor félrevonulni, és Istennek elmondani a dolgot, hatalmas könnyebbséget jelent a léleknek: Jób xvi, 20: "Barátaim megvetnek engem, de szemem könnyeket hullat Istenhez” (Istenhez sír fel a lelkem). Amikor nagy teher nehezedik ránk, ha félrevonulunk, és kinyitjuk a dolgot Isten előtt, az megkönnyíti a szívet, és levezetést ad a bánatunknak; ahogy Anna nagy bajában imádkozva Isten elé borult, és akkor nem volt többé szomorú: 1Sám. i. 13. Ahogyan a lázban az ér megnyílása hűsít és felfrissít, úgy az, ha Isten előtt ismertetjük ügyünket, hatalmas vigasztalás a nyomorúságban.

#### 4. Őszinteségünk, hitünk, szeretetünk és engedelmességünk nagy próbája, amikor egyedül vagyunk, és senki sem tudja, mit teszünk, akkor látni azt, aki láthatatlan: Zsid. xi. 27; - mikor sokat vagyunk Istennel kettesben, ahol a kötelességen és a lelkiismereten kívül más okok nem mozgatnak bennünket. A testi képmutatók sokat fáradnak a külső istentiszteleten. Megvannak a gyötrelmeik, és fáradtra imádkozzák magukat, és tesznek valamit a szokás kedvéért, amikor idegen okok vezérlik őket; de vajon úgy imádkoznak-e, hogy gyönyörködnek a Mindenhatóban? Vajon mindig segítségül fogják-e Istent hívni ? Jób xxvii. 10. Az az Istenben való gyönyörködés, amely az Istennel való beszélgetésekre késztet, hatással van a magánéletre.

#### 5. Hasznos kötelesség, mert Isten nagy ígéreteket tett rá. A szövegben szereplő titkos és magánjellegű imának nyilvános jutalma lesz; nem fog elveszni, mert Isten nyíltan meg fogja jutalmazni. Így Jób xxii. 21: "Ismerkedj meg most vele, és légy nyugodt; ezáltal jó fog történni veled (Bizd csak azért magadat őreá, és légy békességben, ezekből jó származik rád)". Gyakori párbeszéd Istennel, és Isten állandó látogatása az imádságban, micsoda békességet, vigasztalást, megelevenítést hoz a lélekbe! Így Zsolt. lxix. 32: "Élni fog az a lélek, aki az Urat keresi". Isten gyakori keresése nélkül a lélek életereje elvész. Ugyanúgy várhatunk termést és aratást vetés nélkül, mint a kegyelem kiáradásának bármilyen élénkségét, ahol nincs Istenkeresés. • Vajon észre tudna-e venni valaki egy másik embert a tömegben, akinek az arcát még soha nem látta? Így hát Isten magáénak vall-e és megáld-e majd azt az Ő népe gyülekezeteinek tömegében, ha nem törődsz ezzel a kötelességeddel, amikor egyedül vagy?

#### ALKALMAZÁS.

#### 1. Hasznosítás: Szemrehányásra azoknak, akik elhanyagolják az Istennek szóló zárthelyi (imakamrai) megszólításokat; rosszat tesznek Istennek és önmaguknak is.

#### Rosszat tesznek Istennek; mert ez szükséges részét képezi a teremtményi hódolatnak, annak a kötelességnek, amelyet elvár tőlük, hogy ne csak a nyilvános gyülekezetekben, hanem a magánéletben is vállaljuk. És rosszat tesznek önmaguknak; mert ez sok vigasztalást és békességet hozna a léleknek; és sok édes és kegyes élmény van, amitől megfosztják magukat, és meggátolják az áldás kiáradását minden más dologra is.

#### De, hogy még inkább megmutassuk ennek a bűnnek a gonoszságát: -

#### 1. Ez a múlasztás bűne; és ezek a múlasztási bűnök nagyon veszélyesek, akárcsak a vétkek. A természetes lelkiismeretet általában jobban érintik és sújtják a bűnös cselekedetek, mint a mulasztások. Egy apát bántalmazni és megütni sokkal szörnyűbb és természetellenesebb cselekedetnek tűnik, mint nem megadni neki a kellő tiszteletet és törődést. Érzékeljük az elkövetett bűnöket; de Isten mégis a mulasztás bűneivel éppúgy vádol, mint az elkövetettekkel; és a lelkiismeret is így tesz, ha komolyan végzi feladatát, ha Isten akaratának világos ismerete ellenére képes vagy kihagyni Isten imádatának egy ilyen szükséges részét: Jakab iv. 17: "Aki tudja, hogy jót kell tennie, és nem teszi meg, annak ez bűn" - vagyis szándékosan elkövetett bűnnek számít. A lelkiismeret így fogja beismerni, ha az ige, vagy a gondviselés, vagy nagy nyomorúság által, vagy a halálos ágyadra vetve Isten felébreszti azt. Milyen szemrehányást fog tenni akkor a saját szívetek, hogy elhanyagoltátok Istent, és elvesztegettetek olyan értékes órákat, amelyeket meg kellett volna váltanotok a vele való imaközösségre! A mulasztás bűnei ugyanolyan nagyfokú megvetést jelentenek Isten tekintélye iránt, mint a vétkek; mert ugyanaz a törvény, amely tiltja a bűnt, kötelességet is követel tőlünk.

#### És a mulasztás bűnei ugyanolyan nagy gyűlöletet ébresztenek Isten iránt, mint az elkövetett bűnök. Ha ketten egy házban élnének, és soha nem beszélnének egymással, azt ugyanolyan nagy gyűlöletre utaló érvnek vennék, mintha egymás ellen harcolnának. Ha Isten bennünk és körülöttünk van, és mi soha nem szakítunk időt arra, hogy beszélgessünk vele, az nagy gyűlöletre és elhanyagolásra utal.

#### És a mulasztások bűnei éppúgy érvként szolgálnak a megújulatlanságunk mellett, mint a vétkek. Egy embert, aki részeges, mocskos és házasságtörő életet él, úgy ítélnétek meg, hogy nem újjászületett ember, és hogy olyan folt van rajta, amely nem Isten gyermekeinek foltja. Dehát Isten állandó elhanyagolásában élni éppúgy a megújulatlanság bizonyítéka, mint a kicsapongásban élni. • Az apostol, amikor az efézusiakat megtéretlen állapotukkal akarta jellemezni, így írja le: Ef. ii. 12: "Hogy Isten nélkül éltek a világban". Amikor Istent nem vallják magukénak és nem hívják segítségül, csak amennyiben az emberek szabályai, a köznevelés törvénye és a nemzetek szokásai ezt megkövetelik, akkor ők Isten nélkül élnek. Így Zsolt xiv. 1 ' Megromlottak, utálatosságot cselekedtek. Nincs, aki jót cselekedjék, mindnyájan tisztátalanokká lettek'. Minden meg nem újult ember ilyen ateista. • Van némi különbség a meg nem újult emberek között. Vannak, akik kevésbé merülnek el túlzásokban és durva kitörésekben, bűneikben és ostobaságaikban. Van, aki többet vétkezik, van, aki kevesebbet; de mindannyian utálatosak emiatt, mert nem keresik Istent. És az apostol ezt az érvet használja fel arra, hogy meggyőzzön arról, hogy minden ember bűnös állapotban van: Róm. iii. 11: "Nincs senki, aki Istent keresné". • A szív ugyanúgy megkeményedhet a mulasztások miatt (sőt, néha még jobban), mint a cselekedetek miatt. Ahogyan a bűnös cselekedet merevvé és halottá teszi a szívet, ugyanúgy a szükséges kötelesség elmulasztása is. Nemcsak a húr elszakadása veszi ki a hangszert a hangolásból, hanem az elhanyagoltság és a nem gondozás is. Bizonyára a tapasztalat szerint nem találunk senkit, aki olyan gyengéd, olyan szent, olyan alázatos és mennyei, mint azok, akik gyakran vannak Istennel. Ez gyengéddé teszi a szívet, amely különben megkeményedne, elhalna és ostobává válna.

#### 2. Ez nemcsak általában véve mulasztás, hanem az ima elmulasztása, ami először is a szentek számára nagyon természetes kötelesség. Az imádság az új teremtmény számára nagyon természetes és kedves kötelesség. Amint Pál megtért, az első hír, amit hallunk róla, ApCsel ix. 11: "Íme, ő imádkozik". Amint újjászülettünk, rögtön sírni kezdünk az imádságban a megkönnyebbülésért. Ez a szentek jelleme: Zsolt. xxiv. 6: "Ez azoknak a nemzedéke, akik téged keresnek", egy nép, amely sokat hívja Istent. És a próféta az imádság munkájával írja le őket: Sof iii. 10, "Könyörgőim" és Zak. xii. 10, "Kiárasztom rájuk a kegyelem és könyörgés Lelkét." Ahol a kegyelem lelke van, ott az hamarosan imádságba torkollik. • Nézd, ahogy a prédikátort a munkája gyakoriságáról nevezik így, úgy a keresztyén is olyan, aki Istenhez kiált. 'Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül': Róm. x. 13. Hiába hívják prédikátornak azt, aki soha nem prédikál, így hiába hívják keresztyénnek azt, aki soha nem imádkozik. • Ahogyan a légnemű dolgok felfelé mozognak, úgy a szentek is egyfajta természetesség által felfelé szállnak Istenhez, amikor kegyesek. Istennek nincsenek nyelvét vesztett vagy néma gyermekei; mindannyian azt kiáltják: "Abba, Atyám!". • Akkor ez egy olyan kötelesség elmulasztása, amely nagyon fontos az Istennel való közösségünk szempontjából, amely két dologban rejlik – beteljesedésben (élvezésben, gyümölcsözésben) és a bizalmas meghittségben (ismeretségben); Isten élvezetében, és abban, hogy ismerkedünk vele, és gyakran vagyunk vele együtt. A beteljesedést (élvezést) a hit által érjük el, az ismeretséget pedig az imádság által. • Két olyan kötelesség van, amely soha sem időszerűtlen, a hallás és az imádság, mindkettő szent párbeszéd Isten és a lélek között, amíg el nem jutunk a látáshoz, az Ő mennyei meglátásához. • Az Istennel való közösségünket itt e két kötelesség folytatja: imádságban szólunk Istenhez, Isten válaszol nekünk az igében; Isten beszél hozzánk az igében, mi pedig imádságban térünk vissza és visszhangozunk feléje. Ezért az új teremtmény nagyon örül ennek a két feladatnak. Nézd: ahogyan "gyorsnak kell lennünk a hallásra", Jakab i. 19, amíg eljutunk a látásra, minden alkalmat meg kell ragadnunk, és gyakran kell hallgatóznunk: így az imádságban is beszélünk Istenhez, és ezért időt kell szakítanunk (áron megvásárolnunk az időt) erre a munkára. Az igében Isten leszáll hozzánk, az imádságban pedig feljutunk Istenhez; ezért, ha meg akarsz ismerkedni Istennel, és gyakran akarsz vele lenni, sokat kell imádkoznod. Ez nagyon fontos. • Ismeritek az imádság fogalmát. Ez Isten "meglátogatása": Ézs. xxvi. 16, 1: 'Uram, a bajban meglátogattak (kerestek) téged, imádságot árasztottak, amikor a te fenyítésed rajtuk volt'. Az Istenhez való imádkozás és az Isten meglátogatása egyenértékű kifejezések. Mármost, az igen gyenge barátságot jelentene Istennel szemben, ha nem akarunk hozzá közeledni. Létezhet-e barátság ott, ahol olyan nagy a távolság és az idegenség, hogy soha nem látogatjuk meg Istent?

#### 3. Ez a titkos és személyes imádság elmulasztása, amelyet bizonyos tekintetben nagyobb becsben kellene tartani, mint a többi imádságot.

#### Részben azért, mert itt az Istennel való társalgásunk sokkal kifejezőbb a saját ügyünkre vonatkozóan. Amikor másokkal együtt imádkozunk, Isten talán az ő kedvükért teszi, hogy meghallgat, de itt, Zsoltárok cxvi. 1: "Szeretem az Urat, mert meghallgatta szavamat és könyörgésemet." Amikor egyedül foglalkozunk vele, akkor az ígéreteket öltöztetjük személyes öltönybe, és jobban tudhatjuk, hogy mi vagyunk azok, akik meghallgatást nyertünk. Jobban próbára tesszük Istent; látjuk, mit tesz értünk, éspedig a mi kérésünkre és törekvésünkre.

#### Részben itt jobban próbára tétetünk, hogy milyen szeretetet fogunk kifejezni Atyánk felé titokban, amikor nincsenek külső okaink, nincsenek emberi tekintetekből származó ösztönzések, amelyek sarkallnának bennünket. A nyilvános kötelességekben (amelyek mások számára is kötelezőek és nyíltak) a képmutatók nagy erővel, gyorsasággal és melegséggel adhatják ki magukat, míg az Istenhez intézett privát megszólításokban csekélyek és hanyagok. A keresztyént legjobban a magánéletben, az Isten és saját lelke közötti e titkos beszélgetésekben lehet kipróbálni és gyakorolni; ott találja a legtöbb közösséget Istennel és a szívének legnagyobb kitágulását. Az ember nem tudja jól megítélni a lelkét, és felismerni annak működését nyilvánosan, mert más emberek gondjai és szükségletei, a miénkkel keveredve, egybevegyülnek, és mert jobban ki van téve mások figyelmének. Amikor azonban egyedül Istennel van, csak a lelkiismeret és a kötelesség okai mozgatják. Amikor Istenen kívül senki más nem lát minket, csak a saját szívünk, akkor látni fogjuk, hogy mit teszünk Isten helybenhagyásáért és a nála való elfogadásért.

#### És részben, bizonyos tekintetben, ez értékesebb, mert a magány és a visszavonultság szükséges, és nagy előny, hogy az ember lelke megnyugodjon és összeszedje magát a kötelességre. Bűnös zavaró tényezők tolakodnak ránk, amikor társaságban vagyunk, és erre-arra gondolunk. Hányszor keveredik kén a tömjénfüstünkbe - testi gondolatokkal vagyunk az istentiszteletünkben! Mennyire hajlamosak vagyunk erre, s megesik ez velünk a nyilvános kötelességekben! De a magánéletben teljesen szabadok vagyunk arra, hogy gyermeki szabadsággal foglalkozzunk Istennel. Nos, kihagyod-e (elmúlasztod-e) ezt a kötelességedet ott, ahol a legszabadabban, zavartalanul ki tudod önteni a szívedet Istennek?

#### Részben pedig azért is előnyösebb a magányos imádság, mert nem lesz alkalmas az az ember a nyilvános és társaságban való imádkozásra, aki nem imádkozik gyakran titokban: elveszíti az ízét és örömét ebben a gyakorlatban, és hamarosan kiszárad, meddővé, gyümölcstelenné és Isten iránt közönyössé válik. • Nézd, úgy van ez, mint Ezékiel prófétánál: ott azt olvasod, hogy az Úr dicsősége fokozatosan távolodott el a templomból: először a szentélyből, aztán az égőáldozati oltárról, aztán a ház küszöbéről, aztán a városból, aztán a hegyre, amely a város keleti oldalán volt; és az Úr dicsősége egy ideig ott lebegett, mintha nem akart volna eltűnni, hogy lássa, a nép visszahozza-e; úgy tűnik, ez valamiféle jelképe és ábrázolása annak, ahogyan Isten egyes emberekkel bánik. Először is, Istent kitaszítják az imakamrából, elhanyagolják az Isten és az lelkük közötti magánbeszélgetéseket; aztán kitaszítják a családból, és egy kis időn belül a gyülekezetből is; a nyilvános rendeléseket kezdik elhanyagolni, és haszontalan dolgoknak tekintik; aztán az emberek átadatnak minden világiasságnak és lazaságnak, és végül mindent elveszítenek: így a vallás mintegy fokozatosan hal meg, és a testi keresztyén egyre többet veszít Isten jelenlétéből. És ezért, ha társaságban akarunk imádkozni, gyakran kell titokban imádkoznunk.

#### 4. Gondoljuk meg, hogy milyen bajok következnek az Istennel való magányos imádkozás elhanyagolásából.

#### A múlasztási bűnök utat engednek a tettleges bűnöknek. Ha a kertész visszatartja kezét, a földet hamarosan benövi a gyom. Ha visszatartod az imádságot és elhanyagolod Istent, akkor az utálatos kívánságok elburjánzanak. Szívünk tele van nyugtalansággal, ha megszűnünk négyszemközt Istennel gyakran lenni. Jóbról azt halljuk, xv. 4.: "Megkevesbíted az Isten előtti buzgólkodást is”". Figyelemre méltó az a szakasz, Zsolt. xiv. 4: 'Megeszik népemet, mint a kenyeret, és nem hívják segítségül az Urat'. • Hagyd el a titkos imát, és valami nagy bűn következik; rövid időn belül átadod magad valamilyen gonosz útnak: vagy a brutális bujaságnak, vagy az elnyomásnak, vagy az erőszaknak; hogy gyűlöld Isten népét, hogy szövetségre lépj azokkal, akik dacosan szövetséget kiáltanak Isten ellen. Minél kevesebbet beszélgetünk Istennel négyszemközt, annál inkább csökken az Isten iránti tisztelet. • Nos, az az ember, aki gyakran van Istennel, nem meri őt olyan szabadon megbántani, mint mások. Amint azok, akik gyakran vannak fejedelmekkel és nagy személyiségekkel, jobban öltözködnek és tisztábbak ruházatukban és viseletükben, úgy azok, akik gyakran beszélgetnek Istennel, mennyeibbé, szentebbé, éberebbé válnak, mint mások; amikor pedig nem vagyunk meghitt közösségben Istennel, nemcsak mindez veszik el, hanem sok rosszat is találunk. Az emberek eljárásából világosan látszik, hogy milyen keveset beszélgetnek Istennel.

#### De most, hogy elkerüljék e szemrehányás csapását (hogy ez ne érje őket), mit tesznek az emberek ? Vagy tagadják a vétkességüket ebben, vagy mentegetik magukat.

#### Először is, néhányan tagadják a vétkességüket. Ők Istent segítségül hívják, és magánimát mondanak, ezért úgy gondolják, hogy mentesülnek e szemrehányástól. Igen, de vajon olyan gyakran vagytok-e Istennél, mint kellene?

#### Háromféle ember van: -

#### 1. Vannak, akik teljesen kihagyják, nem beszélhetnek arról, hogy időt tudnának szakítani erre a munkára. Ezek gyakorlati ateisták, "Isten nélkül vannak a világban" Ef. ii. 12. Ezek pogányok és barbárok a keresztyén név és hitvallás alatt. 'Szüntelenül imádkoznunk kell': 1Thessz. v. 17; vagyis minden imádkozási alkalmat meg kell ragadnunk; ezért azok, akik egyáltalán nem imádkoznak, vagy egész héten át nem hall tőlük Isten semmit, bizonyára e dorgálás ereje alá esnek.

#### 2. Vannak, akik ritkán végzik. Ó, hány nap és hét múlik el a fejük felett, és Isten soha nem hallja őket! Az Úr panaszkodik emiatt, Jer. ii 32: "Megszámlálhatatlanul sok napon át feledkeztek meg rólam". Elmúlt sok idő, mióta utoljára Istennél voltak.

#### 3. A legtöbben nem végzik el olyan gyakran, mint kellene. És ezért (hogy bizonyítékkal és meggyőződéssel beszélhessek) válaszolok az esetre; milyen szabályokat lehet adni; milyen gyakran kell Istennel lennünk; és mikor mondható, hogy elhanyagoljuk Istent.

#### [1]. Minden nap kell valamit tenni e végett. ApCsel x. 2: Kornéliusz mindig imádkozott Istenhez, minden nap megvoltak a maga Istennel való bizalmas idői. Dániel, ha élete kockáztatásával is, nem mulasztotta el, hogy "naponta háromszor imádkozzék":. Dán. vi. 10. Dávid pedig 'reggel, este és délben' esedezett, Zsoltárok lv. 17. Bár nem köthetünk mindenkit feltétlenül ezekhez az órákhoz, a körülmények, a munkák és az alkalmak különbözősége miatt, de annyit azért ebből is leszűrhetünk, hogy bizonyára azok, akik a legszentebbek, a leggyakrabban fogják végezni ezt a munkát.

#### [2]. A szeretet fog irányítani benneteket. Akik szeretik egymást, nem lesznek idegenek egymásnak: az ember nem maradhat sokáig távol annak társaságától, akit szeret. Krisztus szerette Lázárt, Máriát és Mártát, János xi. 5, és ezért nagy tartózkodási helye Betánia, Lázár háza volt. Bizonyára azok, akik Istent szeretik, gyakran keresik fel őt. Az evangélium idején Isten a szeretetben bízik: nem vagyunk olyan különös szabályokhoz kötve, mint a törvény alatt. Hogy miért? Mert a szeretet szabadelvű kegyelem, és gyakori látogatásra késztet bennünket, és megmondja, mikor kell imádkoznunk Istenhez.

