<https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms>

Tim Challies:

***Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk:***

*hívő édesanyák áldott befolyása keresztyén prédikátorokra -*

Írta: Tim Challies

Forrás: Forrás: Tim Challies blogjáról - 2017.

https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms.../

*Fordítás: A DeepL Translator által magyarra áthozott szöveget átnézte és javította Borzási Sándor (2023.áprilisában, Marosvásárhelyen).*

Tim Challies:

**A gyenge anya rejtett ereje**

# <https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms-physical-weakness-spiritual-strength/>

# Tim Challies: [The Hidden Strength of a Weak Mother (Christian Men and Their Godly Moms)](https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms-physical-weakness-spiritual-strength/)

(Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk)

Írta: Tim Challies

Forrás: Tim Challies blogjáról – 2017. március 25. Bejegyzés

https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms...

Talán hallottad már ezt a mondást: *Minden nagy férfi mögött egy nagyszerű nő áll*. Mint a legtöbb mondás, ez is általában igaz, még ha nem is abszolút értelemben. De itt a meglepetés: Néha az a nagyszerű nő nem a férfi *mögött*, hanem *előtte* van. Néha az a nagy nő nem a felesége, hanem az anyja. Ebben az új sorozatban, **"Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk"** címmel olyan neves keresztyén vezetőket tekintünk meg, akikre a legmeghatározóbb lelki hatás egy istenfélő anya volt.

**Egy olyan férfival kezdjük, akinek édesanyja bizonyítja, hogy a lelki erő ott is megnyilvánulhat, ahol testi gyarlóság van**. Ő volt az első és legkedvesebb tanítója, ő volt az, aki először tanította őt az igazságra, és ő volt az, aki először mutatott példát az életében. Bár zsenge korai évei után hamarosan a romlottság legmélyebb mélységeibe jutott, végül Isten csodálatos kegyelme megmentette. *Később így fogalmazott: "Drága édesanyám sokszor sok imával és könnyel ajánlott engem Istenhez; és nem kételkedem, hogy ezen imák gyümölcsét mind a mai napig aratom".* **John Newton** világkalandorrá csapott fel, futott, mindenféle bűnbe belekeveredett, de **soha nem tudott elmenekülni annak a gyenge anyának a nagy ereje elől**.

***Egy jámbor asszony***

**John Newton** 1725. augusztus 4-én született Londonban, Elizabeth és John egyetlen fiaként. A történelem nem jegyezte fel, hogyan ismerkedtek meg és házasodtak össze a szülei, de arról igenis van följegyzés, hogy milyen hatással voltak a fiuk életére - idősebb John szigorú és gyakran távol lévő apaként, **Elizabeth pedig szelíd, gondoskodó anyaként, akinek élete tragikusan rövid volt**.

**Elizabeth Scatliff 1705 körül született az angliai Middlesexben, Simon Scatliff egyetlen lányaként, aki Kelet-Londonban dolgozott és élt, mint matematikai műszerek készítője.** Korai éveiről keveset tudunk, csak annyit, hogy jó nevelést kapott, és **nonkonformistaként nevelkedett**, azaz olyan protestánsként, aki nem akart a bevett anglikán egyházzal társulni. Idősebb John tengerészkapitány volt, aki rendszeresen hajózott a Földközi-tengeren, ami hónapokra elvitte őt otthonról. Emellett szigorúan fegyelmezett életet élt, aki még otthonában is ragaszkodott a tengeri életrend szokásaihoz.

**John születése idején Elizabeth és férje már az Old Gravel Lane Independent Meeting House tagja volt**, egy olyan disszidens gyülekezeté, amelynek lelkipásztora Dr. David Jennings volt. **Míg Elizabeth hite őszinte volt, addig férjéé csupán formálisnak tűnt.** John később azt mondta, hogy bár apja erkölcsös ember volt, nem került a vallás igazi "hatásai" alá.

Édesanyja meleg hite és apja hosszú távolléte miatt **John nagyon közel került Elizabeth-hez, akit később úgy jellemzett, mint "a világi egyháztól elkülönült, jámbor nőt",** aki "**gyenge, sovány, beteges volt, és szerette a visszavonultságot**". Mint oly sokan abban a korban, Elizabeth is **tuberkulózisban szenvedett,** abban a betegségben, **amely végül az életét követelte**. Tuberkulózisának számos tünete között krónikus fáradtság volt, ami gyakran ágyhoz kötötte.