#### [3.] Isten Lelke fog irányítani benneteket. Vannak bizonyos idők, amikor Istennek egyedül van dolga veled; amikor (mintegy) beszél hozzád, mint a prófétához egy másik esetben, Ezék. iii. 22: "Menj ki a pusztában a síkságra, és ott beszélek veled". 'Menjetek hát az imakamráitokba, nekem dolgom van ott veletek, veletek beszélgetnem kell. 'Azt mondtad: Keressétek az én orcámat; szívem azt felelte: A te orcádat keresem, Uram': Zsolt. xxvii. 8. • Isten magányra és visszavonulásra hív benneteket; a belső szobába küld titeket, hogy Istennel tárgyaljatok azokról a dolgokról, amelyeket a szószékről hallottatok. Ez a prédikáció tényleges hasznosítása, amikor komolyan foglalkozunk Istennel a hallottakról. Amikor Isten (úgyszólván) az ő Lelke által küld értünk, és e mozdulatokkal meghív minket a jelenlétébe, akkor lelki bohózat, ha visszautasítjuk, hogy eljöjjünk hozzá.

#### [4]. A saját belső és külső szükségleteid fognak erre emlékeztetni (hogy mikor járulj Istenhez). Isten nem határozta meg, hogy milyen órákban kell ennünk és innunk; az évszakok és a mennyiség a mi választásunkra van bízva. Isten sok szükséget hagyott ránk, hogy a jelenlétébe vezessen minket. Néha bölcsességre és tanácsra van szükségünk a sötétségben: Jakab 1. 5: "Ha valaki bölcsességben szűkölködik, kérje Istentől, aki bőkezűen ad minden embernek". Ez alkalom arra, hogy Istenhez vezessen minket: Isten a legjobb kazuista (lelkigondozó), hogy feloldja kételyeinket és vezessen minket utunkon. •Néha nincs erőnk ellenállni a kísértéseknek; a kegyelem trónja a szükség idejére lett felállítva, Zsid. iv. 16, amikor minden esetet meg lehet oldani, és vigaszt lehet és kell szerezni. Vigasztalásra, felgyorsításra (serkentésre), tanácsra van szükségünk, és minden Istenhez vezet bennünket. Így a külső szükségekre nézve is Hozzá fordulunk. • Bizonyos, hogy ha az ember csak a saját szívének indulatát figyeli, nem hanyagolhatja el Istent, hanem talál majd valamilyen alkalmat, hogy az ő színe elé vigye; valamilyen problémát, hogy a kegyelem trónjához járuljon. Naponta kell bocsánatot kérnünk a bűneinkért, és naponta kell segélyt (ellátmányt) kérnünk. Nos, bizony, ha ezeket nem tartod be, elhanyagolod Istent.

#### Másodszor, mások, hogy ezt elkerüljék (hogy ne érje szemrehányás őket), mentegetik magukat. Dehát, mondják, szeretnének négyszemközt imádkozni Istenhez, de vagy időre van szükségük, vagy megfelelő helyre, vagy képességekre, erre, vagy arra, de az igazság az, hogy szívre van szükségük, és ez az oka mindennek; és valóban, ha az embernek nincs szíve a munkához, akkor valami nincs rendben.

1. Egyesek arra hivatkoznak, hogy ***nincs idejük***. De ha van időd más dolgokra, akkor legyen időd Istenre is. Minden dologra tudunk időt szánni, és a legszükségesebb munkára nem? Van időd enni, inni, aludni, kereskedést/hivatást folytatni (hogyan élsz másképp?), és nincs időd az üdvösségre - nincs időd Istennel ismerkedni/elcsendesedni, ami a legnagyobb feladat ? Inkább szerezd meg az időt -vedd el az alvásodból és az étkezéstől, minthogy nélkülözd ezt a szükséges kötelességet. ***•*** Jézus Krisztusnak nem voltak ilyen szükségletei, mint nekünk, mégis azt látjuk, Márk i. 35: "Felkelt jóval napkelte előtt, és kiment, és elvonult egy magányos helyre, és ott imádkozott". Ezért csak Istent kell mellőzni? – hagyni, hogy a sovány tehenek felfalják a kövéreket - Sárát kiszorítani Hágár helyett - és a vallást kivetni az ajtókon kívülre? *Felix illa domus, ubi Martha, queritur de Maria,* Az a boldog ház, ahol Márta panaszkodik Máriára. Márta, akit sok szolgálat terhelt, Máriára panaszkodott, hogy Jézus Krisztus lábainál van, és hallgat az ő kegyes tanácsára; de a legtöbb házban Mária panaszkodhat Márta miatt; a vallás elhanyagolt, és összeomlik.

2. Némelyek ***helyet akarnak***. Akinél kész a szív, az talál helyet. Krisztus egy hegyre ment imádkozni, Péter pedig a ház tetejére.

3. Sokan azt mondják, hogy ***képzetlenek***, nem tudják, hogyan imádkozzanak. Miért adta Isten az ő Lelkét? Az ember így vagy úgy, de megnyithatja ügyét Isten előtt; elmehet és kifújhatja panaszait, s az Úr meghallgatja a lélegzetvételeket. Menj, mondd el selypítve kéréseidet Atyádnak: ahogyan tudod, de tedd ezt buzgósággal és a fiúság lelkületével (gyermeki bizalommal). Nekünk nemcsak Krisztus adatott szószólónkul, hanem a Szentlélek is, hogy segítsen gyöngeségeinken. Ő adta nekünk Fiának Lelkét, hogy kiáltsuk: "Abba, Atyám!" Gal.iv.6. Egy gyermek meg tudja ismertetni az apjával a szükségleteit.

**2. Hasznosítás. Buzdítsuk Isten gyermekeit e kötelesség gyakoriságára,** **valamint nagy éberségre és komolyságra e kötelesség teljesítésében.**

***Először is***, a **gyakoriságra** buzdítalak. Hadd hozzak ismét érveket, hogy rávegyelek erre titeket:-

**1. Nagyobb meghittségről tanuskodik, ha egyedül imádkozunk Istenhez, mint társaságban.** Aki egyedül megy egy fejedelemhez, és minden alkalommal, amikor a társaság távol van, négyszemközt is bejárhat hozzá, közelebbi barátságot és nagyobb bensőséges viszonyt ápol vele, mint azok, akik csak mások társaságában jutnak, folyamodhatnak hozzá; tehát minél gyakrabban vagy egyedül Istennel, annál bizalmasabb a kapcsolatod. Szeret veled külön fogalkozni, ahogy a barátok is akkor a legszabadabbak és legnyitottabbak egymás iránt, amikor kettesben vannak.

**2. Akkor világosabb választ kapsz a saját imáidra;** látni fogod, hogy Isten mit tett a kéréseidre. Dán ix. 21,22. Dániel a gyülekezetért imádkozott, és egy angyal jön, és azt mondja neki: "A te imáidért és könyörgéseidért jöttem.” Ezért bizonyára az embernek érdemes időt szánnia arra, hogy elmenjen és könyörögjön az ígéretekért Istennél. De továbbá, ami az eszközöket illeti: -

[l.] **Vegyük figyelembe Isten mindenütt való jelenlétét**, ami a szövegben szereplő érv: "Titkon ott van, és titokban lát". Ha az emberek erről meg lennének győződve, akkor lelkiismeretesen titokban imádkoznának. Nézzétek, ahogy Jézus Krisztus mondja magáról, János xvi. 32: "Egyedül hagytok engem, és mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van". Tehát amikor egyedül vagy, nem vagy egyedül; Atyád titokban ott van; bár senki sem látja és hallja, amit teszel, mégis ott van Isten, és mindent lát. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden elveszett, amit az emberek nem tudnak, és ami nem a szemük láttára történik. Cselekedetek x. 4: "Imádságaid és alamizsnáid felmentek emlékezetül Isten elé. Isten emléket állít magánimádságaidnak; a mennyben nyilvántartást vezetnek, és soha egy ima sem vész el.

**[2.] Gondoljatok az Istennel való közösség kiválóságára.** Jer. ii. 32 "Elfelejtheti-e a leány a díszét, és a menyasszony a ruháját?" A nők nagy gondot fordítanak a díszeikre, és nem feledkeznek meg a ruhájukról, különösen a menyasszony a nász napján, aki a legdrágább öltözékben jelenik meg - az a dolga, hogy ékszereket vegyen fel, hogy teljes szépségében látható legyen. Isten olyan szükséges a számunkra, mint a menyasszony számára a dísz. Az Istennel való közösségre éppúgy ügyelnünk kell, mint a menyasszony az öltözködési díszére. 'Mégis elfelejtkeztek rólam számtalanszor.' Bármit is felejtsünk el inkább, de Istent nem szabad elfelejteni.

**[3.] Legyen jó utad Istenhez**; határozd el, hogy sokat fogod gyakorolni a közösséget. A legjobb, ha vallásos istentiszteletünknek (áhítatunknak) meghatározott időpontjai vannak. A *sui juris* személyek számára, akiknek idejük saját rendelkezésükre áll, helyes és üdvös, ha időnk egy bizonyos részét és javát az idő Urának szenteljük. A lusta, tétlen szolgáknak meg kell szabni, és meg kell követelni tőlük, hogy hozzák be a téglák számát; így jó, ha a szívet is fegyelmezzük, hogy Istennek igazságos, ésszerű módon minőségi időt tegyünk félre. Dávidnak megvoltak a meghatározott órái: "Naponta háromszor hívlak téged". Dánielnek is megvoltak a maga meghatározott időpontjai: naponta háromszor imádkozott. Bár nem kötelezhetünk benneteket ezeknek az óráknak a betartására, mégis okosan kell megválasztanotok, és az időnek olyan részét kell Istennek szentelnetek, amely megfelel az alkalmaknak, életmódotoknak, képességeiteknek és lehetőségeiteknek. ***•*** *Az Isten iránti szeretet kifejezése lesz, ha adtok neki valamit, ami a sajátotok; és ez rendkívül hasznos lesz számotokra, és a vele való közösségeteket időszerűbbé és rendezettebbé teszi.* ***•*** Ez óvatossá és éberré tesz benneteket arra nézve, hogyan töltitek el egyéb óráitokat, hogy ne legyetek alkalmatlanok, amikor eljön az imádság ideje. 1Pét. iii. 7 " Férfiak, értelmes módon éljetek együtt feleségetekkel, hogy imáitok ne akadályoztassanak.” ***•*** De ne tervezzetek erőtökhöz képest túl nagy feladatot, és ne zaklassátok magatokat olyan ésszerűtlen órarenddel, amely nem illik alkalmaitokhoz. Az emberek gondot okoznak maguknak, és saját maguk által készített láncokkal kötik meg magukat, amikor több feladatot javasolnak, mint amennyit képesek jól teljesíteni.

***Másodszor:*** **Tegyétek komolyan, óvatosan/megfontoltan és körültekintően**. Itt Krisztus ad útmutatást. "Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és zárd be az ajtódat, és akkor gondolj Atyádra, aki titokban van".

Nagyon nagy **óvatosságra** van szükségünk; mert: -

***1. Ha bezárod az ajtót mindenki más előtt, az ördögöt nem tudod kizárni*** az imakamrádból; be fog tolakodni. Ha magadra reteszelted az ajtót, és kizárod a többi társaságot, nem zárod ki a Sátánt; mindig kéznél van, készen arra, hogy megzavarjon minket szent kötelességeinkben; bárhol is vannak Isten gyermekei, ő igyekszik rájuk törni. Amikor Isten fiai összegyűltek, a Sátán ott volt közöttük: Jób i. Gyülekezetekben is találkozunk vele, bejut a belső szobába. Amikor Jósua főpap az Úr előtt szolgált, a Sátán a jobbján állt, készen arra, hogy ellenálljon neki: Zak. iii. 1.

***2. Óvatosságra van szükség; mert a magánfeladatokban sok olyan hiba és rossz dolog lehet, amelyekkel hajlamosak vagyunk beszennyezni Istennel való közösségünket***.

[1.] Fennállhat a hivalkodás veszélye, ezért Krisztus itt azt az utasítást adja, hogy a legnagyobb titoktartással kell ezt intézni, mind a hely, mind az idő, mind a hang tekintetében. Csak Isten legyen tudatában annak, hogy félrevonulunk, hogy egyedül lehessünk. Vonuljatok el mások szeme és hallása elől, nehogy büszkeség és hivalkodás kússzon rátok. Az ördög így vagy úgy, de megpróbálja majd elhervasztani ezt a komoly odaszánást Istennek.

[2.] Lehet, hogy a szokás folytán ellaposodás (kiüresedés) áll be. Krisztusról azt olvassuk, hogy "szombatonként szokása szerint bement a zsinagógába". Használhatjuk a megszokott kötelességeket; de nem szabad megszokásból és divatból tennünk, ahogyan Krisztus maga sem tette; mert bár ez volt a szokása, mégsem volt szokványos ezekben a kötelességekben, a zsinagógába járásaiban. Mi nagyon is hajlamosak vagyunk erre, mert már évek óta ezt szoktuk tenni. Az emberek a kötelességtudat taposómalmában járnak, és nem fontolják meg az istentisztelet céljait - Zak. vii. 3- a prófétához jönnek nagy gonddal és lelkiismeret-furdalással: régi szokás volt közöttük, hogy böjtöljenek a templom lerombolása miatt; most pedig, amikor a templom újra felépült, kérdik: "Sírjunk-e az ötödik hónapban, elkülönülve, mint ahogyan ezt annyi éven át tettük?...".

[3.] Sok könnyelműségben és felületességben lehet bűnös a szívetek. Ilyen az emberek szívének romlottsága, hogy azt hiszik, Istent bármivel lerázhatják magukról; és bár mások hallatára tapsot várva nagyszerűen imádkoznak, mégis milyen üres a buzgóságuk, amikor egyedül Istennel állnak szemben! Gondoljatok arra, hogy Isten nevét a magánéletetekben éppúgy meg kell szentelnetek, mint nyilvánosan; Istennel tisztelettel és félelemmel kell beszélnetek, és nem könnyelműen. Vigyázzatok erre a csekélységre; ez nagy sérelem Isten fenségével szemben. Amikor beteges áldozatot mutattak be, azt mondta Isten: "Nagy király vagyok én, és nevem rettentő a pogányok között; nem veszitek figyelembe fenségemet!”

[4.] Előfordulhat ez a rossz is: megpihenés a munkában, az imáitok formájában és számában: Lukács xviii. 12: "Én kétszer böjtölök a héten.” Az ember nagyon hajlamos arra, hogy megpihenjen és elmerüljön saját értékében, és erre építse minden elfogadását Istennél; hogy Istenhez jöjjön, és adósnak vélje Őt maga iránt, ahogy a farizeus tette. Nagyon hajlamosak vagyunk megpihenni ezekben a kötelességekben, és mentségül hozni fel más dolgokkal szemben.

[5.] Lehet büszkeség, még az ajándékaink gyakorlásában is. Létezik a kötelességekben való egyféle gyönyörködés, ami sokszor lelki dolognak látszik, pedig nem az; - mint amikor *az ember inkább gyönyörködik saját adottságainak gyakorlásában, mint az Istennel való közösségben*; amikor a szívünket titokban csiklandozza a saját értékünkkel kapcsolatos önhittség; vagy amikor, ha egy kötelesség végére értünk, szabadon fellélegzünk hogy járhatjuk utunkat, futhatjuk karrierünket. Ez az önelégültség és gőg nemcsak a nyilvános imádságkor (szolgálatkor) lehet, ahol természetünknek előnyt jelent, hogy kitűnhetünk s tapshoz juthatunk, hanem magányunkban, négyszemközt is, Isten és lelkünk között. Ha az ember elbizakodott a maga adottságaival kapcsolatban, az a magánéletben való gyakorlásukban Isten kárára végződhet. Ha a találékonyságban gyors és szabad, akkor olyan öröme lehet ebben, amely arra készteti, hogy megpihenjen a munkában, mint egy mellékdologban, és nem az Istennel való közösség eszközének tekinti azt. Ezért nagy óvatosságra van tehát szükség, amikor egyedül vagyunk mennyei Atyánkkal.

#### Dr. Thomas MANTON:

#### Bevezetés az Úrtól tanult imádság magyarázatába

#### 2. rész.

#### Forrás: dr. Thomas Manton: An Introduction to the Exposition of the Lord’s Prayer. From: A Practical Exposition of the Lord's Prayer by Thomas Manton. <https://www.apuritansmind.com/puritan-favorites/thomas-manton-1620-1677/the-works-of-thomas-manton-volume-1/a-practical-exposition-of-the-lords-prayer-by-thomas-manton/an-introduction-to-the-exposition-of-the-lords-prayer-part-2-by-dr-thomas-manton/>

***'Amikor pedig imádkoztok, ne használjatok hiábavaló ismétléseket, mint a pogányok; akik hiszik, hogy a sok beszédükért meghallgatásra találnak. Ne legyetek tehát olyanok, mint ők; mert a ti Atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.' Mt. 6: 7, 8.***

Miután Urunk beszélt a farizeusok *hivalkodásáról, és magukmutogatásáról,* tovább megy, hogy lebeszéljen egy másik visszaélésről, mégpedig a *fecsegésről és a nyelvelésről*. Ők azért imádkoztak, hogy az emberek lássák őket, de a pogányok egy másik visszaélésben is bűnösek voltak. Itt figyeljük meg

1. A megfeddett bűnt.

2. Az okokat, amelyeket Urunk ellene felhoz.

**Először is, a megfeddett bűn** kettős fogalommal van meghatározva. Itt van *battologia* és *polulogia* : az elsőt úgy fordítjuk, hogy "*hiábavaló ismétlések",* az utóbbit pedig úgy, hogy "*sok beszéd"*. A kettő jól összeilleszthető; mert *amikor az emberek sokat akarnak mondani, akkor hiábavaló ismétléseket használnak, újra és újra átveszik ugyanazokat a dolgokat, ami éppúgy nem tetszik Istennek, mint ahogyan az okos és bölcs embereknek is bosszantó.*

De lássuk egy kicsit, mit jelentenek ezek a szavak. Az első szó a ***battologia*** , amit mi 'hiábavaló ismétléseknek' fordítunk. Battus egy bolond költő volt, aki hosszú, sok sorból álló, de gyakran ugyanazt ismétlő himnuszokat írt, mind a tartalom, mind a szavak tekintetében; Ovidius pedig egy bolond fickót szólaltat meg, aki gyakran ismételgette ugyanazokat a szavakat, és megduplázta azokat: -.

"Montibus, inquit, erant, et erant sub montibus illis".

És még egyszer:-

"Et me mihi perfidi prodis?

Me mihi prodis ? ait.'

Nos, innen származik ez a szó, amelyet itt az evangélista használ: *battologia*, azaz üres fecsegés ugyanarról a dologról. És a Szentírás ezt a hiábavaló fecsegést ábrázolja ugyanazon dolgokra nézve: Préd. x. 11: "A bolond is tele van szavakkal; az ember nem tudja megmondani, mi lesz; és hogy mi lesz utána, ki tudja megmondani?". A legjózanabb értelmezők úgy vélik, hogy itt egy mimézisről, a bolond beszédének utánzásáról van szó. Az alaptalan, eredménytelen ismétlések vannak itt megróva, vagy a sok jelentéktelen szó, és ugyanazok újra és újra való elpufogtatása; ez a hiábavaló ismétlés. • De a másik szó, amelyet Krisztus ugyanennek a visszaélésnek a megróvására használ, a *polulogia* 'sok beszéd'. Ez azt jelenti, hogy az imádságban hosszadalmaskodunk, vagy sok szót használunk, de nem a lélek buzgóságából, hanem pusztán azért, hogy meghosszabbítsuk a kötelességet, mintha a hosszadalmaskodás erőteljesebbé vagy elfogadhatóbbá tenné azt Isten előtt, vagy az istentiszteletet így szebbé tenné. Ez az tehát, amit Urunk itt elítél; a *hiábavaló ismétlések és a sok beszéd.*

**Másodszor, itt vannak az ellene felhozott okok; ezek közül kettő: -**

***1. Hogy ez egy pogány szokás,*** méghozzá hamis feltételezésen alapul. A pogányok utálatosak voltak a zsidók számára, és ezért nem szabad átvenni a szokásaikat, különösen, ha azok tévedésen vagy Isten természetének téves felfogásán alapulnak. Mármost a pogányok azt hiszik, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg, a puszta imádkozásukért, és az isteneikhez szóló himnuszok összeállításáért, az újra és újra ismételt dübörgő nevek hangoztatásáért.

***2. Ez nincs összhangban Isten igazi természetével:*** ver. 8: "Ne legyetek tehát olyanok, mint ők, mert a ti Atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle".

Itt három dolgot tanulunk meg: -

*(1.) A keresztyénség és az igaz vallás Istent olyan* ***apa*** *fogalma alá veszi, aki gondoskodik gyermekeiről*. Ez sok kérdést eldönt az imádsággal kapcsolatban, és hogy milyen szavakat használjunk Istenhez a kötelességben. Úgy ***menjetek Istenhez, mint a gyermekek az apjukhoz***.

*(2.) Őt mindentudó Istenként ábrázolja* - aki ***mindent tud***, a mi szükségleteinket és hiányaikat illeti.

*(3.) Mint egy jóságos atya,* akiben van együttérzés és készség a segítésre, még mielőtt kérnénk.

Az így feltárt/megnyitott szavakból a következőket állapíthatjuk meg: -

**Alaptétel. Hogy bizonyára bűn, ha az imádságban feleslegesen hosszadalmas beszédre vagy hiábavaló ismétlésekre törekszünk.**

Urunk itt lebeszél bennünket erről, és az ő tekintélye meg kell, hogy győzzön bennünket. Ő jobban ismerte az imádság természetét, mint mi; mert Ő rendelte el azt, és Ő maga is gyakran részt vett annak gyakorlásában és megtartásában. Tehát az ellenkezőjére vagyunk utasítva: Préd. v. 2: "Ne légy meggondolatlan a te száddal, és a te szíved ne legyen elhamarkodott, hogy bármit is kimondj Isten előtt; mert Isten a mennyben van, te pedig a földön; azért kevés legyen a te szavad." Ne feledd, hogy egy nagy Istennel van dolgod, és ne fecsegj pimaszul üres dolgokat a füle hallatára. Ez az igazság a természet fényében is nyilvánvaló: Paucis verbis rem divinam facito. (Platinus) Ha Istent akarod imádni, a fölösleges bőbeszédűség nem illik a hozzá folyamodásra.

De mivel ezzel a szöveggel visszaélhetnek, igyekszem egy kicsit tovább tisztázni. Két véglet van: a *könnyelmű és hanyag lelkület* és a *fecsegés*.

**1. Itt van a könnyelmű és gondatlan lélek,** aki egy lélegzetvétel alatt végzi el egy korszak munkáját, és csak a hirtelen felindulások és spontán lökések vezérlik, amelyek úgy múlnak el, mint a villámfény a sötét szobában; az ilyennek a jó gondolatai, amint a szívébe szöknek, azonnal el is tűnnek. Szegény, meddő és gyenge lélek, nincs annak a mennyei szeretetnek a hatása és ereje alatt, amely a lelket Istennel való beszélgetésben tartja, egyáltalán nem bírja ki, hogy egy ideig is Istennel legyen. Sajnos, ütések sorozatára van szükségünk ahhoz, hogy bármit is a szívben rögzítsünk. Olyanok vagyunk, mint a zöld fa, amely nem fog hamarosan tüzet, amíg sokáig nem hever ott, és nem melegszik fel alaposan és jól; így, amíg messzire nem jutottunk a kötelességben, aligha kaphatunk szívmelegséget. Akik rövidek az imádságban, azoknak nyilván a szívnek sok szokásszerű előkészületére lenne szükségük.

**2. A fecsegő** a másik véglet, aki azt hiszi, hogy a kötelesség dicséretére vall, hogy sokáig kell benne lenni, és inkább sokat, mint jól akar mondani; holott *a komoly és rövid beszéd teszi a legjobb imát:* Péld. x. 19: "A szavak sokaságában elmaradhatatlan a bűn"; akár Istenhez, akár az emberekhez szólunk is, ez igaz; de különösen, ha színlelt szavak azok. Így aztán inkább csak a levegőt verik, mintsem hogy imádkoznának Istenhez.

Ez tehát a két szélsőség: *a rövidség, a meddőségből vagy csekélységből fakadóan;* vagy *a hosszúság, az affektálásból (színlelésből)*; és ezeket gondosan el kell kerülnünk. *Krisztus nem akarja igazolni azt a rövidséget, amely a szív csekélységéből (kicsinyességből) és sivárságából fakad, sem pedig azt, hogy az imádságban a hosszadalmasságnak hódoljunk.*

Lássuk tehát egy kicsit:-

**I. Mi a bűn.**

**II. Lássuk meg Urunk itt sürgetett érveinek az erejét, vagyis azt, hogy mennyire meggyőzőek Megváltónk érvei e gyakorlat ellen.**

**I. Mi a bűn (miben áll ez a bűn)?** Ezt tudni kell; mert nem tekinthető minden ismétlés hiábavalónak, és nem tartható fecsegésnek az imádságban minden hosszadalmasság,

Először is **ami az ismétléseket illeti**: -

**1. Ha buzgóságot és forróságot fejeznek ki, akkor szabad használni őket.** Így olvassuk: Krisztus háromszor imádkozott ugyanazon szavakkal: Mat. xxvi. 44: "Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár". Egy másik evangélista pedig azt mutatja, hogy ezt a lélek különleges buzgóságából tette: Lukács xxii. 44: "Agóniában lévén, erősebben imádkozott" És így olvasunk Dániel prófétáról is, ix. 17-19: "Istenünk, hallgasd meg szolgád imáját; Istenem, hajtsd füledet és hallgasd meg, Uram, hallgasd meg, Uram, bocsáss meg, Uram, hallgasd meg és tedd meg, ne halogasd magadért, Istenem!". Mindez *heves érzelmekből* történt; újra és újra elmondja ugyanazt a kérést. *Ha sok azonos jellegű és jelentésű szót használunk, és ez a lélek hevességéből és buzgóságából történik, az nem tilos.*

2. Ez **az ismétlés nem helytelenítendő,** **ha különleges hangsúly és lelki elegancia van benne**, mint a Zsoltárok cxxxvi. huszonhatszor ismételgeted: "*mert az ő irgalmassága örökké tart" ;* mert különleges oka volt ennek; célja ott az volt, hogy megmutassa Isten szabad kegyelmének fáradhatatlan és kimeríthetetlen gazdagságát, hogy minden korábbi tapasztalatuk ellenére Isten hűségében ott van, ahol kezdetben volt. Mi amikor adunk, pazarolunk, a cseppünk hamar elfogy; Isten azonban nem pazarol (nem fogy ki), amikor bőkezűen ad, hanem ugyanolyan kegyelemmel tesz jót teremtményeivel, mint korábban. Bár mindazokat a csodákat megtette velük, az ő irgalmassága még mindig ugyanolyan kész volt jót tenni értük. Egyedül Isten mentette meg és áldotta meg népét, "mert az ő irgalma örökké tart". • De ahogyan vannak ismétlések, amelyeknek megvan a maguk haszna, úgy vannak haszontalan tautológiák és hiábavaló ismétlések is. És ilyenek azok, amikor nem a szívből jönnek, és nem is a szívhez szólnak; amikor nem a szív bőségéből, hanem inkább a szív ürességéből származnak; mivelhogy nem tudjuk, hogyan tárjuk ki magunkat Isten felé, ezért esünk bele ugyanazon szavak és kérések üres és haszontalan ismétlésébe. Ahogyan az ember, aki kevéssé ért a zenéhez, rendetlenül játszik, úgy, amikor az embereknek nincs teljes lelki bőségük, az imádságban is ezekre az üres ismétlésekre pazarolják magukat. És akkor nem hatolnak a szívhez, nem vezetnek az érzelmek/szeretet felhevítéséhez sem. A hiábavaló hangoskodással ugyanazt ismételgetik, hit és bölcsesség nélkül, pusztán azért, hogy a szavak meséjét kitöltsék, vagy hogy egy kis időt eltöltsenek egy vallásos gyakorlatban: nos ez az, amit itt a hiábavaló ismétlések fogalma alatt elítél az Úr.

Másodszor, a másik szó, *a* ***polulogia****,* vagyis '*sok beszéd'*. Nem tilos minden hosszú imádság; hiszen maga a mi Urunk Jézus "egész éjjel imádságban maradt". Lukács vi. 12. És a rendkívüli böjti kötelességekben a hosszúság nagyon szükségesnek tűnik: Eszter iv. 16: " Három napon és éjszakán át böjtöltek és imádkoztak együtt, anélkül, hogy kenyeret ettek volna". Salamon pedig hosszan imádkozott a templom felszentelésekor.

De ami tilos, az az, amikor az emberek szükség és lelkiség (szent érzelmek, szeretet) nélkül mondanak (nagy) szavakat; az ima szükségtelen elnyújtása, mégpedig abból a képzelgésből kiindulva, hogy ez Istennek kedvesebb.

**1. Általánosságban az imádságnak rövidnek kell lennie,** amint azt a Szentírás minden példája tanítja. És ***az Úr imája (a Miatyánk), láthatjátok, milyen tömör és rövid***, mert jelenleg erre támaszkodva tanítja Urunk tanítványait imádkozni; mert az imádság inkább erőkifejtő, mint tápláló kötelesség. Azok, akik a hosszú beszédet pártolják, sokszor ebbe futnak bele: *táplálkozási* kötelességgé teszik azt, mert a buzdítást összekeverik az imádsággal, ami nagy visszaélés. Az ember egy-két órán át jobban bírja az igehallgatást, mint fél órán át az imádságot, a léleknek azzal a szükséges erősségével, amelyet Isten megkövetel. Ezért az általános szabály az, hogy szavaid legyenek tömörek, de telve szent indulatokkal, ragaszkodó érzelmekkel. ***•*** Nézzétek, ahogyan a hatalmas és nagy testekben az atomok jobban szétszóródnak és szétoszolnak, és ezért tétlenebbek, mint azokban, amelyek kisebb kiterjedésűek; úgy a hosszú imában is lehet, hogy több a szó, de kevesebb az élet.

**2 A tettetett hosszadalmasság hitvány semmiség.** Általában valamilyen gonosz okból ered, vagy a *büszkeségből és az ajándékokkal való hivalkodásából*; - így olvassuk, hogy a farizeusokat hibáztatta az Úr a hosszú imákért, Mat. xxiii. 14, mert azért tették, hogy ezek színében felfalhassák az özvegyek házait, vagyis hogy hitelessé és megbízhatóvá váljanak a vagyonuk kezelésében, - vagy pedig *babonaságból eredhet*, mint például a pogányoknál, akik méltatlanul gondolkodtak Istenről, mintha Ő kemény és szigorú lenne, és örülne a sok beszédnek, és fel kellene őt élénkíteni (sok beszéddel rávenni); - vagy pedig az *ostobaságból is eredhet*, mert az ostobaság bővelkedik a szavakban, bár kevés a szívben az igazi érzelem és az Isten iránti szívből jövő tisztelet. *A bölcs ember megelégszik egyszerű szavakkal, amelyek elégségesek ahhoz, hogy kifejezzék gondolatát: a beszéd megválasztása és mértéke felfedi a bölcsességet.*

**3. Annyi időt kell az imádságra fordítani, és annyi szóra van szükség, amennyi alkalmas és hasznos lehet mind magunk, mind mások számára.** ***Magunk számára****, amikor egyedül vagyunk, annyit, amennyi kifejezheti a hitet, és amennyivel az ígéretekre alapozott komoly kéréssel érvelhetünk, és annyit, amivel elérhetjük a buzgó vágyakozást. Amíg a buzgóság tart, addig a beszédnek is folytatódnia kell; és annyit mondjunk, ami kifejezheti gyermeki függőségünket, hogy érezzük, hogy Isten a mi Atyánk; ezek azok a célok, amelyekre az imádság rendeltetett. Továbbá, úgy, ahogyan az* ***mások számára*** *megfelel, hogy felmelegedjenek, de ne fáradjanak el, és ne legyenek kitéve a fáradtság kísértésének, az elkalandozásnak és az elméjük zavarának, amikor a dolgok indokolatlanul hosszúra nyúlnak; mert akkor ez sem Istennek nem tetszik, sem az embereknek nem hasznos.* • Így megállapítottam azt a vétséget, amelyet Urunk tilt, hogy *azok a hiábavaló ismétlések és üres fecsegések, amelyek a lélek fáradtságából és Isten félreértéséből vagy más alantas okokból erednek; nem pedig az a bőséges kifejezés, amely egy túláradó és szabad szívből fakad, amely kiönti magát az Úr előtt*. És ha az Ő tekintélye meggyőz (befolyásol) minket, akkor ezeket a dolgokat tekintetbe kell vennünk, és imádságainkban orvosolnunk kell (ki kell küszöbölnünk) ezeket a bűnöket.

**II. Vizsgáljuk tovább Urunk ellene felhozott indokait,** és lássuk, mennyire meggyőzőek az ügyben, és meg fogjátok érteni Krisztus beszédének sodrását (értelmét).

Urunk érveit:-

**Először is, a pogányok gyakorlatából** meríti: "*Amikor pedig imádkoztok, ne használjatok hiábavaló ismétléseket, mint a pogányok*”. Ebben az indoklásban több olyan tétel van hallgatólagosan beágyazva és megfogalmazva, amely megérdemli, hogy mérlegeljük.

1. Ebből kikövetkeztethető: ***a pogányok érezték az istentisztelet szükségességét, valamint az Isten létét***. Bár a természetes világosság sugarai az inferioris hemisphoerii, az alsó féltekét érik, és főként a második történytábla kötelességeit érintik, az ember és ember közötti kapcsolatra terjednek ki; - mert az a világosság, amely a bűnbeesés után az ember szívében maradt, inkább az emberekkel szembeni közvetlen viselkedésünket érinti, és ott világosabb és nyíltabb; - mégis, a magasabb félteke kötelességeiig is eljut, mivel némileg az első tábla kötelességeit is felfedi, a kegyességét éppúgy, mint a becsületességét; mint azt, hogy van Isten; és ha van Isten, akkor őt imádni kell; mert e két fogalom együtt él és együtt hal meg. A barbár hajósok tisztában voltak azzal, hogy létezik egy isteni hatalom, amelyet végszükség esetén segítségül kell hívni és meg kell kérdezni, és hogy a kereskedelem útját Istent imádva kell járni. Jónás i. 5, amikor a vihar feltámadt: "Mindenki a maga istenét hívta".

***2. Bár a pogányok tudatában voltak Isten létezésének, és az imádat szükségességének tényével is tisztában voltak, mégis vakok és sötétek voltak az imádatban;***mert Krisztus azt mondja itt: "*Ne legyetek olyanok, mint a pogányok, mert ők azt hiszik, hogy a sok beszédük miatt hallgattatnak meg* ". •Általában a félhomály félrevezeti az embereket. A pogányok, bár volt némi fogalmuk egy örökkévaló Hatalomról, mégis, amikor istentiszteletüket végezték, Róm. i. 21: 'nem dicsőítették Őt, mint Istent, hanem hiábavalókká lettek 'en tois dialogismois 'képzeletükben;' vagyis gyakorlati következtetéseikben. Láttak egy végtelen, örökkévaló Hatalmat, akiben bízni kell, s akit szeretni, imádni kell; de amikor eljutottak oda, hogy ezeket az elképzeléseket a gyakorlatba is átültessék, hogy szeressék, bízzanak benne és imádják őt, ott hiúak, könnyelműek lettek, és tévképzeteik voltak Istenről.

**3. Az istentiszteletükben sok tévedésük volt.** Itt Urunk csak az egyikre figyel fel, hogy azt hitték, hogy *a sok beszédük miatt hallgattatnak meg.* És ott a pogányok eredeti tévedése, és ami az összes többit magában foglalja, ez volt: ***Istent képzetükben átalakították vagy megváltoztatták az ember hasonlatosságára,*** ami számunkra nagyon természetes és emberi dolog (nagyon hajlamosak vagyunk rá). Folytonosan hajlamosak vagyunk arra, hogy Istent félreértjük, és a saját mintánk és méretezésünk szerint ítéljük meg: Zsolt. l.21: "Azt gondoltad, hogy én egészen olyan vagyok, mint te?". Így tettek ezek is. Mivel az embert a sok beszéd megdolgoztatja, és elragadja a szavak áradata, ezért azt gondolták, hogy Istennel is így lesz. *Az isteni természetnek ez az átalakítása a saját alkotásunk és színezetünk bálványává, Istennek a romlandó ember formájába való átváltoztatása, ez képezi a világ minden elvetélt tévedésének az alapját.*

De még inkább: az ő hibájuk ebben a kérdésben az volt, hogy *gyengeséggel* és *durvasággal* vádolták Istent, vagy hogy *nem az ő szellemi természete szerint* imádták őt.

**[1.] Gyengeséget tulajdonítottak Istennek, *mintha a sok szó segítene neki abban, hogy megértse értelmüket, vagy hogy annál jobban emlékezzen kéréseikre***. Innen Baál papjainak az a szokása, I. Királyok xviii. 26: "Reggeltől estig Baál nevét kiáltották: Ó, Baál, hallgass meg minket!". Újra és újra ismételték és kiáltották: "Ó, Baal", mintha kiabálásukkal felébresztenék istenüket. Innen Illés szarkazmusa: "Alszik, és fel kell ébreszteni". Mint azok, akik két órán át együttesen kiáltották: 'Nagy az efézusi Diana! Nagy az efézusi Diana!" ApCsel xix. 34.

[2.] Azzal, **hogy keménységet tulajdonítottak Istennek**, mintha nehezen lehetne kérlelni, és örülne teremtményei fájdalmának, és jobban meghatódna azért, mert fárasztják magukat a hosszú imádsággal járó kellemetlenségekkel. A büntető elégtételek nagyon természetesek. A babona zsarnokság; ésszerűtlen kötelességgel bosszantja a lelket, külsőleges hosszadalmasságával kifárasztja a testet. Általános az az elbizakodottság, hogy az ember azt hiszi, hogy Istennek némi önmegtagadással kell szolgálni, és a testnek nem kell kedvezni; de csak bizonyos mértékben kell ellene állni, kevéssé és külsőleg, ahogyan Baal papjai vagdosták magukat; mintha Istennek tetszene a mi terhes és hosszú gyakorlatunk.

**[3 ] Ebben volt a tévedés:** **nem fogták fel helyesen Isten lelki természetét;** mintha örülne a puszta rituáléknak, a hosszú himnusznak és a szavak értelmetlen és szeretet (érzelem) nélküli, tétlen ismételgetésének. Holott az Úr nem a hosszadalmassággal, hanem a vehemenciával méri az imákat; nem a külső munka fáradságával, hanem az abban megnyilvánuló belső ragaszkodással és buzgósággal. És a szavak csak annyiban tetszenek neki, amennyiben azok arra szolgálnak, hogy felélénkítsék, folytassák vagy növeljék a szeretetünket (kegyes érzelmeinket).

Másodszor, Megváltónk következő okát (indoklását) a 8. versből látjuk: "Ne legyetek olyanok, mint ők, mert a ti Atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle". Itt három tétel van, amelyek mindegyike erőteljesen elvonják a figyelmünket a fecsegéstől, vagy az imádságban való szószaporítástól. Éspedig: -

**1. Hogy Isten Atya, mégpedig mind a *teremtés*, mind a *szövetség* által.** A teremtés által az egész emberiségnek Atyja; tehát kész fenntartani azt, amit teremtett. Aki életet adott, táplálékot is ad; aki testet adott, ruhát is ad. A dolgok onnan várják az ellátást, ahonnan létüket kapták. De még inkább a szövetség által ő a mi Atyánk Krisztusban: "Kétségtelenül te vagy a mi Atyánk, bár Ábrahám nem tud rólunk", Ézs. lxiii. 16. • Nos, de mi köze van a jelen tárgyhoz, annak, hogy *Isten Atya? Hát ez ellenszer a fecsegésre; ezért kell hozzá fordulnunk tettetés nélkül, őszintén, gyermeki lélekkel és függőséggel, tiszteletteljes, komoly vagy egyszerű szavakkal.* A gyermekek nem szoktak merterkélt beszédeket mondani apjuknak, ha kenyérre van szükségük, hanem csak természetes kiáltásukat fejezik ki, és olyan dolgokért mennek hozzá, amelyekre szükségük van. Ott beszélnek és elfogadást nyernek; *és egy gyermek szava jobban meghatja az apát, mint egy szónok az összes hallgatóságát*. • Még egy ilyen puszta megszólítást is egyszerű módon kell Istenhez intéznünk; mert amikor imádkozni jövünk, Krisztus azt szeretné, ha Istent az *apa* fogalmában fognánk fel, és természetes módon viselkednénk vele szemben; mert a mesterkélt ékesszólás vagy beszédesség az imádságban az egyik legjelentősebb rossz dolog, amit Krisztus itt helytelenít. • Az imádságnak egyszerűnek és világosnak kell lennie; ezért a "fiúság Lelkének" nagy feladata, hogy rávegyen bennünket arra, hogy "Abba Atyám!" megszólítással kiáltsunk Hozzá. Róm. viii. 15.

2. **Ő olyan Atya, aki** **ismeri szükségleteinket.** Gondviselése minden teremtményre kiterjed, akit csak teremtett. Isten felügyel rájuk, hogy gondoskodjon a szükségleteikről; még inkább gondol az ő népére. Szemei ide-oda járnak, hogy megtalálja őket szétszórtságuk minden helyén; és hatalmát segítségükre fordítja: 2Krón. xvi. 9. ***Ennek a gondolatnak pedig a szívünkben kell gyökereznie, amikor Istenhez imádkozunk: Egy Atyához megyek, aki megtalált engem teremtményei sokaságában, és tudja, mi a jó nekem.*** Ez egy nagyszerű ok, amiért nem szabad battológiát (fecsegést) használnom, mert Isten tudja, hogy mik a szükségleteim. A szavakra nem Isten érdekében van szükség, hanem a mi érdekünkben; nem azért, hogy tájékoztassuk Istent, hanem azért, hogy minél jobban teljesítsük kötelességünket. Nos, tehát, ***amennyire hasznosak, annyira kell használni őket; hogy* gondolatainkat megkötözzék *(megfogalmazzák),* érzelmeinket felmelegítsék, *és* hitünket megerősítsék*.***

(1.) Gondolataink megkötésére; mert a beszéd megszakadását hamarabb észrevesszük, mint az elmélkedés megszakadását.