**Bár Elizabeth nem tudott úgy tevékenykedni, ahogyan szerette volna, nem pazarolta el a napjait. Mivel tudta, hogy a fiával töltött idő rövid lehet, elhatározta, hogy a legtöbbet hozza ki abból, ami még benne megmaradt.** Magára vállalta a **tanító** szerepét, és **minden nap órákat töltött Johnnal**. Jó oktató volt, a fiú pedig lelkes, könyvmoly diák. A fiú gyorsan fejlődött. *"Négyéves koromban már ugyanolyan jól tudtam olvasni (a nehéz neveket kivéve), mint most: és ugyanígy el tudtam ismételni a válaszokat az Assembly's Shorter Catechism [Westminsteri Kis Káté] kérdéseire, a bizonyításokkal együtt; és Dr. Watt egész Kis Katekizmusát, valamint a Children's Hymns (Gyermekhimnuszok) című művét."* Ebből az anyaglistából tudjuk, hogy **Elizabeth következetesen református teológiára nevelte fiát**. John később ezt írta: *"Mivel én voltam az egyetlen gyermeke, élete legfőbb feladatává és örömévé tette, hogy tanítson engem, és az Úr félelmében és intése szerint neveljen".*

A fia gyors elméjére és a teológia könnyű felfogására alapozva Elizabeth imádkozott és remélte, hogy Isten elhívja őt a lelki szolgálatra. *"Anyám különös örömmel figyelte korai fejlődésemet, és kezdettől fogva* ***az volt a szándéka, hogy a lelkipásztori szolgálatra való tekintettel neveljen, ha az Úr úgy formálja szívemet".*** Már-már odáig ment, hogy **imával a lelkészi szolgálatra szentelte,** és terveket szőtt, hogy beíratja a skóciai St. Andrew (Szent András) kálvinista teológiai iskolába.

Sajnos Elizabeth már nem érhette meg ezt a napot. **Betegsége 1732 elejére előrehaladottá vált**, és tünetei súlyossá váltak. A tengerpartra utazott, remélve, hogy a tengeri levegő majd enyhülést vagy gyógyulást hoz. De hiába, **július 11-én, 27 éves korában tuberkulózisban elhunyt.** **John**t túl fiatalnak tartották ahhoz, hogy tanúja legyen édesanyja utolsó napjainak, ezért a család barátaival maradt, és mindössze **két héttel a hetedik születésnapja előtt tudta meg a szörnyű hírt**.

Idősebb John 1733-ban tért vissza az útjáról, és miután értesült felesége haláláról, nem vesztegette az időt, nyomban újraházasodott. **John mostohaanyja eleinte figyelmes volt iránta, de hamarosan saját gyermekei születtek, és elvesztette érdeklődését John iránt, kirekesztve őt a családi életből.** **A fiú távolságtartóvá és lázadóvá vált.** Amikor John **mindössze 11 éves volt**, miután egy-két évig bentlakásos iskolába járt, **apja úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy a fiú tengerre szálljon.** A többi, ahogy mondani szokták, már történelem. **Fellázadt Isten ellen, és szörnyű atrocitásokat követett el. Később azonban megtapasztalta Isten csodálatos kegyelmét, és prédikátor, himnuszíró és abolicionista (rabszolgatartás ellenzője; néger rabszolgák felszabadításáért küzdő) lett**. Leghíresebb dalában elmondta saját és minden keresztyén történetét: "Csodálatos kegyelem! Milyen édes a hangja, / Ami megmentett egy olyan nyomorultat, mint én! / Egyszer elveszett voltam, de most megtaláltak, / Vak voltam, de most látok".

***Gyenge test, erős hit***

Amikor John Newton **visszatekintett az életére, mindig elismeréssel adózott édesanyjának**. **Tudta, hogy végső üdvössége elválaszthatatlan attól a korai neveléstől, amelyet az ő térdein kapott, és attól a sok imától, amelyeket az őérte imádkozott.** *"Bár az idők folyamán e korai benyomások minden előnyét elvétettem, mégis egy jó ideig visszatartottak; újra és újra visszatértek, és nagyon sokáig tartott, mire teljesen le tudtam őket magamról rázni; és amikor az Úr végül megnyitotta a szememet, nagy hasznát vettem a rájuk való emlékezésnek*". „**Édesanyám”, mondta, "sok értékes dolgot, a Szentírásból sok fejezetet és igeverset, katekizmusokat, himnuszokat és verseket tárolt el emlékezetemben, amely akkoriban nagyon hajlott azok befogadására ".**