(2.) És hogy felmelegítsék érzelmeinket. A szavak először felkeltik a vonzalmat (érzelmet), de azután tovább növelik és erősítik az érzelmeket; ahogyan a tűzhelyet is először a tűz fölmelegíti, majd maga a tűzhely a tűz megtartására szolgál.

(3.) És hozzájárulnak hitünk megerősítéséhez, miközben Isten hallatára az ígéretekre hivatkozunk. *Azért birkózunk Istennel, hogy mi magunk is melegséget fogjunk. És ezért a szavakat csak annyiban szabad használni, amennyiben hitünk megerősítéséhez, vagy Isten iránti ragaszkodásunk fenntartásához vezetnek; ha tovább fűzzük őket, mint ameddig ezt a célt szolgálják az imádságban, akkor már fecsegéssé és hiábavaló ismétlésekké válnak, és sok beszéddé, amit Krisztus itt megtilt*. Vegyük figyelembe, hogy *az imádság nem Istenben kelt változást, hanem bennünk.* *Nem az a célja, hogy információt adjunk Istennek, hogy megismerje a mi értelmünket, és nem is az, hogy sok beszédünkkel megmozgassuk és rávegyük, hogy hajlandó legyen ránk figyelni, hanem csak az, hogy a mi hitünket és reménységünket Isten felé emeljük*.

**3. Ő olyan Atya, aki nem vonakodik attól, hogy megkönnyítse a helyzetünket.** Mennyei Atyátok nagyon kész megadni nektek olyan dolgokat, amelyekre szükségetek van, ahogyan Krisztus ezt kifejezi, Mat. vii. 11: "ha ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jót azoknak, akik kérik őt?". És, Lukács xi. 13, így szól: 'Mennyivel inkább adja a ti mennyei Atyátok az ő Szentlelkét?'. • Amikor kegyelemért könyörögni jöttök, gondoljatok arra, hogy mit tennének a földi szülők egy gyermekért. Az ő szeretetük korlátozott, és részben romlott; és a szegény korlátolt teremtményeknek nincs olyan könyörületes szívük, mint Istennek; és mégis, amikor egy gyermek őszinte sírással, hiányának érzésével és bizalommal fordul apjához, ő nem tudja megkeményíteni a szívét gyermekével szemben. • Ez is féket vet a sok beszédre; mert nem azért imádkozunk, hogy irgalmat ébresszünk benne, mintha sok könyörgésre lenne szüksége, és szigorú lenne, és örömét lelné a teremtményeinek megbüntetésében. Nem, ő készen áll, mielőtt kérnénk; *ismeri szükségleteinket és nyomorúságunkat, és kész ellátni minket azokkal a dolgokkal, amelyekre szükségünk van, csak be kell tartani ezt a kedves rendet.* Néha megelőzi imáinkat, mielőtt még kérnénk: "Mielőtt kiáltanának, válaszolok, és megtalálnak azok, akik nem kerestek engem". Mielőtt még szívünk szerint jöhetnénk, az Úr megelőz bennünket az áldásával. • És néha megadja nekünk, amit kérünk. Ez az Isten leereszkedése, hogy amikor hívod, válaszol; és amikor kiáltasz, gondviselésében azt mondja: Mit akartok, szegény teremtmények? És többet ad, mint amit kérünk; ahogy Salamon bölcsességet kért, és Isten többet adott neki, mint amennyit kért: bölcsességet, gazdagságot és tisztességet.

**De itt van egy ellenvetés.** *Úgy tűnik, hogy ezek a felfogások nemcsak a hosszú imádságot és a sok beszédet zárják ki, hanem minden imádságot.* ***Ha Isten ismeri a szükségleteinket, és olyan készséges adni, akár kérünk, akár nem, akkor miért kell egyáltalán imában feltárnunk előtte azokat*?**

Azt válaszolom, hogy **ez az Isten által előírt út**, és ez elég kell, hogy legyen a kegyes szíveknek, akik engedelmeskednek Atyjuknak. Bármit is szándékozik tenni, bár ismeri a szükségleteinket, és elhatározza, hogy válaszol rájuk, mégis vallásos illemre vall, hogy megkérdezzük, mit akar adni: Jer. xxix. 11: "Ismerem a hozzátok való gondolataimat, a békesség gondolatait, mégis akarom, hogy megkérdezzetek e dolgok felől. Isten ismeri a saját gondolatait, kijelentette a rendeleteit, és nem fogja megváltoztatni gondviselésének szép menetét a mi kedvünkért, mégis kéréseinkkel hozzá kell fordulnunk áldásaiért. Így Ezék. xxxvi.-ben: Isten elhatározta, hogy megáldja őket, és ezért ígéri: "Így és így teszek értetek"; mégis, 37. vers: "Mégis engedem magamat megkérdezni Izráel háza részéről, hogy ezt megtegyem értük". Én megteszem, de az áldást imádsággal kell kifejnetek. ***Ez az eljárás úgyszintén szükséges, mégpedig mind az ő tiszteletére, mind a mi hasznunkra és vigasztalásunkra.***

1. Szükséges **az ő becsületére (tiszteletére**), hogy Isten továbbra is elismert legyen, hogy a teremtmény állandó függésben tartassék Istentől, és semmit se tegyen, csak az ő engedélyét, tanácsát és áldását kérve: Péld. iii. 6: "Minden utadon ismerd el őt, és ő irányítja ösvényeidet". Isten engedélyét kérjük, hogy ezt és ezt tehessük, mert ő uralkodik minden esemény felett. És ha kétségek között vagyunk, az ő tanácsát kérjük, hogy maradjunk-e itt vagy ott, vagy hogyan rendelkezzünk magunkkal és családtagjainkkal, és áldását kérjük elhatározásunkra. Hogy pedig tudjuk, hogy Isten az, aki mindent tesz, hogy ő kormányoz minden emberi dolgot, hogy az ő juttatásaiból élhetünk, és az ő kezéből vehetjük mindennapi kenyerünket, és hogy látjuk, hogy mindezeket a mi nagy földesurunktól kapjuk: ezért imádkozunk hozzá. ***Rablók és tolvajok vagyunk, ha a teremtményt az ő engedélye nélkül használjuk.*** Isten a világ nagy tulajdonosa, aki adja nekünk a mindennapi kenyerünket és minden ellátmányunkat; ezért azt akarja, hogy megkérdezzük, hogy elismerjük függőségünket.

2. Leginkább **a mi hasznunkra van**. Részben azért, hogy hitünket gyakoroljuk Isten ígéretére hivatkozva, mert ott az ígéretet perbe fogjuk. ***A hit az igében születik, de az imádságban gyakoroljuk;*** ezért nevezik "a hit imájának". ***Az igében Istentől vesszük Krisztust; az imádságban Istennek mutatjuk be Krisztust.*** Az az imádság, amely hatékony, a hit gyakorlása: Róm. x. 14: "Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek?". • És ahogyan ez a hitünkre nézve hasznos, úgy a szeretetünkre is, amely az imádságban *cselekszik (fejeződik ki, működik)* és *növekszik*. • *Cselekszik (kifejeződik)*, mert az Istenben való gyönyörködés az, ami miatt oly gyakran beszélgetünk vele. Így a képmutatóról joggal kérdezik: Jób xxvii. 10: "Vajon mindig az Urat hívja-e segítségül? Vajon gyönyörködik-e a Mindenhatóban?' Akik Istent szeretik, nem tudnak sokáig távol lenni tőle; akik gyönyörködnek Istenben, gyakran feltárják titkukat előtte. • Ez *növeli is szeretetünket*, mert az ima válaszai által új tüzelőanyagot kapunk, hogy ezt a szent tüzet keblünkben tartsuk. Imádkozunk, és akkor ő közvetlen válaszokat ad: Zsolt. cxvi. 1: "Szeretem az Urat, mert meghallgatta szavamat és könyörgésemet. • Így *gyakoroljuk reménységünket*, hogy várjuk az áldást, amelyért imádkoztunk: Ps. v. 3: "Uram, reggel hozzád irányítom imámat, és felnézek rád". Ez a felnézés a reménység munkája, amikor nézzük és várjuk, hogy mi jön be az ígéretekből, amelyekre hittel hivatkozunk. •Sokat tesz *lelkiismeretünk nyugalmáért* is, mert megkönnyíti terheinket. Ez a lélek szellőztetése, mint a lázban az ér megnyílása. Amikor a szívünk dagad a gondoktól, és terhek nehezednek ránk, és nem tudjuk, mit tegyünk, megkönnyebbülhetünk Isten előtt: Fil. iv. 6: "Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenben imádsággal és könyörgéssel, hálaadással ismertessétek meg kéréseiteket Istennel, és az Isten békessége megtartja szíveteket". Ó, áldott lelkiállapot, amely semmi miatt sem tud nyugtalankodni itt ebben a világban, ahol annyi üzlet, vállalkozás, kísértés van. • *Mi a módja annak, hogy ezt a szívbeli nyugalmat megszerezzük?* Legyetek sokat nyitott szívvel Isten előtt (tárjátok ki szíveteket sokszor előtte). Tegyétek le kéréseiteket, Istennek tudomására hozva. Nézzétek: mint egy földrengéskor, amikor a szél a föld gyomrában van bezárva, a föld megemelkedik, rázkódik és remeg, amíg nem nyílik egy szellőzőnyílás, és a szél ki nem szabadul, és akkor minden elcsendesedik: így van sok hánykolódás és zűrzavar az elménkben, amíg meg nem nyílunk és ki nem öntjük magunkat Isten előtt, és akkor minden elcsendesedik. • Úgyszintén *előkészít bennünket az áldások hasznosítására*, amikor imádság által Isten kezéből kapjuk meg azokat 1Sám. i. 27, 28: "Ezért a gyermekért imádkoztam - mondta Anna -, és az Úrnak adom kölcsön. Azokat az áldásokat, amelyekért kifejezetten imádkoztunk, még alaposabban kötelesek vagyunk Isten számára hasznosítani. Amit imádsággal nyerünk, azt hálával illik élveznünk.

**ALKALMAZÁS**

**I. HASZNOSÍTÁS**. **Arra, hogy óva intsen bennünket az imádságban elkövetett sok visszaéléstől, amelyeket le lehet (és le kell) lepleznünk, és feddenünk kell, akár a szabályok alapján, akár a következmények feltárásával.**

Öt példával fogok élni.

l. **A tétlen és ostoba fecsegés, amikor az emberek bátorkodnak bármit fecsegni Isten hallatára, és nem veszik figyelembe az imádság súlyát és fontosságát,** és azt, hogy milyen bűn "elhamarkodottan bármit kimondani Isten előtt": Préd. v. 2., ez **nagy tiszteletlenség és megvetés Isten fenségével szemben**, amikor az emberek fejetlenül járnak e munkában, és bármit kimondanak, ami eszükbe jut. Ahogyan az emberek megvetve érzik magukat, amikor mások illetlenül beszélnek a jelenlétükben, bizonyára Isten megvetése és lealacsonyítása az is, amikor nyers, viharos, megemésztetlen gondolatokat zúdítunk magunkra, és soha nem gondolunk bele, hogy mit fogunk mondani, amikor Isten elé járulunk: Zsoltárok xlv. 1: "Szívem jó dolgot *fontolgat*". A szó itt azt jelenti, hogy 'forral vagy süt egy jó anyagot'. Ez egy utalás a húsáldozatra, amelyet serpenyőben kellett megfőzni vagy megsütni, mielőtt az Úrnak bemutatták volna, hogy ne tésztából sült áldozatot és felajánlást hozzanak az Úrnak. Az ilyen tudatlan, tompa, értelmetlen imádkozás Isten káromlása és Isten fenségének lealacsonyítása.

2. **A habzó ékesszólás és a hatásvadász nyelvezet az imádságban, ez egyenesen szemrehányás alá esik**. Mintha az imádság annál kedvesebb lenne Istennek, és mintha szavakkal és szónoklatokkal meg lehetne indítani Őt, és inkább az embereket a szerepükért fogadná el, mintsem a kegyelmért (bennük munkált kegyelmi áldásokért). Szép frázisok és furcsa beszédek, ó, nem visznek előre az Úrnál. Ezek csak üres fecsegésként hatnak az ő fülében, nincs meg bennük a hit, a remény, a szeretet, a gyermeki bizalom és az Isten utáni szent vágyak alázatos gyakorlása. ***Ha Istennel akarunk beszélgetni, akkor inkább a szívünkkel kell beszélnünk hozzá, mint a szavainkkal.*** •Ez a *kíváncsiság bűne*, mint ahogy a másik a *hanyagságé volt*. Isten nem a szavakra, hanem a lélekre és az életre figyel. ***Az imádság nem szónoki mű, nem emlékezet, találmány és részek terméke, hanem gyermeki ragaszkodó szeretet, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzá, mint atyához.*** • Ezért az imádságban a szóbeli ékesszólásra és a hangzatos kifejezésekre való túlzott összpontosítás a fecsegéssel azonos természetű bűn. Bár az embereknek kell legyen annyi eszük, hogy kerüljék a szemtelen kifejezéseket és az ismétléseket, mégis, ha az imádságnak ennyire emberszaga van, nem pedig Isten Lelkének illata járja át, jaj! az olyan, mint a rothadó lehelet kellemetlen böfögése Isten orrlyukaiban. Inkább az anyaggal kellene foglalkoznunk, azzal, amit közölnünk kell Istennel, a szükségleteinkkel, mintsem a szavakkal.

**3. Szívtelen beszéd, az idő üres szavakkal való kitöltése, amikor a nyelv megelőzi a szívet, amikor az emberek a lélegzetüket a levegőbe öntik, de a szívük halott és álmos, vagy a szívük nincs egy ütemben és egy lépésben a kifejezéseikkel.** *Gyakrabban imádkozunk pusztán nyelvünkkel, mint elménkkel; és inkább emlékezetünkből, mint lelkiismeretünkből; és inkább lelkiismeretünkből, mint ragaszkodó szeretetünkből (érzelmeinkből); és inkább a pillanatnyilag felkavart érzelmeinkból, mint megújult, megalázkodott és Isten felé hajló szívünkből*. • Legyen az ima hosszú vagy rövid, a szívnek lépést kell tartania nyelvünkkel. Ahogy a költő mondta: disticha longa facit, 'distichjei fárasztóak voltak', úgy fárasztó és bosszantó Isten előtt, ha nem lélekben könyörgünk: Ef. vi. 18. Ne feledjétek, hogy Isten nem hagyja magát megcsúfolni.

**4. Amikor az emberek külső hevességre és hangos beszédre építenek**, mondja Tertullianus: Quibus arteriis opus est, si pro sono audiamur! 'Micsoda tüdő és oldalunk kell, hogy legyen, ha a zaj és a hang által akarjuk elérni az eget!” Némelyekben van a beszédnek egy természetes hevessége és hangossága, amelyet inkább a testi indulatok forrósága és izgatottsága gerjeszt, mint a szent érzelmek hevessége. Van a beszédnek egy olyan hevessége, amely egyeseknél nagyon természetes, és nagyban különbözik attól a szent hevülettől, az imádság életétől és erejétől, amely az Isten iránti tisztelettel és gyermeki függőséggel párosul. • Nem a szavak hangos zaja az, amit a mennyben a legjobban hallanak, hanem a szentek buzgó, szeretetteljes kiáltásai - inkább a szív, mint a nyelv kiáltásai. 2Mózes xiv. 15-ben olvassuk: "Mózes az Úrhoz kiáltott". Nem olvassuk, hogy milyen szavakat mondott; nem a szájával, hanem a szívével kiáltott. Létezik egy kiáltás, amit lélekkel és szívvel intézünk Istenhez: Zsolt. x. 17: "Uram, meghallgattad az alázatosok kívánságát". Isten meghallgatja a vágyakat. Zsolt. xxxiii. 9: 'Uram, minden vágyam előtted van, és nyögésem nem rejtőzik el előled (nincs elrejtve előtted)'. Az Úrnak nincs szüksége a nyelvre, hogy tolmács legyen közte és gyermekei szíve között. Aki fül nélkül hall, az értelmezni tudja az imákat, bár nem a nyelv által kimondottakat. Vágyaink kiáltások a Seregek Urának fülében. Az érzelmek hevessége néha a hang kitágulását okozhatja, de jaj, nélküle a hang csak pengő cimbalom.

**5. A pápista ismétlések, és az ima laza foszlányai, amelyeket gyakran ismételgetnek,** ahogyan a liturgiáikban újra és újra szakadatlanul mondják; a “Gloria Patri”-ájuk, amelyet oly gyakran ismételgetnek; az “Urunk irgalmazz”; és a Jézushoz intézett imájukban, “édes Jézus, áldott Jézus”; és az “Ave Mariá”-nak folytonos mormolása, és ezeknek a gyöngyfűzérrel való méricskélése: bizonyára ezek csak hiábavaló ismétlések, és nyilván ez az a sok beszéd, amelyre a mi Urunk céloz. Ezzel feltártam az imával való visszaéléseket.

**2. HASZNOSÍTÁS**. **Hogy útmutatást adjak nektek az imádságban, hogy miként viseljétek magatokat e szent kötelességetekben Isten felé illendően, megfelelő módon**.

Útmutatással szolgálok nektek, s szólok: -

*1. Az imádságban használt szavainkról.*

*2. Gondolatainkról az imádságban.*

*3. Az imádságban való érzelmeinkről (indulatainkról).*

***Először* a szavainkról**. Az imádságban arra használjuk őket, hogy felkeltsük, közvetítsük és kifejezzük (levezessük) az érzelmeinket (szeretetet, ragaszkodást, kegyes indulatokat), : Hóseás xiv. 2: "Vigyetek magatokkal szavakat, és forduljatok az Úrhoz, és mondjátok: Végy el minden gonoszságot, és fogadj minket kegyesen!". Bizonyára a próféta nemcsak azt írja elő, hogy ragaszkodjanak a szeretetteljes érzelmekhez (indulatokhoz), hanem azt is, hogy vigyenek magukkal *szavakat*. A szavaknak fontos helyük (szerepük, jelentőségük) van az imádságban.

Nos, ezeket vehetjük akár amikor egyedül vagyunk, akár társaságban.

1**. Amikor egyedül vagyunk.** Itt fogadd meg a Szentlélek tanácsát: Préd. v. 2: "Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés legyen a szavad." Mennyire kevés? Kevés legyen *súlyban, lelkiismeretben, tiszteletben*. • ***Kevés legyen súlyban***, inkább az lényegre törő, mint a szavakkal bibelődő; inkább tömören és érzéssel, mint érdekes szavakkal fejezd ki, amit mondani akarsz Istennek. • ***Kevés legyen a lelkiismeretben***. A babona egy fattyú vallás, zsarnoki, és az embereket fárasztó szolgálatra kényszeríti, néha erejüket meghaladóan. Ezért ne imádkozzatok se túl rövidre, se túl hosszúra; ne csak azért szóljatok, hogy meghosszabbítsátok az imát, vagy hogy jobbnak tartsátok azért, mert hosszú. Rövidségét vagy hosszúságát szívünk buzgóságához, a sok szükséghez kell mérni, és ahogyan az buzgóságunk fellángolására irányul. Amilyen mértékben képes a szívet felkelteni, olyan mértékben legyen mindig annak alárendelve. • ***Kevés, de tiszteletteljes*** szavakkal, és azzal a komolysággal, vagyis Isten fenségétől áthatottan és komolysággal áthatva, ahogyan az Istenhez való megszólításhoz illik. Ahogyan Ábrahám, Gen. xviii. 31, már korábban is érvelt Istennel, ezért mondja: "Ne haragudjék az én Uram Istenem, ha most az egyszer még szólok hozzád", amikor megújítja az alkut. Ennyit a magányos imáról.

**2. Társaságban.** Ott szavainknak találóaknak és rendezetteknek kell lenniük, amennyire csak lehet, nem Istenhez, hanem a hallgatósághoz kell szólni; olyan tisztelettel és komolysággal kell vezetni, amely megfelel a kötelesség súlyának, és nem növeli, hanem gyógyítja azok unalmát, akikkel együtt vagyunk. És mi lenne, ha a nyilvános kötelességekben szavakat választanánk, hogy Istennel tárgyaljunk, ahogy Jób mondja, ix. fejezet. 14: "Válasszam ki szavaimat, hogy megfelelhessek neki ", ha felkészülnénk, és egy kicsit előre gondolkodnánk, hogy komoly tanácsokkal felkészülten végezzük a kötelességünket, s nem éretlen gondolatokkal? De ez a legkevésbé sem érinti az imát.

**Másodszor: útmutatást adok a gondolatainkra nézve**; hogy az imádságban helyesen fogjuk fel Istent, ami a kötelesség egyik legnagyobb nehézsége. Legyenek heyes gondolataink:

1. Az ő természetéről és lényéről.

2. A hozzánk való viszonyáról

3. Tulajdonságairól.

***Először: Isten természetéről és lényéről***. Mindenkinek, aki Istenhez akar jönni, ezt kell rögzítenie elméjében, hogy van Isten, és hogy Isten szellem; és ennek ennek a két felfogásnak megfelelően kell Őt imádni, Zsid. xi. 6: "Aki Istenhez jön, annak hinnie kell, hogy Isten létezik", és ugyanakkor azt is, hogy Isten lélek (szellem); mert azt mondja az Úr, János iv. 24: "Isten lélek (szellem), és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk". • Ó, tehát, valahányszor Istenhez imádkozol, rögzítsd ezt a két gondolatot, legyen erős a szívedben: **Isten van**; ne egy bálványhoz szólj, hanem az élő Istenhez. Isten pedig **szellem**; és ezért nem annyira a beszéd hihetősége vagy a szavak hangzatossága tetszik neki, mint inkább a szív helyes hangulata (állapota). • ***Sajnos, amikor imádkozni jövünk, kevéssé gondolunk bele igazán, hogy van Isten, vagy hogy milyen az Isten. Vallásunk nagy részét egy ismeretlen Istennek végezzük***, és a samáriaiakhoz hasonlóan mi is imádjuk azt, akit nem ismerünk. • Nem az isteni természetről való filozófiai elmélkedés vagy a magasröptű elképzelések az, amelyek alkalmassá tesznek bennünket az imádságra: nem az, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk valami különös módon, vagy a közérthetőségtől távol eső kifejezésekkel, nem ez az, amire sürgetlek benneteket; hanem Isten olyan látványára, amely tiszteletteljes és komoly imádatra késztet bennünket. Akkor helyes az elképzelésünk Istenről az imádságban, ha úgy hat ránk, mint Mózesre, amikor Isten megmutatta magát neki hátulról, és hirdette a nevét: 2Móz. xxxiv. 8. "Ekkor Mózes sietett, lehajtotta a fejét, és imádkozott". *Amikor istentiszteletünk megfelel Isten természetének, akkor lelki (szellemi) és szent, nem pedig pompás és színpadias.* Nos, tehát: ezt a két dolgot mélyen be kell vésni az elménkbe - hogy Isten van, és hogy Ő szellem (lélek); és akkor helyes az imádatunk.

Például:-

[1.] Az első fogalom **Isten lényére, létére** vonatkozik. Akkor helyes a mi imádatunk, ha azt hirdeti mindazoknak, akik megfigyelnek minket, vagy nekünk, akik megfigyeljük magunkat, hogy *van egy nagy, egy végtelen, örökkévaló hatalom, amely minden oknak legvégső oka, és mindent a maga tetszése szerint kormányoz.* ***Sajnos, sokak imádata lapos ateizmus; szívük mélyén vagy azt mondják, hogy vagy nincs Isten, vagy azt hiszik, hogy nincs Isten***. • *Tehát úgy imádjátok-e Őt, ahogyan az egy ilyen dicsőséges lényhez illik? Látszik-e az ő irgalma a hitetekben és bizalmatokban, az ő fensége az alázatotokban és tiszteletetekben, az ő jósága a lelketek örvendezésében, az ő nagysága és igazságossága a trónja előtti reszketésetekben?* ***Az imádatnak az imádott Személyhez illőnek kell lennie, az ő bélyegét kell magán viselnie.***

[2.] A másik felfogás szerint **Isten szellem** **(lélek)**, ezért a léleknek kell a főszereplőnek lennie a dologban, nem pedig a testnek vagy a test bármely tagjának. A lelki lények – lelki lényekkel társalognak: a testet a lélek csak alkalmazza, és nem a testnek kell irányítania és vezetnie a lelket, hanem a léleknek kell azt vezetnie. Ezért nézzétek meg, hogy van-e szellem (lélek) az imátokban, különben hiányzik az, ami az istentisztelethez a leglényegesebb. Ha csak a nyelvet foglalkoztatjátok, és a szívetek mással foglalkozik, akkor nem úgy viselitek magatokat, mint Istenhez illik, éspedig egy Istenhez, aki szellem. Gondoljatok vissza magatokra, hol van a lelkem ebben az istentiszteletben, és mennyire vágyódik Isten felé?

*Másodszor:* Ahogyan helyes gondolatok kell vezessenek az Ő lényét és természetét illetően, úgy szükséges, hogy tisztán **lássátok Őt az ő atyai viszonyában** is, mint *aki hajlamos megbocsátani, szánni és segíteni benneteket*. Éppen erre a célra kaptuk az örökbefogadás Lelkét, hogy így kiáltsunk: "Abba, Atyám!", Gal. iv. 6: "Mivelhogy fiak vagytok, azért küldte el Fiának Lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atyám!", és, Róm. viii 15: "Isten gyermekeivé fogadott minket. A fiúvá fogadás Lelkét kaptuk, mellyel kiáltjuk: Abba, Atyám!", hogy gyermeki módon járulhassunk Istenhez; úgy bánjunk vele, mint egy atyával, megismertetve vele szükségeinket, bajainkat, terheinket, a megkönnyebbülés és a segítség reményében.

**Ellenvetés (csüggeteg lélek ellenvetése)**: *Igen, mondja egy szorongatott lélek, ha a szívem így felemelkedne Istenhez, ha észrevehetném az örökbefogadás ilyen Lelkét, amely arra ösztönöz, hogy úgy menjek Istenhez, mint egy atyához, akkor jobb lenne velem (tudnék imádkozni).*

**Felelet:** Erre azt felelem:

**1. Sokszor van gyermeki hajlam ott, ahol nincs gyermeki ismeretség és bátorság.**Mi ez a gyermeki hajlam? ***A lélek nem tud távol maradni Istentől, és ez Istennek, mint Atyának hallgatólagos elismerése***: Jer iii. 19: "Atyámnak szólítasz engem, és nem fordulsz el tőlem". Gyermeki cselekedet (hozzáállás), hogy minden szükségletünket tőle várjuk, és hozzá fordulunk kéréseinkkel. Mint ahogyan a gyermek, ha valamit akar, az apjához megy.

#### 2. Sokszor van gyermeki tisztelet ott, amikor látszólag nincs gyermeki bizalom. A lélek hódolatteljes félelemmel áll Isten előtt, amikor nem tudja őt kifejezetten Istenünknek és Atyánknak vallani, de alázatos módon mégis magáénak vallja: Lukács xv. 18: "Atyám, vétkeztem az ég ellen és előtted, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek". Bár nem tudunk magabiztosan közeledni Istenhez, mint megbékélt Atyánkhoz, mégis alázattal és tisztelettel jövünk Hozzá. - Uram, szívesen lennék gyermeked, de nem érdemlem meg, hogy gyermekednek nevezzenek.

#### 3. Van egy gyermeki függés, alapozunk Isten általános ajánlatára, bár nincs bizonyítékunk konkrét igényünk őszinteségét illetően. Isten felajánlja, hogy Krisztusban Atyja lesz minden bűnbánó hívőnek. Nos, amikor pedig egy megtört szívű teremtmény Istenhez jön, és a szövetség miatt irgalmat vár, bár saját érdekét (részesedését) nem látja; mert akkor Istenhez jövünk, ha nem is mint Atyánkhoz, de mint "a mi Urunk Jézus Krisztus Istenéhez és Atyjához"; és ez megkönnyebbülést (megnyugvást) jelent az imádságban, ahogyan Ef. i. 3: "Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja"; és, ver. 17: 'A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja'; és Ef. iii. 14: "Térdet hajtok a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának színe előtt". - Mármost, amikor Krisztus Atyjaként járulunk hozzá, akkor hisszük, amit Isten a kegyelmi szövetségben ajánl - nevezetesen, hogy kedvesen bánik velünk, úgy, mint apa a gyermekeivel; hogy jó lesz azokhoz, akik Krisztus által járulnak hozzá. • Az Atya kifejezést nemcsak a személyek hajlandósága vagy felruházottsága szempontjából kell figyelembe venni, hanem a diszpenzáció szempontjából is, amely alatt állnak. Ez az új szövetség. Az új szövetségben Isten vállalja, hogy atyai szívvel lesz hozzánk - azaz, hogy megszánja nyomorúságainkat, megbocsátja bűneinket, meggyógyítja természetünket, megmenti személyünket. Mindazok pedig, akik menedéket keresnek, hogy megragadják ezt az előttük levő reménységet, mint Atyához fordulhatnak Istenhez, ha általában hisznek az evangéliumban, noha nem bizonyosodtak még meg Isten szeretetéről önmaguk iránt.

#### 4. Lehet gyermeki szeretet Isten iránt, amikor még nem érezzük és nem vagyunk meggyőződve az ő atyai szeretetéről irántunk. Istennek előzetes joga van legkiválóbb és legkedvesebb szeretetünkre, még mielőtt mi jogot formálhatnánk az ő legmagasabb jótéteményeire. Szívünkkel neki tartozunk: Péld. xxiii. 26: "Fiam, add nekem a te szívedet". Ha neki adjátok a szíveteket, fiak vagytok, bár még nem tudjátok. Istent atyaként birtokolhatjuk (mint Atyánkat ismerhetjük) akár atyai szeretetének érzése, akár a mi választásunk és megbecsülésünk alapján, (optando, si non affirmando). Jöjjetek, mint akik apátlanok vagytok nélküle: Hóseás xiv. 3. Vagy más szavakkal szólva, a Lélek kimondhatatlan sóhajai felfedik az örökbefogadás szellemét, valamint a Lélek kimondhatatlan örömeit: 1Pét. i. 8. Van tehát lehetőség és választás, bár nem vagyunk biztosak különleges kapcsolatunkban.

#### 5. Istent dicsőíti a hithűség és az elszánt ragaszkodás, mégha nincs is bizonyosság. Ha elszánt vagy, bánjon bár veled úgy, mint ellenséggel, te mégis úgy ragaszkodsz hozzá, mint atyádhoz: Jób xiii. 15: "Ha megöl is engem, én mégis bízom benne". A hit képes Istent barátnak és atyának tekinteni, és jó konstrukciót adni a bánásmódjának, amikor úgy tűnik, hogy ellenségként lép fel ellenünk. És dicsőséget adunk Istennek, ha tudunk ragaszkodni hozzá, mint egyetlen boldogságunkhoz, és tudunk bízni atyai jóságában és hűségében, mégha keményen bánik is velünk s arcát eltakarja tőlünk, és elrejti magát imáink elől; és ha úgy ismeritek el őt, mint az irgalmasság Atyját, bár lehet, hogy nem érzitek és nem tapasztaljátok atyai szeretetét irántatok.

#### 6. Különbség van az ajándék és annak mértéke között. Nem mondhatjuk, hogy nincs meg bennünk az örökbefogadás Lelke, amiért még nincs meg bennünk annyi az örökbefogadás lelkéből, mint másokban - mármint ami a hatásokat illeti. Lehet, hogy a Lélek megszentelőként jelen van bennünk, bár nem vigasztalóként; bár nem nyugtatja meg a szívünket, és nem dorgálja meg a félelmeinket, de megszentel minket, és Istenhez hajlik bennünket. A Lélek csak Krisztusnak adatott mérték nélkül, de a keresztyéneknek más-más mértékkel és arányban; és általában azzal arányosan kapjátok, minél inkább alávetitek magatokat az ő kegyelmes vezetésének, és legyőzitek békétek ellenségeit, az ördögöt, a világot és a testet. A hatás egyesekre kisebb, másokra pedig nagyobb mértékben marad. Nem mindenki egyforma növekedésű és méretű; egyesek kifejezettebb keresztyének, mások rejtélyesebbek. A sok kegyelem jobban felfedezi magát, mint a kevés kegyelem a tökéletlenség halmaza alatt. Némelyek erkölcsösebbek és lelkületükben mennyeibbek, mint mások.

#### 7. Amikor minden más segítség csődöt mond, a hit felhasználja az Istenhez, mint Teremtőhöz való közös viszonyunkat, ahogyan mi, mint keze munkája, az Ő alkotásai jöhetünk hozzá. Jobb így tenni, mint távol tartani magunkat tőle; és úgy jöhetünk hozzá, mint keze munkája, amikor nem tudunk hozzá jönni, mint családjának gyermekei. Az egyház azt mondja, Ézs lxiv. 8: "Most pedig, Uram, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, te pedig a fazekasunk, és mindnyájan a te kezed munkái vagyunk". Kegyelemért és irgalomért esedeznek e közös kapcsolat alapján, mivel ő volt az ő fazekas, és ők az ő agyag. És Dávid, Zsolt. cxix. 73: "A te kezeid alkottak és formáltak engem; adj értelmet nekem, hogy megtanuljam a te parancsolatodat". • Bizonyára némi vigaszt jelent, hogy a Noéval kötött szövetségre hivatkozhatunk, amelyet az egész emberiséggel kötött Isten, amikor az Ábrahámmal kötött szövetség alapján, amelyet a hívek családjával kötött, nem tudunk kegyelmet kérni. A Szentírás ezt garantálja: Ézs 54,9: "Mert ez olyan nekem, mint Noé özönvize.” Mindezt azért hangoztatjuk, hogy megmutassuk, hogy így vagy úgy, de szívünket arra kell indítanunk, hogy Istent Atyaként ismerje, és így függjön tőle, tőle várva a segítséget és a megkönnyebbülést.

#### Harmadszor, Gondolkozzunk helyesen az Ő tulajdonságairól. Ez a szöveg hármat kínál. Isten mindentudását: "Ő tudja"; atyai gondoskodását: "Atyátok tudja, mire van szükségetek"; és készségét, hogy segítsen, még mielőtt kérnénk.

#### [1.] Ő mindentudó: Ismeri a személyünket, mert Krisztus a saját juhait nevén nevezi: János x. 3. Mindegyikünket ismer fejből és névről, személy szerint és név szerint. Igen, és ismeri állapotunkat és helyzetünket: Zsoltárok lvi. 8: "Bujdosásim számát jól tudod; szedd tömlődbe az én könnyeimet; avagy nem tudod-e azoknak számát?". Vándorlásunk minden egyes szakaszát szám szerint ismeri; könnyeinket palackjába gyűjti; ezek metaforikus kifejezések, hogy jelezzék Isten különös figyelmét irántunk. És éppen abban a testtartásban figyel meg minket, amikor imádkozni jövünk, és szeme rajtunk van, ott, ahol vagyunk. Cselekedetek ix. 11: Menj el egy ilyen utcába, egy ilyen helyre, és "kérdezősködj egy bizonyos Tarsusi Sault után, mert íme, ő ott imádkozik". Az Úr felfigyel arra, hogy egy ilyen városban, egy ilyen utcában, egy ilyen házban, egy ilyen szobában mit csinálsz, amikor imádkozol. És nemcsak azt látja, hogy imádkozol, hanem azt is, hogy hogyan imádkozol: Róm. viii. 27: "És aki a szívet vizsgálja, az tudja, mi a Lélek gondolata, mert Ő közbenjár a szentekért, az Isten akarata szerint.” Meg tudja különböztetni a vágyakat és a nyögéseket, a szavakat és az érzelmeket, és az olyan szavakat, amelyek a test böfögései, és az olyanokat, amelyek a lélek nyögései (sóhajai).

#### [2.] Aztán ott van az atyai gondoskodása, mert azt halljuk: "A ti Atyátok tudja, hogy mire van szükségetek". Ő tudja, mi szorít és nyomaszt benneteket. Azt mondja, 1Pét. v. 7: 'Minden gondotokat vessétek rá, mert ő gondoskodik rólatok'. Nem azt mondja, hogy gondoskodhat rólatok, hanem azt, hogy gondoskodik rólatok. Isten előre velünk van, és a mi aggodalmaskodásunk csak kiveszi Isten kezéből azt a munkát, amit ő már most is végez. A mi gondoskodásunk felesleges, eredménytelen, terhes; az övé azonban szorgalmas, erőteljes, áldott. Egy apró dolog sok bosszúságot okozhat nekünk, de neki minden könnyű. • E megfontolások alapján éljetek: "Semmi felől ne aggódjatok, hanem tárjátok fel kéréseiteket Istennek". Fil. iv. 6. Imádkozzunk azért, amit óhajtunk, és adjunk hálát azért, amink van: "Mert a ti Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van" Mt. vi. 32. Atyai szeretete nem engedi, hogy elhanyagolja gyermekeit vagy bármelyik gondjukat. Ezért, ha aggodalomra és gondterheltségre csábít a kísértés, és nem tudod, hogyan kerülj ki egy ilyen szorult helyzetből, és hogyan győzd le az ilyen nehézségeket, emlékezz arra, hogy van egy Atyád, aki gondoskodik rólad: ez megakadályozza a kínzó gondolkodásmódot (emésztődést), amely semmi másra nem jó, csak arra, hogy eléd hozza a bánatodat.

#### [3.] A következő a segítő készsége. Ezt mélyen a szívetekbe kell vésnetek, szoktassátok magatokat ezekhez a gondolatokhoz, hogy Isten mennyire kész segíteni és a kiáltásra odafutni: Zsoltárok xxxii. 5: "Azt mondtam: Megvallom az én vétkeimet az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét ". Tehát még mielőtt az ő szándéka végbemehetett volna: Ézs. lxv. 24, 'Mielőtt kiáltanak, már válaszolok, és amíg még beszélnek, már meghallgatom'. Így Jer. xxxi. 18: "Hallottam, hogy Efraim siránkozik" stb. Isten szíve eközben szánalomra indult. Ő készségesebb adni, mint mi kérni. • Ez hatalmasan segít és irányít benneteket az imádság ügyében; mert Isten gondoskodik gyermekeiről, és nagyon készséges segíteni a gyengéken, és enyhíteni őket minden szorult helyzetükben.

#### Harmadszor, az imádságban való érzelmekre (szeretetteljes ragaszkodásunkra) vonatkozó útmutatások: három dologra van szükség, nevezetesen buzgóságra, tiszteletre és bizalomra.

#### 1. Szükség van buzgóságra. Ez rendszerint két okból fakad: szükségleteink megtört szívű érzékeléséből és az áldás iránti vágyból, amelyre szükségünk van. A szükségleteink megtört szívű érzéséből, különösen a lelki szükségletek miatt. A gyengeségek a legjobbakkal is együtt járnak. Minden keresztyénnek folyamatosan szüksége van arra, hogy Istenhez kiáltson. Folyamatos szükségleteink vannak belül és kívül egyaránt. Menjetek, kiáltsatok Istenhez, a ti Atyátokhoz, minden tettetés nélkül, de nem szeretetteljes érzelmek nélkül! És kérjétek tőle a szükségleteiteket. Hadd mondjam el nektek, hogy minél inkább növekszik a kegyelem a szívben, annál inkább növekszik másrészt a hiányérzet; mert a bűnt egyre jobban gyűlölik, a hibákat kevésbé viselik el. • És aztán vagyákozni kell az áldások után: különösen a lelki áldások utáni vágyakozásnak kell megjelennie; szükségleteinknek új vágyakat és szent vágyakat kell ébreszteniük Isten után: Máté vii. 7: "Kérjetek, keressetek, zörgessetek"; Lukács xi. 8, 'Kéréséért felkel és ad'. Lelkünk komolyságát (energiáit) más dolgokra, vitákra, vetélkedésekre, földi elfoglaltságokra fordítjuk; sürgető buzgóságunk világi csatornában folyik. Nem, nem; Ne így legyen! Ennek egyszerűségből és őszinteségből kell fakadnia, ki kell öntenünk előtte szívünket; nincs áldozat tűz nélkül: Jakab 5,16.: "Az igaz ember hatékony, buzgó imádsága sokat használ.”

#### 2. Szükséges a tisztelet. Tiszteletteljes, tiszteletteljes magatartás mennyei Atyánk felé: Zsoltárok ii. 11: "Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, és örüljetek remegéssel". Jegyezzétek meg, Istenben ötvöződik a fenség és a kegyelem; így bennünk is kell, hogy legyen öröm és remegés. Isten szeretete nem alacsonyítja le fenségét, és fensége nem csökkenti szeretetét. Tudnunk kell, hogy távol vagyunk Istentől, és gondolnunk kell az Ő fölöttünk való felsőbbrendűségére; ezért komolyan kell vennünk. Ne feledjük: "Istent nagyon kell félni a szentek gyülekezetében, és tisztelni kell mindazokat, akik körülötte vannak." Zsoltárok lxxxix. 7.

#### 3. Bizalommal járuljunk eléje: Ef. iii. 12: "Akiben van bátorságos és bizalomteljes menetelünk Istenhez, az Ő benne való hit által". Bátorság van abban, hogy kiöntjük kéréseinket Istennek, aki bizonyosan meghallgat minket, és megadja, ami jó. Minden szükségünkben az ő jóságára és erejére kell támaszkodnunk. Krisztusban olyan kegyelmes, hogy azt teszi, ami az ő dicsőségére és a mi javunkra a legjobb, - erre kell építsük imánkat, és más feltételek mellett nem szabad keresnünk Őt. Ha nem akarjátok az imádságot fecsegéssé, sok beszéddé, mesterkélt szinjátékká változtatni, akkor vigyázzatok ezekre a visszaélésekre, és igyekezzetek szíveteket ilyen módon Isten elé vinni.