**Bár Elizabeth fia egész korai életében súlyos beteg volt, mégsem engedte, hogy állapota megakadályozza abban, hogy teljesítse Istentől kapott kötelességét**. Éppen ellenkezőleg, betegsége sürgetővé tette számára a keresztyén tanítás és életvitel korai megalapozását. Minden erejét arra használta fel, hogy a legmélyebb szeretetét fejezze ki a fia iránt. **Megtanította őt megismerni Isten létezését, Isten szentségét és Isten életével szemben támasztott követelményeit. Olyan énekeket tanított neki, amelyek halála napjáig megmaradtak elméjében és szívében. Megtanította őt arra, hogy tisztelje a Bibliát, és hogy ahhoz forduljon lelki tudásért és erőért. Megtanította neki az evangélium jó hírét, hogy az üdvösség kegyelemből, a Krisztus Jézusba vetett hit által van. Isten akaratának való édes engedelmességről és mély jámborságról tett tanúbizonyságot, Isten minden szavát becsben tartotta és engedelmeskedett neki.** Jonathan Aitken életrajzíró így fogalmaz: "A lelki leckéket, amelyeket a fiú az édesanyja térdén tanult, soha nem felejtette el. Ezek lettek Newton későbbi megtérésének és keresztyén elkötelezettségének alapjai". Nem érthetjük meg ezt a nagyszerű embert istenfélő édesanyja nélkül.

Lehet, hogy te is gyenge vagy. Te is küzdhetsz a gyengeséggel és a betegséggel. Vagy talán van valami más gyengédséged is. Tanuljátok meg Elizabethtől, hogy **egy gyenge fizikumú anya is lehet óriási a hitben**. Nézd meg, hogy Isten milyen örömmel használja még a leggyengébb embereket is arra, hogy a legnagyobb hírt hirdesse. **Elizabethhez hasonlóan használj ki minden napot és minden lehetőséget, mert nem tudhatod, hány éved lesz arra, hogy szeresd, tanítsd és neveld gyermekedet.** Számolj azzal, hogy ezeket a korai leckéket nem lehet egykönnyen elfelejteni, hogy ezt a korai alapot nem lehet hamar lerombolni, hogy az **anyaságban végzett munkád nem hiábavaló.**

E cikkhez az információkat túlnyomórészt John Newton műveiből és

Jonathan Aitken nagyszerű John Newton-életrajzából merítettük: *A szégyentől a csodálatos kegyelemig*.

Ajánlom továbbá

Tony Reinke: *Newton on the Christian Life* című könyvét is.

Tim Challies:

**A könyörgő anya ereje**

https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms-charles-spurgeon/

# Tim Challies: [The Power of a Pleading Mother (Christian Men and Their Godly Moms)](https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms-charles-spurgeon/)

(Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk)

Írta: Tim Challies

Forrás: Tim Challies blogjáról - 2017. Március 27. Bejegyzés

Nevét az egész világon ismerték. Tömegek özönlöttek a templomába, hogy hallgassák prédikációit, és mindenütt máshol is falták a prédikációinak nyomtatott kiadásait. Amikor meghalt, 60 000 tisztelő vonult el a koporsója előtt, és 100 000-en álltak a temetési útvonalán. Az emberek még ma is felkeresik a sírját, hogy leróják kegyeletüket. Még többen olvassák a könyveit és merítenek ihletet a prédikációiból. •Még mielőtt **Charles Spurgeon** a prédikátorok fejedelme lett volna, **egy kisfiú volt egy istenfélő anya karjaiban**. Minden sikere és hírneve közepette sem feledkezett meg **első és legjobb tanítójáról**. *- „****El sem tudom mondani - mondta -, hogy mennyi mindent köszönhetek jó édesanyám komoly szavainak***". Ahogy testvére is elmondta: "***Ő volt a kiindulópontja mindannak a nagyságnak és jóságnak, amit Isten kegyelméből bármelyikünk valaha is élvezhetett".***

……

A "*Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk"* című sorozat e cikkében ma egy másik édesanyához fordulunk, aki a legmeghatározóbb lelki hatással volt fiatal fiára, egy olyan édesanyához, aki tanította és nevelte fiát, miközben könyörgött a lelkéért. Benne látjuk az imádkozó anya erejét.