**Délutáni istentisztelet:**

**Zsid 2,5-18 –**

**Krisztus dicsőségbe vezető útja**

#### A MESSIÁS SZENVEDÉSEINEK SZÜKSÉGES VOLTÁRÓL

***Charles Simeon prédikációja***

***Forrás: C. Simeon:* SUFFERINGS OF THE MESSIAH NECESSARY**, *Discourse No. 2275. From: Horae Homileticae.* [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/2/10/2/10/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/2/10/2/10/)

***Zsid 2:10. 10 Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.***

A zsidók azt várták, hogy Messiásuk eljövetelekor "minden alá lesz vetve neki". De azt, hogy milyen uralom lesz az övé, vagy hogy azt hogyan fogja megszerezni, nem tudták. Elégedettek voltak a diadalmas Messiás gondolatával, de teljesen figyelmen kívül hagyták, hogy a próféták mit jósoltak meg a szenvedésekről, amelyekkel e diadalokat el kell érnie. Egyszóval, nem tudták, hogy milyen nagynak kell lennie, és azt sem, hogy milyen lealacsonyító állapotba kell kerülnie. Pál apostol azonban arról tájékoztatta őket, hogy bár természeténél fogva magasabb rendű volt az angyaloknál, mégis alacsonyabb rendű állapotba kell kerülnie, mint ők, hogy bűneinket kiengesztelje és egy elpusztult világot megváltson. És ezt olyan rendtartásnak (intézkedésnek) nyilvánította, amilyen a Magasságos Istenhez illett: "Ez illett hozzá, és így tovább".

Ezekből a szavakból alkalmat veszek, hogy feltárjam,

I. A keresztyén rendtartás (diszpenzáció) nagyszerű sajátosságát...

#### Isten elhatározta, hogy a fiak megszámlálhatatlan sokaságát hozza (vezeti) el a dicsőségre -

#### [A bukott angyalokkal nem így járt el. Közülük még egy sem menekült meg: de az emberek közül Isten szándéka az volt, hogy sokakat visszahelyezzen abba a helyzetbe, amelyet "fiaikként" elvesztettek, és a "dicsőség" örökségébe, amelyből ki lettek űzve - - - -].

#### Elrendelte, hogy ez drága Fia közbelépésével valósuljon meg …. (Ezt az ő drága Fia közreműködésével akarta elérni)

#### [Az ember nem tudta volna ezt önmagáért kiharcolni; és a menny összes angyala sem tudta volna ezt megvalósítani. De Krisztus, aki az Atyával egyenlő Isten, arra rendeltetett, hogy "üdvösségünk kapitánya (fejedelme)" legyen, és elérje számunkra azt, amit mással soha nem lehetett volna elérni - - -].

#### Ezt azonban kizárólag "az ő Fiának szenvedése által" kellett megvalósítani...

#### [Az üdvösséget nem az ő hatalmának valamilyen gyakorlása révén kellett megvalósítani, sem pedig azáltal, hogy az embereket megtanítja arra, hogyan menthetik meg magukat. Neki kellett kezesükké és helyettesükké válnia, és meg kellett halnia helyettük és érettük. - - - Ez az evangélium nagyszerű sajátossága: és ha nem ebben a fényben tekintünk az evangéliumra, mint vér által, sőt Isten egyetlen drága Fiának vére által véghezvitt megváltásra, akkor egyáltalán nincs róla igazságos (helyes) elképzelésünk - - - -].

#### Az apostol nem elégszik meg a puszta állítással, hanem kijelenti,

#### II. Ennek a kijelölésnek (rendelkezésnek) a különleges okát.

#### Mivel Isten az Egyetlen Szerzője és célja mindennek ("aki által és akiért minden van"), elvárható lett volna, hogy ezt a művet pusztán saját önkényes kijelölése által végezze el. De egy egészen másfajta magatartás "illett hozzá ". Ha egyáltalán meg akarta menteni az embereket, akkor célszerű volt, hogy ez a Fia szenvedésein keresztül történjen. Azt mondom, hogy ez "illett hozzá ".

#### 1. Törvényének tiszteletére -

####  [A törvényt megszegték: és ha nem hajtja végre a szankcióit, akkor mind a törvény, mind maga a törvényhozó gyalázatot szenved. De ez nem történhetett meg: Isten ezt nem tűrné: és inkább, minthogy ilyen folt kerüljön az ő erkölcsi kormányzatára, az ő egyetlen drága Fiától követeli meg a tőlünk járó adósságot, és ráveti azt az átkot, amelyet a mi bűneink érdemeltek ki. Ily módon az Ő törvényének tekintélye teljes mértékben érvényben marad (igazolódik) amikor a törvényt áthágóknak megbocsát: sőt, a mi megtestesült Istenünk szenvedése által nagyobb tiszteletet kap, mintha az egész emberi nemre kirótták volna az összes őket megillető büntetést. Látva tehát, hogy e csodálatos eszközből ilyen megtiszteltetés éri a törvényt, a Mindenható Törvényhozónak "illett (illendő volt)", hogy e nagyszerű eredményt szem előtt tartva rendezze el e nagy művet (diszpenzációkat)].

#### 2. A saját tökéletességének bemutatására...

#### [Ha az embernek megbocsátottak volna anélkül, hogy a bűnért engesztelés történt volna, mit tudhattunk volna akár Isten igazságosságáról, akár szentségéről? A szentség magában foglalja a bűn gyűlöletét; az igazságosság pedig azt, hogy az emberekkel érdemük szerint bánik. Ezeknek azonban nyoma sem lett volna, ha az emberek nem szenvedték volna el akár saját személyükben, akár a kezesükben a bűnért járó büntetést. Még maga az igazság is kudarcot vallott volna; és Isten legünnepélyesebb fenyegetései is meghamisíttattak volna. De a szenvedő Megváltó által gyakorolt kegyelemnek nincsenek ilyen következményei. Ellenkezőleg, az Istenség minden tökéletessége annál inkább megbecsülendő, mert amit nem tőlünk kap, azt az Úr Jézus Krisztustól kapja, aki mint a mi Kezesünk elszenvedett mindent, amit az igazság, a szentség vagy a jogosság megkövetelhetett.]

#### 3. A saját kegyelmének felmagasztalására.

#### [Kétségtelen, hogy a kegyelem elképesztő cselekedete lett volna, ha az embernek megbocsátott volna anélkül, hogy a bűnért engesztelést kapott volna. De bármennyire is dicsőséges lett volna egy ilyen kegyelem, nem lett volna dicsőséges, mivel a kegyelemnek végtelenül gazdagabb megnyilvánulása van Isten Fiának evangéliumában. Egy ilyen kegyelem, ha szabad így beszélnem, Isten részéről semmilyen áldozattal nem járt volna együtt: de azáltal, hogy saját Fiát adta ki kebeléből, olyan áldozatot hozott, amelyet egyetlen véges értelem sem képes megfelelően értékelni. Ezért ezt úgy tárja elénk, mint ami minden más dolog fölött megmutatja "kegyelmének túláradó gazdagságát", és mint ami páratlan bizonyítékkal ajánlja nekünk szeretetének csodáit: "Ebben van a szeretet, nem abban, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és Fiát adta, hogy engesztelésül legyen a mi bűneinkért [1Jn 4:9-10.]." De e kegyelem felmutatása méltó volt az Istenséghez; és bár erre való tekintettel az áldozat, amelyet hoznia kellett, nagy volt, de összességében mégis olyan áldozat volt, amely "hozzá illett"].

#### 4. Azért, hogy lehetővé tette Fiának, hogy közvetítői tisztségének minden részét betöltse...

#### [Vannak olyan részei ennek a hivatalnak, amelyeket nem tudott szenvedés nélkül végrehajtani. Ahogyan szenvedés nélkül nem tudott vezekelni a bűnért, úgy szenvedés nélkül nem tudott engedelmeskedni mindannak, amit a törvény megkövetelt tőlünk. A türelem és a lemondás csak szenvedés alatt gyakorolható: és ezért "bár Fiú volt, mégis engedelmességet tanult azok által, amiket szenvedett" [Zsid 5:8-9.]. Együtt kell éreznie szenvedő népével is: és erre sem lett volna képes, ha nem ismerte volna meg a szenvedéseket a saját személyében, kísérletképpen (tapasztalatképpen): de "mivel azonban kísértéseken keresztül szenvedett, most már képes megsegíteni a megkísértetteket [Zsid 2:17-18. ]": és mi, tudván, hogy "van valakink, akit meg tud érinteni a mi gyöngeségeink érzése, bátorítást kapunk, hogy bátran járuljunk a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, hogy megsegítsen minket a szükség idején [Zsid 4:15-16.]"].

#### Most hadd kérdezzem meg: Ha egy ilyen diszpenzáció "illett Istenhez”, akkor mi illik hozzánk?

#### Valóban Isten arra törekszik, hogy "minket, mint fiait, dicsőségre juttasson"? Törekedjünk hát arra, hogy elnyerjük ezt a nagy jótéteményt! -

#### [Lehet-e helyes, hogy a Mindenható Isten ennyire érdeklődik irántunk, mi pedig közömbösek maradunk a saját állapotunkkal kapcsolatban? Valóban lehetséges, van valamilyen lehetőségünk arra, hogy olyan megtiszteltetéshez jussunk, mint az Istennel való "fiúi" kapcsolat, és olyan boldogsághoz, mint az ő "dicsőségének" birtoklása? - nos, nem kell-e akkor minden erőnkhöz mérten erőfeszítéseket tennünk? Állhat-e bármilyen földi tényező egy pillanatra is versenyben ezekkel? - - -]

#### Isten a saját Fiát jelölte ki, hogy "üdvösségünk kapitánya (fejedelme)" legyen? Keressük hát az üdvösséget egyedül általa...

#### [Egyedül Krisztus által érhető el. Ő az egyedüli "szerzője"; és tőle, mint az ő vérének vátságárától és az ő kegyelmének hatásától kell megkapnunk. Egy pillanatig se tápláljuk azt a gondolatot, hogy más forrásból szerezzük meg az üdvösséget: hanem egyszerűen és teljes mértékben hagyatkozzunk rá. Legyen "ő a mi bölcsességünk, igazságunk, megszentelődésünk és teljes megváltásunk"].

#### Isten valóban jónak látta, hogy "saját Fiát szenvedések által tökéletesítse"? Elégedjünk meg tehát azzal, hogy ugyanígy tökéletesedjünk általa -

#### [Ő "arra rendelte el népét, hogy az ő Fia ábrázatához hasonlóvá legyenek [Róm 8:29.]": és ennek a hasonlóságnak a szentségben, a szenvedésekben és a dicsőségben kell történnie. Áldott Urunk azt mondta nekünk, hogy "mindennap fel kell vennünk keresztünket, és követnünk kell Őt": "a szolga nem várhatja, hogy az ő Uránál nagyobb legyen", és hogy "vele együtt kell szenvednünk, ha valaha is vele akarunk uralkodni [Róm 8:17.]". Elégedjünk meg tehát azzal, hogy betöltsük a szenvedések mértékét, amelyet ő kiosztott nekünk; és ha már így kell lennie, "sok nyomorúságon keresztül menjünk be az ő országába". Legyünk megelégedettek, - de jól mondom én? Inkább "örvendezzünk, hogy méltónak tartatunk arra, hogy az ő kedvéért szenvedjünk", és tekintsük megtiszteltetésnek, hogy "az ő szenvedéseiben részesek vagyunk". Az izraeliták Józsué vezetésével nem vehették birtokba Kánaánt anélkül, hogy ellenséggel ne szembesültek (találkoztak) volna: és mi sem válhatunk győztesekké "üdvösségünk fejedelme" alatt, konfliktusok nélkül. De "harcoljuk meg a jó harcot ", és "tartsunk ki mindvégig". Így nem csak fiai, hanem örökösei is leszünk mennyei Atyánknak, és örökre részesei leszünk dicsőségének.]

#### KRISZTUS MEGTESTESÜLÉSÉNEK CÉLJAI

***C. Simeon prédikációja***

***Forrás: Charles Simeon:* THE ENDS OF CHRIST’S INCARNATION, Discourse No. 2276. From: Horae Homileticae,** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/2/14/2/15/>

Zsid 2:14-15. Mivel tehát a gyermekek testnek és vérnek részesei, ő maga is hasonlóképpen részese lett annak, hogy a halál által elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a halálfélelem miatt egész életükben rabságban voltak.

Valóban így van-e, hogy Ő, aki Atyja dicsőségének fényessége és személyének kifejezett képmása volt; hogy Ő, aki hatalmának szavával teremtett és tart fenn mindent; hogy Ő, akit a mennyben minden angyal imád, emberré lett, és mindenben hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt? Igen, "Ő, aki Isten formájában volt, nem tartotta zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát minden dicsőségétől, és szolgai alakot vett magára": "maga a hatalmas Isten gyermekként született, és Fiúként adatott"?! És létezik, hogy Isten testben nyilvánul meg, és mi nem kérdezzük meg egy ilyen elképesztő misztérium okait? Valljuk, hogy hiszünk ebben az igazságban, és mégsem fordítunk rá több figyelmet, mintha egy ravaszul kitalált mese lenne? Kérdezzük meg hát, mi volt az oka, és milyen célokat akart Isten elérni vele. A gyermekek, akiket meg akart váltani a haláltól és a pokoltól, olyan állapotban voltak, hogy semmi más nem segíthette volna őket a végső boldogságuk elérésében: a halálnak voltak kitéve, és csak úgy szabadulhattak meg tőle, ha valaki meghal helyettük; a Sátán rabszolgái voltak, és csak úgy szabadulhattak meg uralma alól, ha valaki legyőzi ezt a nagy ellenfelet, az ő természetükben és az ő érdekükben; egyszóval, ha valaki egyszerre szenvedi el, amit megérdemelnek, és aratja le a győzelmet, amire szükségük van.

Ezek a Megváltónk megtestesülésének a szövegben meghatározott céljai.

I. A közvetlenebb cél a szenvedés volt.

Szenvednie kellett, akár a halálig is, ha meg akarta szabadítani választott népét.

#### 1. Saját népének szükségletei megkövetelték ezt..

#### [A bűn miatt a nyomorúság legmélyebb szintjére süllyedtek. Arra ítélve, hogy a bukott angyalok sorsában részesüljenek, éppúgy képtelenek voltak arra, hogy saját szabadulásukat elérjék, mint ők. Mit kell tehát tenni? Hagyni kell őket örökre elpusztulni? vagy egy engesztelést kell tenni értük? De ki tud olyan engesztelést nyújtani, amely elégséges értékű ahhoz, hogy kiengesztelje a vétkeiket? A bikák és bakok vére nem elegendő: még ha a mennyek legmagasabb angyala áldozná is fel magát, az sem lenne megfelelő az alkalomra; látva, hogy érdemei, bármilyenek is legyenek, soha nem terjedhetnek ki bűnös fajunk millióira: az áldozatnak, hogy megfeleljen ennek a célnak, végtelen értékűnek kell lennie: végtelen értékű személynek kell felajánlania: végtelen méltóságú személynek kell felajánlania: Istennek és embernek egyaránt kell lennie. Embernek kell lennie, hogy szenvedhessen; Istennek kell lennie, hogy szenvedései a kívánt cél érdekében rendelkezésre álljanak. Ezért volt szükség arra, hogy áldott Urunk megtestesüljön; és ezért volt szükség arra, hogy meghaljon. Tegyük fel, hogy a mennyből jönne, és tanítana minket mind a tanítás, mind a példaadás által, ez nem felelne meg az ember szükségleteinek: Az isteni igazságosságnak elégtétel kell adassék az emberek bűneiért: az Istenség szentségének meg kell nyilvánulnia a bűn büntetésében: Isten igazságának, amely átkot mondott ki törvénye minden megszegése ellen, sérthetetlennek kell maradnia: egyszóval, a bűnösök ellen halálos ítélet lett kihirdetve; és azt rájuk, vagy helyettük egy kezesre kell kiszabni. Ezért, ha Jézus valaha is vissza akar minket vinni Istenhez, "szenvednie kell, az igaznak helyettünk, az igazságtalanok helyett [1Pe 3:18.]". Ha meg akarja váltani a lelkünket, akkor "saját életét kell váltságul adnia értünk"].

#### 2. Saját szövetségi kötelezettségei megkövetelték ezt -

#### [Isten Fia minden örökkévalóságtól fogva vállalta, hogy helyrehozza azokat a gonoszságokat, amelyeket előre látta, hogy a bűn idővel bevezet. Béketanács volt tartva az Atya és a Fiú között [Zak 6:13.]: a feltételeket, amelyekben akkor megegyeztek, Ézsaiás próféta kifejezetten megemlíti: "Amikor lelkedet bűnért áldozod, magot látsz, aki meghosszabbítja napjait, és az Úr tetszése a te kezedben teljesedik ki [Ézs 53:10.]". Mivel a Fiú a maga részéről ezeket a feltételeket felvállalta, "testet készített neki [Zsid 10:5.]", és "az idő teljességében (a maga idejében) eljött, asszonytól és törvény alatt lett, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak [Gal 4:4-5.]". Megtestesülése önmagában nem teljesítette volna a vállalásait: szenvednie kellett: és ezért, amikor a szenvedései a végsőkig elérték, és ő mint ember úgy érezte, hogy hajlandó irtózni azoktól, különösen emlékezetébe idézte a vállalt kötelezettségeit, és alávetette magát, hogy igyon a pohárból, amelyet a kezébe adott az Atya: "Most az én lelkem nyugtalankodik, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától? De ezért jöttem erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet [Jn 12:27-28.]!"].

#### 3. A rá vonatkozó összes jövendölés ezt követelte meg -

#### [Már az első ígéret világosan rámutatott erre: ő, mint "az asszony magva, a kígyó fejét volt hivatott összetörni": de az összeütközésben "saját sarkába fog marni a kígyó” [ Gen 3:15.]". Hogy milyen mértékben kellett szenvednie, az pontosan ki volt jelentve: "az ő arczképét el fogják torzítani, annyira rúttá teszik, hogy már nem is emberi lesz ábrázatja, és alakja sem ember fiaié; és így kellett sok népet ámulatba ejtenie” [ Ézs 52:13-15. Lásd még 53:4-12.]". Helyettünk állva, akik megérdemeltük a teljes kivágatást, el kellett szenvednie azt [ Dán 9:26.]. A mózesi törvény minden áldozata ezt a szörnyű eseményt vetítette előre. Papnak kellett lennie; de milyen áldozatot tudott volna felajánlani? Nem abból a törzsből származott, amelyhez egyedül tartozott az állatáldozatok felajánlása. Nem volt más áldozata, mint a saját teste: amelyet ezért bemutatott; és "saját vérével lépett be a kárpiton belülre, hogy ott folytassa és tökéletesítse a földön megkezdett művét [Zsid 8:3-4; Zsid 9:11-12.]". Halálára előre tekintve gyakran utalt úgy, mint ami hamarosan meg kell történjék, mint a romlott világ megmentésének kijelölt eszközére [Jn 12:31-33.]. És amikor a tanítványai megdöbbentek a halálán, és úgy tekintettek rá, mint olyan eseményre, amellyel minden reményük és várakozásuk meghiúsult, szemrehányást tett nekik tudatlanságukért és hitetlenségükért, és megmutatta nekik, hogy ez volt a próféciák nagy témája a világ kezdete óta; és hogy ez szükséges volt az általa vállalt mű beteljesítéséhez [Luk 24:21; 25-27; 44-46.] - - - -].

#### Ilyen volt Krisztus megtestesülésének közvetlenebb célja!

#### II. Végső célja az uralkodás és diadalmaskodás volt -

#### A zsidók nagyot tévednek, amikor figyelmen kívül hagyják Messiásuk korábbi megaláztatását: de a diadalmas Messiás iránti várakozásukban igazuk van. Valóban "az út menti patakból kellett innia"; de aztán "fel kell emelnie a fejét". Szenvednie kellett előbb: de az egész Szentírás tanúsítja, hogy dicsőség következik [1Pe 1:11.]: és éppen a szenvedések által, amelyeket elszenvedett, biztosítva volt számára a győzelem. Diadalmaskodnia kellett,

#### 1. A Sátán birodalmának elpusztításában...

#### [A Sátán, ama "gyilkos (emberölő)", bevezette a bűnt és a halált a világba: és folyamatos közreműködésével folytatja a halál művét az emberiség bűnös tagjai között; és ujjong a tömegeken, amelyek naponta zsarnoki uralmának vannak alávetve. De Jézus, - biztosítottak vagyunk róla -, azért jött, hogy gyengítse és megsemmisítse birodalmát: "Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit megsemmisítse [1Jn 3:8.]".

#### De különösen azt kell megjegyezni, hogy Jézusnak ezt a győzelmet saját halála által kellett megvalósítania: "A halál által kellett elpusztítania azt, akinek hatalma volt a halálon". A bűn miatt az egész emberi nem a sötétség örökös láncaiba volt vetve a kétségbeesés régióiban. Jézus azonban, a keresztre szögezve az ellenünk szóló kézirást, örökre eltörölte azt. A Sátán azt hitte, hogy amikor olyannyira győzedelmeskedett, hogy az Úr Jézus halálát elérte, akkor megnyerte az ügyét: de éppen ez az esemény adta meg a halálos csapást a Sátán minden hatalmának, mivel megszüntette az egyetlen alapot, amelyen a Sátán fenntarthatta az emberi lényekkel szembeni álláspontját. Ezzel az eseménnyel Jézus eleget tett a törvény és az igazságosság követelményeinek, és törlesztette (teljesen lefizette) az emberiség bűn miatti adósságát. És miután a mi kezesünk egyszer már lerótta a tartozást, mi magunk is igényelhetjük, hogy felmentést kapjunk minden kötelezettség alól, hogy azt mi magunk fizessük meg. Ezért halljuk, hogy Jézus, miközben a kereszten volt, "megrontotta a fejedelemségeket és hatalmakat, és nyíltan győzedelmeskedett felettük benne [Kol 2:14-15.]". Igen, ha Jézus, ahogyan egyesek képzelik, maga leszállt volna a pokolba, és megnyitotta volna a börtönajtókat azoknak, akik már ott voltak, akkor sem mutathatta volna meg feltűnőbben hatalmát, mint ahogyan azt halálában és feltámadásában tette, amellyel legyőzte a Sátánt, és "magát a fogságot is fogságba vitte"].

#### 2. Saját népének megszabadításában -

#### [Mivel a halál a bűn büntetése, és egy ismeretlen állapot előcsarnoka, természeténél fogva minden ember retteg tőle. Bár büszkeségből és meggondolatlanságból sokan dacolhatnak vele a csatatéren, senki sem láthatja fokozatos közeledtét anélkül, hogy ne érezné rémületét. Az Úr Jézus azonban nem tűrte, hogy népe ilyen rabságban maradjon; és halála által ténylegesen megszabadította őket ettől. A halál fullánkja a bűn: de ő halálával eltörölte a bűnt, úgy eltörölte, mint a hajnali felhőt. Az áldozat, amely kielégítette az Istenség igazságosságát, kielégíti a bűnös lelkiismeretét, és tökéletes békét hoz a lélekbe. És Urunk halálának egyik célja az volt, hogy ezt elérje: hogy népe tökéletes szabadságba kerüljön, és élvezze a menny előízét a földön. Számukra a halál most már barát lett, akinek érkezése után sóvárogva várakoznak [2Pe 3:12.]: a kincseik közé tartozik [1Kor 3:22.]; és minden félelmük, akár annak a jelenlegi rémségeitől, akár a jövőbeli következményeitől, megszűnt. "A Fiú szabaddá tette őket, és valóban szabadok"].

#### Alkalmazás. Felhívás-

#### 1. A fogságban lévő bűnöshöz.

#### [Milyen szomorú, hogy Jézus halálának hatásai ilyen korlátozottak, mint ahogyan azt látjuk, hogy valóban azok! Bár a Sátán legyőzött ellenség, mégis csak kevesen vannak, akik "a nyakára teszik a lábukat". Sokan még mindig önkéntes foglyai: és szeretik a láncokat, amelyekkel megkötözi őket [2Tim 2:26.]. Ó, szeretteim, milyen szörnyű gondolat, hogy sokak számára Krisztus megtestesülése és halála inkább átok, mint áldás! "Ha soha nem jött volna el, hogy meghaljon értük, nem lett volna (viszonylag) bűnük; de most nincs mivel palástolniuk bűnüket." És Szodoma és Gomorra állapota türhetőbb, mint az övék. Mikor fogjátok ezt megszívlelni, ó ti, akik "e világ folyása szerint jártok, a levegő hatalmának fejedelme szerint, aki az engedetlenség minden gyermekében munkálkodik"? Gondoljatok csak arra a számadásra, amelyet a későbbiekben kell adnotok, és arra az önvádra, amelyet az ítélet napján érezni fogtok, amikor a jelenlegi engedetlenségetek teljes hatása le fog rátok sújtani. Nem tudom szemlélni a mostani állapototokat, vagy az azon a napon várható érzéseiteket anélkül, hogy ne mondanám a prófétával együtt: "Ó, bárcsak vízzé lenne a fejem, és könnyek forrása lenne a szemem, hogy éjjel-nappal a ti érdeketekben folyjon!". Ó, ne legyen számodra hiábavaló a megváltó szeretet csodája, sőt, a hiábavalóságnál is rosszabb – ne váljék az tízszeres kárhozat szomorú forrásává!]

#### 2. A felébredt bűnbánóhoz -

#### [Kezditek érezni, hogy bűneitek súlyos teherként nehezednek rátok? Áldjátok és imádjátok Isteneteket azért a gondviselésért, amelyet szeretetének Fiában tett értetek. Bűnödet Megváltód vére kiengesztelte: és a Sátán, aki eddig ilyen kegyetlen rabságban tartott téged, immár trónfosztott. Tekintsetek erre a Megváltóra. Valóban a mennyből szállt le? Azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket, igen, és a bűnösök legfőbbjét. Ragaszkodjatok hozzá; hivatkozzatok Istennél az áldozatra, amelyet ő hozott; és keressetek részesedést az általa kivívott győzelmekben. Ezért élt; értetek halt meg; értetek uralkodik; és soha nem elégedett jobban lelkének gyötrelmeivel, mint amikor látja, hogy az olyanok, mint ti, általa újjászületnek Istennek [ Ézs 53:11.] - - - -].

#### 3. A remegő (kétségeskedő) hívőhöz -

####  [Mit szeretnétek, ha Isten még hozzátenné mindahhoz, amit értetek tett? Mi az, ami hiányzik, hogy eloszlassa félelmeiteket, és bátorítsa szíveteket? Féltek a Sátántól? Ő egy legyőzött ellenség. Féltek a haláltól? Számotokra az csak olyan, mint a mennyország kapuja. Legyetek örvendezők! Ha gyengék vagytok, "a ti Megváltótok hatalmas", és az ő "ereje a ti gyengeségetekben lesz tökéletes". Ő, aki miattatok részese lett "testnek és vérnek", természetetek minden gyengeségével együtt (a bűnt kivéve), tapasztalatból tudja mindazt, amit éreztek, és minden szükséges segítséget megad nektek. Ne féljetek: "Ő nem töri el a megrepedt nádszálat, és nem oltja ki a füstölgő mécsest, hanem győzelemre viszi az ítéletet ". Örüljetek tehát benne; örüljetek mindörökké; és ne kételkedjetek abban, hogy "aki jó munkát kezdett bennetek, a maga kedvéért tökéletesíti azt mindvégig"].

#### A KRISZTUS JELLEMÉBŐL SZÁRMAZÓ BÁTORÍTÁS

Charles Simeon prédikációja

#### Forrás: Charles Simeon: ENCOURAGEMENT DERIVED FROM THE CHARACTER OF CHRIST, Discourse No. 2286. From Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/4/15/4/16/>

#### Zsidók 4:15-16. Nem olyan főpapunk van, akit ne érintene a mi gyengeségeink érzése, hanem aki mindenben megkísértetett, mint mi, de bűn nélkül. Jöjjünk tehát bátran a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk a szükség idején való segítségre.

#### Noha a keresztyén vallás kiválósága igencsak nyilvánvaló a zsidókéval összehasonlítva, számos olyan álságos ellenvetés volt, amelyet egy zsidó felhozhatott ellene, és amely egy ingadozó és rosszul képzett (rossz oktatást nyert) elmére jelentős erővel hathatott. Egy zsidó mondhatná, az igazság látszatával, hogy: "Tudjuk, hogy a mi vallásunk mennyből való: tudjuk, hogy az áldozatok, amelyeket felajánlunk, isteni rendelésből származnak: látjuk, hogy a pap valóban engesztelést végez értünk: látjuk a főpapot, amint az áldozat vérét az oltáron belülre viszi; és halljuk, amint kimondja azt az áldást, amelyet Isten a szájába adott. Ti keresztyének elveszítitek mindezeket az előnyöket, és pusztán saját elképzeléseitekre támaszkodtok, amelyekben nincs semmi látható, semmi valóságos”. • De ezekre az ellenvetésekre a keresztyének így válaszolhatnak: "Nekünk jobb áldozatunk és nagyobb főpapunk van, mint nektek: és bár sem az áldozatot, sem a főpapot nem látjuk testi szemünkkel, tudjuk, hogy egy jobb hajlékba, vagyis magába a mennybe ment be, "hogy ott megjelenjen értünk Isten színe előtt", és ezért "ragaszkodunk a hitvallásunkhoz", igen, és szilárdan fogjuk tartani, bármilyen fenyegetés vagy csábítás jöjjön is, hogy eltérítsenek minket tőle.”

#### De ha főpapunk nagysága elégséges ahhoz, hogy meggyőzzön bennünket, akkor mily erővel hat az ő jóságának megfontolása? Csak gondoljunk erre, és semmi másra nem lesz szükségünk, hogy mindvégig kitartsunk: mert tökéletes bizonyosságunk lesz, hogy soha semmiben sem lesz hiányunk, ami akár lelki, akár örökkévaló jólétünkhöz szükséges.

#### Ezt a gondolatot sugallja a szöveg; innen természetesen vezet bennünket, hogy megfontoljuk, milyen

#### I. A mi nagy főpapunk jelleme.

#### Bár ő "Isten Fia", "Jehova Társa", "Atyja dicsőségének fényessége és személyének kifejezett képmása" volt, mégis "mindenben megkísértetett, mint mi".

#### [A testi szenvedésekben éhséggel és szomjúsággal, fáradtsággal és fájdalommal megpróbáltatott; és még olyan helye sem volt, ahová lehajthatta volna a fejét. Ami az emberektől való üldöztetéseket illeti, soha egyetlen emberi lényt sem üldöztek olyan keserű, kérlelhetetlen ellenségeskedéssel, mint Őt. Nem volt olyan aljas kifejezés, amelyet ne alkalmaztak volna rá: "falánknak és borivónak", csalónak és káromlónak, szamaritánusnak és ördögnek nevezték: és az egész nép azzal a felháborodott kiáltással lázadt fel ellene, hogy "feszítsd meg, feszítsd meg!". • A Sátán támadásairól mit mondjunk? Milyen szavakkal lehetne kifejezni azt a harcot, amelyet a sötétség minden hatalmával folytatott a pusztában és a Gecsemáné kertjében, amikor lelke gyötrelmei miatt egész teste véres verejtékben volt? • Atyja arcának elrejtésétől is szenvedett, és haragjának érzésétől, amikor, mint írva van, "tetszett az Úrnak, hogy megverje őt"; e szenvedései végtelenül felülmúltak mindent, amit bármely teremtett képzelet fel tudott volna fogni. Amikor a lelke halálosan gyötrődött, imádkozott ugyan a keserű pohár elvételéért, de amikor a kezébe adta az Atya, panasz nélkül kiitta azt; de amikor arra hivatott, hogy szenvedésének betetőzését az Atya arcának elrejtésében szenvedje el, nem tudta megállni, hogy ki ne ejtse azt a szívszorító panaszt: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?". •Így volt Ő az első szinte minden lehetséges megpróbáltatásban, amit csak el kell viselnünk; és annak ellenére, hogy benne nem volt bűn, Ő az emberiség bűnöseit messze felülmúlva "a fájdalmak embere és a bánat (betegség) ismerője"].

#### Mivel a saját személyében átélte mindazt, amit mi is érezhetünk, együtt érez velünk minden megpróbáltatásunkban...

#### [A kettős tagadás szövegünkben nagyon kifejező; és sokkal többet jelent, mint egy egyszerű igenlés. A mi Főpapunk minden bizonnyal egy gyengéd, együttérző Barát: és az egyik nagy cél, amiért alávetette magát annak, hogy hozzánk hasonlóan megkísértessék, az volt, hogy megtanulja helyesen értékelni szenvedéseinket, és "képes legyen támogatni minket kísértéseinkben" [Zsid 2:18.]. Most még hangsúlyosabban mondhatja, mint eddig: "Ismerem fájdalmaikat [2Mózes 3:7.]", és még méltányosabban elmondható róla: "Lelke bánkódik Izrael nyomorúsága miatt [Bir 10:16.]". Oly élesen érez minden tagja iránt, hogy "aki üldözi őket, az Őt üldözi [Csel 9:4.]"; és "aki egyet is bánt közülük, az az ő szeme fényét bántja [Zak 2:8.]". Amit akkor érzett, amikor Lázár sírjánál sírt, azt még mindig érzi, amikor szomorú és szenvedő népét látja. Bárhonnan is származzon a bajuk, emberektől vagy ördögöktől, testből vagy elméből, igen, vagy akár magának Istennek a kezéből, az ő együttérzése ugyanaz, és részvéte kész arra, hogy kifejezze magát az enyhülésükért].

#### Mivel vitathatatlanul ilyen a mi főpapunk jelleme, szívleljük meg,

#### II. A bátorítást, amelyet ebből meríthetünk a kegyelem trónjához való minden folyamodásunkban...

#### A gondolat, hogy egy ilyen főpap a mennyekbe szállt, hogy ügyünket az ő Istene jelenlétében előmozdítsa, felbátorít bennünket, hogy magához Istenhez forduljunk,

#### 1. Félelem nélkül, mármint ami saját méltatlanságunk érzéséből fakad...

#### [Ha nem lenne ilyen szószólónk, lehetetlen lenne számunkra, hogy az elfogadás reményével közeledjünk Istenhez. Az olyan szentségtelen teremtmények számára, mint mi, Isten nem lenne más, mint "emésztő tűz". De ha megemlékezünk arról, hogy milyen áldozatot hozott a mi nagy főpapunk, és hogy "saját vérével ment be a mennybe", és hogy ennek a vérnek az érdeméért esedezik hívő népe nevében, hogyan kételkedhetnénk abban, hogy az Ő közbenjárására elfogadást nyerünk? Legyenek bár bűneink a legszörnyűbbek is: mégis biztosítva vagyunk, hogy "az Ő vére megtisztít minden bűntől", és hogy akik megmosakodnak benne, olyanok lesznek, mint a gyapjú, és bíborvörös bűneik fehérek, mint a hó. Ha az egész világ bűne a mi lelkünkön halmozódott volna is fel, mégsem kellene kétségbeesnünk, hiszen Ő, aki a mi szószólónk, "engesztelő áldozat értünk, és nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért is" [1Jn 1,2.]. Ha a bikák és bakok vére érvényesült Izrael számára a test megtisztítására, mennyivel inkább Krisztus vére, aki az Örökkévaló Lelke által szeplő nélkül ajánlotta fel magát Istennek, megtisztítja lelkiismeretünket a halott cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk [Zsid 9:13-14.]. Egy ilyen szószóló mellett nincs mitől félnünk. Biztosak vagyunk abban, hogy "Őt az Atya mindenkor meghallgatja", és hogy "ő képes mindazokat, akik általa Istenhez járulnak, mindvégig megtartani, mert ő örökké él, hogy közbenjárjon értük [Zsid 7:25.]". Minden gyermekének neve rajta van a mellvértjén és a szívén: és a bűnösök legfőbbjei éppúgy bízhatnak benne, hogy általa elfogadást nyerjenek, mint azok, akiknek viszonylag keveset kell megbocsátani [1Ti 1,15-16.].

#### 2. Kételkedés nélkül, mármint ami a dolgok nagyságából fakad, amit kérnünk kell...

#### [Mindaz, amire szükségünk lehet, két dologban, "irgalomban és kegyelemben" foglaltatik; az egyik a múltbeli vétkeink megbocsátásáért; a másik lelkünk jövőbeni bűntől való megóvásáért. Mármost éppen ezek azok a dolgok, amelyeket a szövegünk úgy határoz meg, hogy bátran és bizalommal kérhetjük őket Főpapunk nevében; és biztosak vagyunk benne, hogy megadatnak, mind abban az időben és mértékben, amikor és amennyire szükségünk van rájuk. Nem kell semmit sem túl nagynak tartanunk, ahhoz, hogy kérjünk, mert semmi sem túl nagy az Ő számára, hogy megadja. "Ne legyünk feszélyezettek, mert látjuk, hogy mi nem szorongatjuk őt". "Kérhetünk, amit akarunk, és meglesz nekünk [Jn 14:13-14.]". Bármilyen "tágra nyitjuk is a szánkat, betölti azt [Zsolt 81:10.]". Legyen bármily nagy a szükségünk az irgalomra, "irgalmat fogunk kapni"; és legyen bármily óriási szükségünk a kegyelemre, a kínálat arányos lesz a szükségünkkel. Ha kegyelemre van szükségünk a szenvedésben való fenntartatáshoz, a kötelesség teljesítéséhez, a lélek isteni képmássá alakításához, "kérjetek és kaptok", szól az isteni parancs: és a kérésben való bátorságunk nem lehet túl nagy, feltéve, hogy az a megfelelő fajta: nem lehet szentségtelen és elbizakodott, hanem kellően mérsékeltnek kell lennie bűnbánó alázattal és az Ő akaratában való türelmes megnyugvással. Akkor emelkedhet bizakodó várakozássá és a hit teljes bizonyosságává [Zsid 10:19-22.].

#### De miközben így bátorítva vagyunk, hogy közeledjünk Istenhez, tanuljuk meg,

#### 1. Hogy imádság nélkül semmit sem nyerhetünk.

#### [Sem Krisztus halála mint értünk hozott áldozat, sem Krisztus, mint nagy főpapunk közbenjárása nem fog megmenteni minket, ha nem imádkozunk magunkért. Bár ő egy trónon ül, és ez a trón a "kegyelem trónja", mi nem részesülhetünk az ő hatalmából és kegyelméből, ha nem folyamodunk érte komoly és hívő imádságban. Az ő hivatalai nem arra szolgálnak, hogy felülírják erőfeszítéseinket, hanem arra, hogy bátorítsák azokat, és biztosítsák számunkra a sikert a kijelölt eszközök használatában. Azokat mindig úgy jellemzi, mint "ellenségeket, akik nem hívják segítségül Istent": és egyértelműen figyelmeztet bennünket, hogy nem kaphatjuk meg, ha elmulasztjuk kérni [Jak 4:3.]. Az eszközöket a cél érdekében kell használni; és a célt mindig csak az eszközökben és az eszközök által lehet elérni [Mat 7:7-8.]. Halljátok ezt, ti, akik elhanyagoljátok az imádságot, vagy csak ajkatokkal közelítitek meg Istent, de nem szívetekkel! Hacsak "mindenben imádsággal és könyörgéssel, hálaadással nem tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt", soha nem tapasztalhatjátok meg lelketeken az ő áldását, és soha nem láthatjátok békességben Istenetek arcát].

#### 2. Hogy minden Istenhez intézett kérésedben tekintetednek közvetlenül az Úr Jézus Krisztusra kell szegeződnie, mint Közvetítőre és Pártfogóra-

#### [Amikor a főpap a kárpiton keresztül a szentek szentjébe ment, mindenki tekintete rá szegeződött, mint közbenjárójukra; és az ő közbenjárásától eredt minden reményük. És mennyivel inkább kell a mi tekintetünknek az Úr Jézus Krisztusra, mint a mi szószólónkra és közbenjárónkra szegeződnie! Úgy tanított minket, hogy az ő nevében nyújtsuk be könyörgéseinket [Jn 16:23-26.]: és egyedül az ő közbenjárása által nyerhetnek elfogadást Isten előtt [Jn 16:6.]. Törekedjetek tehát mindenkor arra, hogy ezt tudatosítani tudjátok magatokban: és könyörögjetek Istenhez, hogy mélyen és tartósan érzékeljétek ezt: mert "csak akkor tisztelitek az Atyát, ha így tisztelitek az ő drága Fiát [Jn 5:23.]"; és csak akkor dicsőül meg bennetek az Atya, ha így tisztelitek és dicsőítitek meg őt Fiának személyében [Jn 14:12.].

#### 3. Hogy amikor így közeledsz Istenhez az ő Fiában és az ő Fián keresztül, az elfogadással kapcsolatos minden kétséget el kell vetned -

#### [Nem szabad ingadoznunk az elménkben, amikor Istenhez közeledünk. Ha kételkedünk akár az Ő hatalmában, akár a segítségünkre való hajlandóságában, azzal mind az Atyát, mind a Fiút lebecsüljük: és a kétkedő elmével felajánlott imák soha nem fognak békés választ hozni [Jak 1:6-7.]. Egészen téves alázat az, ami arra készteti az embereket, hogy megkérdőjelezzék, vajon az olyan bűnösök, mint ők, találhatnak-e irgalmat; vagy hogy Krisztus kegyelme elegendő lehet-e számukra. Minden ilyen kétely Krisztus és az ő evangéliuma felőli tudatlanságról árulkodik. Ha Ő nem Isten Fia, aki egyenlő az Atyával, akkor joggal kételkedhetünk abban, hogy képes-e segíteni; vagy ha az Ő áldozata és közbenjárása nem az egész világ számára az üdvösség kijelölt eszköze, akkor megkérdezhetjük: Meg tud-e menteni egy ilyen bűnös nyomorultat, mint én? De ha mindent az Atya rendelt el, és a megváltás egész művét a Fiú végezte el, akkor "nem szabad meginognunk egyetlen ígéretet illetően sem, hanem erősnek kell lennünk a hitben, dicsőséget adva Istennek [Róm 4:20.]". És a mi hitünk szerint fog bánni velünk (hitünk szderint fog történni nekünk). [Megjegyzés: Ha ez egy jótékonysági prédikáció témája lesz, az utolsó következtetés helyére a következőket lehet beilleszteni.

#### 3. Hogy amíg ilyen vigasztalást merítünk belőle, igyekezzünk utánozni a példáját.

#### [Ő szenvedett értünk, példát hagyva nekünk, hogy "kövessük a nyomdokait". Azt követeli tőlünk, hogy "szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket", és ha kell, "adjuk életünket a testvérekért". És vajon nincs-e most szükség a mi együttérzésünkre? (Itt legyen kifejtve ennek különleges alkalma és sürgőssége.) Mutassuk meg tehát, hogy "rendelkezünk azzal a gondolkodással, amely Krisztus Jézusban volt", és igyekezzünk testvéreinknek olyan segítséget nyújtani, amely számukra megfelelő és elegendő]].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/4/15/4/16/>

#### KRISZTUS EREJE A KÍSÉRTÉSBEN LEVŐK MEGSEGÍTÉSÉRE

#### Charles Simeon prédikációja

*Forrás: Charles Simeon:* **CHRIST’S POWER TO SUCCOUR THE TEMPTED. Discourse No. 2277. From: Horae Homileticae**<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/2/18/2/18/>

#### Zsid 2:18. Azáltal, hogy ő maga is szenvedett, megkísértetett, képes megsegíteni a megkísértetteket.

#### Krisztus megaláztatására több szempontból is szükség volt: a mi részünkről azért, hogy az értünk felajánlott engesztelés által kegyelmet nyerjünk Isten előtt; Isten részéről azért, hogy igazságossága kielégüljön (igazságosságának elégtétel adassék), és törvénye megdicsőüljön; és magának Krisztusnak a részéről azért, hogy alkalmassá váljon közvetítői hivatalának betöltésére. Ezt az előző versben kifejezetten állítva találjuk, és az imént olvasott szavak még inkább utalnak rá; ezek a szavak arra vezetnek minket, hogy elmélkedjünk,

#### I. Urunk kísértéseiről

#### Nagyok és sokrétűek voltak a megpróbáltatások, amelyeket áldott Urunk elszenvedett,

#### 1. Az emberek részéről...

#### [Bár gyermekkorában kedvességben éppúgy növekedett az emberek előtt, mint Isten előtt, mégis nyilvános szolgálatba lépésétől kezdve általános megvetés és utálat tárgya volt [Ézs 49:7.]. Mindenféle ellenvetést elszenvedett mindenféle rangú és rendű emberektől: szavait gúnyolták, tetteit félremagyarázták, szélhámosként és az ördöggel szövetségesként gyalázták, végül pedig elfogták, elítélték és keresztre feszítették].

#### 2. Az ördögöktől...

####  [Ezek tüzes kísértésekkel támadtak rá a pusztában, bizalmatlanságra, elbizakodottságra és bálványimádásra sarkallva őt. Újabb erővel támadtak rá a kertben, amikor a sötétség erői minden erejüket egyesítették ellene: és utolsó erőfeszítéseiket a kereszten fejtették ki vele szemben; amikor, bár "őket legyőzte és zsákmányt vetett bennük ", sikerült "összezúzniuk a sarkát", és a halál kamráiba vinniük.]

#### 3. Istentől.

#### [Amikor a bűnösök kezeseként állt, Isten követelte tőle adósságunk legvégső fillérjét. Az Atya volt az, aki a keserű poharat az ő kezébe adta, aki ráterhelte vétkeink óriási terhét, és "összezúzta őt", hogy áldozatának illata mint tömjén, elfogadtassék előtte [Vö. Ézs 53:10. és 2Móz 30:36.].

#### De e szenvedései ellenére a szövegünk biztosít bennünket

#### II. Az ő képességéről, hogy meg tudja segíteni megkísértett népét...

#### Hozzá hasonlóan, mindazokat, akik az övéi, üldözik az emberek, támadják az ördögök, és fenyíti Isten. De Jézus képes megsegíteni őket: bővelkedik

#### 1. Hatalomban és erőben.

#### [Isten minden hatalmat rábízott, sőt az Istenség egész teljessége benne lakozik. Meg tudja “kötözni a fegyveres erős embert, és meg tudja szabadítani tőle a nyomorult foglyokat”. Semmi sem lehetetlen nála; és minél gyengébb az ő népe, annál inkább "az ő ereje tökéletesedik az ő gyengeségükben"].

#### 2. A bölcsességben

#### [Ahogyan "hatalma van arra, hogy az istenfélőket kiszabadítsa a kísértésekből", úgy képes legyőzni ellenfeleik minden cselszövését, és még magát a Sátánt is a maga eszközeivel megfogni. Lát minden fegyvert, amely ellenük készül, és tudja a napot és az órát, amikor ellenségeik ellenük támadnak [Jer 49:30.]. Azt is felismeri, hogy mikor és milyen módon a legjobb segítséget nyújtani, és úgy arányosítja azt a szükségleteinkhez, hogy egyrészt nekünk győzelmet biztosítson, és magának dicsőséget].

#### 3. A szánalomban és a könyörületességben

#### [Sírt barátai nyomorúságán, amikor a földön volt: és most, hogy a mennyben van, sem fog elfelejteni szánni minket. "Szeme fényét éri bántás, valahányszor valaki övéit érinti ". "Minden nyomorúságukban ő is szenved; és ahogyan szeretetében és szánalmában megváltotta őket, hordozta és viselte őket a régi időkben", úgy teszi ezt most is, "hordozva a mi erőtelenségeinket”, és együtt érezve velünk minden bajunkban [Ézs 63:9.].

#### Miután megfigyeltük az ő kísértéseit, és azt a képességét, hogy a mi kísértéseink alatt is képes minket megsegíteni, helyénvaló lesz bemutatni,

#### III. A kettő közötti kapcsolatot, vagyis az egyiknek a másiktól való függését.

#### Mint Isten, szükségképpen minden tökéletességgel rendelkezett: de mint ember és közvetítő (közbenjáró), sokat tanult saját tapasztalataiból. A saját kísértései által,

#### 1. Megtanulta, hogy szükségünk van segítségre.

####  [Ő maga a saját súlyos szenvedései alatt "erős sírással és könnyekkel imádkozott Istenhez, és meghallgattatott", és felülről megerősödött [V.ö. Zsid 5:7. a Lukács 22:42-43. verssel]. Ezért tehát tudja, mennyire szükségünk van segítségre a megpróbáltatásaink alatt, és milyen biztosan elesünk, ha nem támogat bennünket az ő mindenható ereje].

#### 2. Jogot szerzett arra, hogy megsegítsen bennünket-

#### [Saját vérének felbecsülhetetlen árával vásárolt meg bennünket. És a megváltás szövetségében az a megállapodás született, hogy "ha lelkét bűnért áldozattá teszi, magot lát, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz [Ézs 53:10.]". Miután tehát megfizette az árat, joga van hozzánk, mint "az ő megvásárolt tulajdonához"; és ezért joga van átadni nekünk mindent, ami még szükséges a lelkünk üdvösségéhez].

#### 3. Elérte azt a hajlandóságot, hogy megsegítsen bennünket-

#### [Biztosítva vagyunk arról, hogy "engedelmességet tanult azok által, amiket szenvedett" [Zsid 5:8.]. Mivel pedig az engedelmesség teljes egészében az Isten és az emberek iránti szeretetben áll, a részvétet, amely a szeretet legmagasabb rendű tisztsége, szükségszerűen meg kellett tanulnia, kötelességének minden más részével együtt. És hogy mennyire tökéletesen megtanulta, azt az üldöző Saulhoz intézett megszólítása fejezi ki: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?". És figyelemre méltó, hogy az apostol az együttérzését éppen ennek az oknak tulajdonítja: "mivel mindenben hozzánk hasonlóan megkísértetett, ez képessé tette és alkalmassá tette arra, hogy együtt érezzen velünk a mi gyengeségeinkben " [Zsid 4:15.]". Sőt, továbbá megjegyzi, hogy szükség volt arra, hogy mindenben hasonlóvá váljon hozzánk, hogy irgalmas és hűséges főpap lehessen az Istent érintő dolgokban; ezt a tisztséget nem tudta volna betölteni, ha saját szenvedései által nem lett volna képes együttérezni velünk [Zsid 2:17.].

#### Alkalmazás. Üzenet (felhívás): -

#### 1. Azokhoz, akik a kísértésekkel szembe kerülnek.

#### [Az Úr népét még mindig sokféle kísértés támadja. A Sátán nem tétlenkedik: még mindig "rostálni akar minket, mint a búzát", és még mindig "mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el ". Nincs olyan szent, akit ne igyekezne "eltéríteni a Krisztusban lévő egyszerűségtől", és e célból még mindig sokszor "a világosság angyalává változtatja magát". De bármilyen súlyosak is legyenek a külső vagy belső megpróbáltatásaitok, vigasztalásul gondolhattok arra, hogy Krisztus elviselte azokat előttetek, és képes hatékony segítséget nyújtani nektek. Ne gondoljátok tehát, hogy nehézségeitek különlegesek vagy leküzdhetetlenek; hanem biztosítsátok magatokat az ő együttérzéséről és gondoskodásáról; és legyetek erősek az Úrban és az ő erejében."].

#### 2. Azokhoz, akik engednek a kísértéseiknek...

#### [Ne mentegessétek engedékenységeteket természetetek gyarlóságára hivatkozva; mert "Krisztus képes arra, hogy minden kegyelmet bőségesen megadjon nektek, hogy mindenben elégségetek legyen, minden jó cselekedetben bővelkedjetek [ 2Kor 9:8.]". Ne maradjatok tehát erkölcstelen indulatok vagy bűnös hanyagságok alatt, hanem hívjátok segítségül az Urat, aki "nem engedi, hogy megkísértessetek a fölött, amire képesek vagytok, hanem a kísértéssel együtt utat is készít a menekülésre, hogy képesek legyetek elviselni azt [1Kor 10:13.]". Ismétlem, ne hivatkozzatok mentségül természetetek romlottságára vagy helyzetetek nehézségeire: mert a kegyelem, amely nem hatékony, nem kegyelem. A leggyengébb is elmondhatja közületek: "Mindent megtehetek (mindenre van erőm) Krisztus által, aki megerősít engem", és bár a sötétség minden hatalma megtámadna, "győztesnél győztesebb leszek (felettébb diadalmaskodok) az által, aki szeretett engem"]

**Arthur W. Pink:**

**Magyarázat a Zsidókhoz írott levélhez**

***(Szabó Miklós fordítása)***

***Lásd itt:***

<https://drive.google.com/file/d/1hcP3PwG040-cpsd5l-ufVewSyYuVsMgG/view>

**Délutáni istentisztelet (MBE):**

**Ézs 2,1-5 (2.v.)**

**Az Úr hegye, ahová özönlenek a népek**

#### BUZDÍTÁS A SZENT ÉLETRE

***Charles Simeon prédikációja***

***Forrás: Charles Simeon:* EXHORTATION TO A HOLY WALK, Discourse No. 861. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/2/5/2/5/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/2/5/2/5/)

*Ézs 2:5. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!*

#### Sok olyan prófécia van, amely még nem teljesedett be, különösen azok között, amelyeknek "az utolsó napokban" kell beteljesedniük. Az utolsó napokat még maguk a zsidók is úgy értelmezték, hogy azok a Messiás napjaira vonatkoznak; és felölelik az egész időt a testben való első eljövetelétől addig az időszakig, amikor az ő királysága teljesen meg fog valósulni a földön. Ezért az erre az időszakra vonatkozó próféciáknak különböző fokozatokban kell beteljesedniük; részben beteljesednek az evangélium első győzelmeiben, de további és teljesebb beteljesedésük akkor lesz, amikor a világ összes királysága a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus országává (királyságává) válik. Így kell értenünk az előző szövegkörnyezetben szereplő próféciát. "Az Úr házának hegye", azaz az evangéliumi egyház, az apostoli korban, amikor győzedelmeskedett a pogány bálványimádás és a zsidó babona felett, a hegyek felett állt, és a megtértek ezrei egymást bátorították, hogy szolgálják és dicsőítsék Istenüket; de még nem láttuk azt az időt, amikor "a kardok szántóvasakká lettek verve, a lándzsák pedig metszőkéskké, és a nemzetek megszűntek a háború művészetét tanulni és gyakorolni". Ez az idő azonban el fog jönni, és nekünk vágyakoznunk kell, és minden erőnkkel azon kell fáradoznunk, hogy siettessük ezt az időt. Már most előre kell látnunk, sőt, előre üdvözüljük: "Jákob háza, jöjjetek, és járjunk az Úr világosságában!"

#### Járjunk a világosságban,

#### I. Járjunk ez igazság világosságában...

#### Az ő igazsága most ragyog a maga fényességében...

#### ["A sötétség valóban elmúlt, és az igaz világosság már fénylik [1Jn 2,8.].". "A hajnalcsillag felkelt [2Pe 1:19.]:" "A naptámadat a magasságból meglátogatott minket [Luk 1:78-79.]", "az igazságosság napja [Mal 4:2.]" ragyog a maga fényességében: és a keresztre feszített Megváltó általi üdvösség útja most már olyan világos, hogy "egyetlen útkereső ember, még ha bolond is, nem tévedhet benne [Ézs 35:8.]". - - "Mózes arcán fátyol volt, hogy azok, akik a törvényt kapták, ne lássák annak teljes értelmét; de ha az evangélium el van rejtve, akkor csak azok elől, akiket e világ istene megvakított"; mivel "mindnyájan nyílt (azaz leplezetlen) arccal tekinthetjük, mint tükörben az Úr dicsőségét [2Kor 3:13-18.]". - - -]

#### Járjunk hát benne -

#### [A világosság birtokában "higgyünk a világosságban, hogy a világosság gyermekei legyünk [Jn 12:35-36.]". Hálatelt szívvel fogadjuk el az evangéliumban kinyilatkoztatott üdvösség útját. "Krisztushoz kell jönnünk", mint a romba dőlt világ kijelölt Megváltójához [Máté 11:28.]: "tekintsünk rá", mint aki meghalt értünk a kereszten [Ézs 45:22.]: "építsünk rá, mint egyetlen alapunkra (fundamentumra)" [1Kor 3:11.]; és "ragaszkodjunk hozzá teljes szívvel" [Csel 11:23.]"; és "elhatározva, hogy nem ismerek senkit, csak őt [1Kor 2:2.]", és "semmi másban nem dicsekszem, csak Krisztus keresztjében [Gal 6:14.]". - - "Keljetek fel tehát, és világosodjatok meg, mert eljött a világosság, és az Úr dicsősége fölkelt rátok [Ézs 60:1.]

#### Miközben bízunk Istenben, aki a kereszt vére által megbékélt velünk, törekednünk kell arra, hogy,

#### II. Járjunk Az Ő arcának világosságában

#### Ez az igaz hívő kiváltsága -

#### [Így nyilatkozik erről egy olyan ember, aki ezt saját lelkében gazdagon megtapasztalta [Zsolt 89:15.]. Isten az evangéliumban az Atya és a Barát szeretetteljes viszonylatában mutatkozik meg előttünk, akihez minden hiányt, minden megpróbáltatást, minden nehézséget hozhatunk, és akitől szükségünknek megfelelő ellátást várhatunk. Ő nemcsak "a mi Istenünk", hanem "Isten lesz a mi számunkra" [1Kir 17:24.], aki minden bölcsességét, minden szeretetét és minden erejét latba veti, hogy valóban áldottá tegyen minket. "Teljes szívével és egész lelkével" [Jer 32:41] fog részt venni ebben a munkában; így teljesen a mi hibánknak kell lennie, ha nem vagyunk olyan szentek és boldogok, amennyire a szívünk csak kívánhatja - - -].

#### Élvezzük hát kiváltságunkat -

#### [Járjunk "Istennel", ahogyan Énók tette, és "dicsekedjünk benne, mint üdvösségünk Istenében". Nézzük meg, milyen szent örömöt talált Dávid a vele való közösségben [Zsolt 63:1-5 és 45:1-12 és Zsolt 150.] - - - és mi, akik egy sokkal nemesebb rendtartás alatt élünk, vajon kevesebbet tapasztalunk-e? Nem kellene-e nekünk, akiknek sokkal tisztább képünk van Krisztusról, "kimondhatatlan és dicsőült örömmel örülnünk benne"? Ó, "gyönyörködjünk Istenben", és már most, "jelenlétének titkában" és Lelkének vigasztalásában élvezzük máris a mi mennyei örökségünk előlegét és előízét [Zsoltárok 31:20. Ef 1:13-14.] - - - -].

#### De hiába reméljük, hogy élvezhetjük az ő jelenlétét, ha nem járunk úgyszintén,

#### III. Az ő parancsolatainak világosságában.

#### Ezeket ő adta "világosságul lábainknak és lámpásnak ösvényeinken"- -

#### [Nélkülük nem tudhatnánk, “hogyan járjunk, és hogyan tetszünk Istennek"; de általuk teljes mértékben tájékozottak vagyunk mindenben, amit tennünk kell [Péld 6:23.]. Valóban nem ereszkednek le minden egyes körülményre, amelybe kerülhetünk; de olyan elveket nyújtanak, amelyek általánosan alkalmazhatóak, és amelyek kellően alkalmazva teljesen elegendőek az irányításunkhoz. Az a kötelesség, hogy "úgy cselekedjünk másokkal, ahogyan mi is szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek", olyan átfogó, hogy társadalmi kötelességünk minden részét magában foglalja, miközben olyan egyszerű, hogy mindenki megértheti és alkalmazhatja, aki Istennek tetszeni akar].

#### Tegyük tehát ezeket magatartásunk egyetlen szabályává...

#### [Ne próbáljuk őket a világ mércéjéhez alacsonyítani, hanem inkább arra törekedjünk, hogy magatartásunkat Isten kinyilatkoztatott akaratának mércéjéhez emeljük. Őrizzük meg elménkben a legmagasztosabb előírásokat, és "rejtsük el Isten igéjét szívünkben, hogy ne vétkezzünk ellene", mert "akkor nem szégyenülünk meg, ha figyelünk Isten minden parancsolatára" - - -]

#### Amikor "Jákob házához" szólunk, akkor szólnunk kell,

#### 1. Azoknak, akik csak névlegesen tartoznak ide...

#### [Nagyon is igaz, hogy "nem mindenki Izraelita, aki Izraelből való"; és azok, akik csak nevük és hitvallásuk szerint tartoznak Jákob házához, ezt járásukból és magaviseletükből tudhatják. Gondoljátok meg, kérlek benneteket, milyen fényben jártatok: Nem nyilvánvaló-e, hogy a magukat keresztyéneknek nevező emberek többségét csak az ideiglenes és az érzéki dolgok befolyásolják; és hogy elveik és törekvéseik teljesen földiek? Tudjátok meg tehát, ti, e jelenlegi gonosz világ szerelmesei, hogy ha Isten szava igaz felőletek, akkor örökre félrevezetitek magatokat [Ézs 50:11.]. "Szelet vetettetek, és vihart fogtok aratni" [Hós 8:7.]. Mikor fogjátok végre látni azt az "egy dolgot", és belátni, hogy csakis egy dologra "van szükség"? Mikor tanuljátok meg azt mondani: "Kicsodám van az egekben?! Rajtad kívűl semmi másban nem gyönyörködöm a földön?". Azt, hogy a jelenbeli és az örök boldogságot is keresnetek kell, elismerjük: de ott kell keresnetek, ahol Dávid is kereste: "Ki mutat nekünk valami jót? Uram, emeld fel ránk orcád fényét, és ez nagyobb örömöt ad a szívembe, mint a gabona, a bor és az olaj bármilyen gyarapodása valaha is [Zsolt 4:6-7.].

#### 2. Azok, akik valóban az Úrhoz tartoznak.

#### [Megtapasztaltátok, hogy Isten Krisztusban "az élet forrása; és az ő világosságában világosságot láttatok” [Zsolt 36,9] Ti tehát "a világosság és a nappal gyermekei" vagytok. De ha kiváltságotokban ilyen magasan kitüntetettek vagytok, gondoljatok arra, hogy viselkedésünkben is milyen kitüntetetteknek kell lennünk [Ef 5:8. 1Thess 5:5-6.]. Mindenki szeme rajtatok van: különösen azt fogják nézni, hogy a vallás olyan boldogságforrás-e, amilyennek valljátok magatokat. Ó mutasd meg nekik, hogy "nincs szükséged sem napra, hogy megvilágítson téged nappal, sem holdra éjszaka, mivel az Úr világosságod lett számodra, és Istened a te dicsőséged [Ézs 60:19.]". Mutassátok meg nekik, hogy még a legnagyobb bajban is meg van vigasztalásotok forrása, amelyhez fordulhattok; és hogy "amikor sötétségben jártok, az Úr világosság számotokra [Jób 29:3. Mik 7:8.]". •És mivel az evangéliumi időkre kiválóan jellemző, hogy egymást bátorítjátok Isten útján, gondoskodjatok arról, hogy ezt tegyétek, "beszéljetek egymással zsoltárokban, himnuszokban és lelki énekekben, énekelve és dallamot zengve szívetekben az Úrnak". Akkor azután, hogy az Ő lenti csarnokaiban élveztétek Istent, elvisz benneteket, hogy szolgáljátok őt odafent, az ő templomában, ahol a legnagyobb vágyaitok kielégülnek, és minden tekintetben beteljesedtek [Jel 21:22-23. Zsolt 16:11.].