***Egy imádkozó, vigyázó anya***

Charles Spurgeon 1834. június 19-én született az angliai Essexben, John és Eliza első gyermekeként. Eliza a közeli Belchamp Ottenben született és nevelkedett, és bár fiatal koráról keveset tudunk, azt tudjuk, hogy korán férjhez ment, mert mindössze **19 éves volt, amikor Charlesnak életet adott**. John, akárcsak az apja előtte, két hivatású, független lelkész volt, aki hétközben hivatalnokként dolgozott, hogy hétvégenként támogassa a szolgálatát. Munkája és szolgálata gyakran elvitte őt otthonról, és Elizára hagyta a gyerekek felügyeletét. És sok gyerek volt! Eliza **17 gyermeket szült, bár kilencen csecsemőkorban meghaltak.**

Születése után nem sokkal **Charles a nagyszüleinél lakott**, feltehetően azért, mert Eliza nehéz terhességgel vagy egy pici csecsemővel küzdött. Ott maradt 4 vagy 5 éves koráig, majd hazatért, bár egész gyermekkorában továbbra is élvezte a nagyszüleinél tett hosszú látogatásokat. Ott hozzáférhetett egy nagy könyvtárhoz, amely egy életre szóló olvasás iránti szeretetet váltott ki belőle, és ott hallgatta a teológiai vitákat, és ott kezdett kialakulni benne a megértés és a meggyőződés. Különös vonzalmat érzett a puritánok művei iránt, és 6 éves korában olvasta el először a Zarándokok útját, amelyet végül százszor is elolvasott.

Amikor visszatért a családjához, már ő volt három testvérének idősebb bátyja, és eljött az ideje, hogy elkezdje a tanulmányait. Ebben az időszakban **édesanyja volt a legmeghatározóbb lelki hatással rá**. Bár Charles külsőleg jól viselkedett, koraéretten tudatában volt mély romlottságának. *"Amíg csak tudtam" - mondta később - "lázadtam, tiltakoztam és küzdöttem Isten ellen. Amikor azt akarta, hogy imádkozzak, nem imádkoztam, és amikor azt akarta, hogy hallgassam a lelkész tanítását, nem akartam. És amikor meghallgattam, és a könny végiggördült az arcomon, letöröltem, és dacoltam Istennel, hogy meg ne lágyítson engemet. De jóval azelőtt, hogy én kezdtem volna az életet Krisztussal, Ő elkezdte már munkáját velem.*"

**Krisztus az édesanyja figyelmes szolgálatán keresztül kezdte el munkáját vele**. Mivel John annyira elfoglalt volt a munkájával, és gyakran foglalkozott a gyülekezet tagjainak a lelkével, **a szülői felelősség nagy része Elizára hárult**. Bár ez aggasztotta **Johnt**, és időnként bűntudatot keltett benne, **egy élmény mégis arról győzte meg, hogy gyermekei jó kezekben vannak**. Egyszer, elfoglaltsága idején megszakította a szolgálatát, hogy hazatérjen. *"Kinyitottam az ajtót, és meglepődve láttam, hogy a gyerekek közül senki sincs a folyosón. Csendesen felmentem az emeletre, és meghallottam a feleségem hangját. A gyerekekkel imádkozott; hallottam, hogy név szerint egyenként imádkozik értük.* ***Charleshoz lépett, és különösen érte imádkozott****, mert ő dacos lelkű és akaratos természetű volt. Addig hallgattam, amíg befejezte az imát, majd hálát érezve ezt mondtam: "Uram, folytatom a Te munkádat. A gyerekekről, lám, jól gondoskodnak* "."

Charles legkorábbi emlékei közé tartozik, hogy **édesanyja összegyűjtötte a gyerekeket, hogy olvassa nekik a Bibliát**, **és imádkozzon velük, hogy forduljanak Krisztushoz.** **Gyermekei számára nemcsak tanító, hanem evangélista is volt.**

Így ír erről: „Az volt a szokás, hogy vasárnap esténként, amikor még kisgyerekek voltunk, otthon maradt velünk, és akkor az asztal körül ültünk, és versről versre olvastuk, ő pedig magyarázta nekünk a Szentírást. Miután ez megtörtént, jött a könyörgés ideje; volt egy kis részlet Alleine *Riadójából [magyarul: „Üdvösségre vezérlő kalauz” megjelent a Koinónia kiadónál]* vagy Baxter *Hívás a meg nem tértekhez* című művéből, és ezt olvasta fel, és mindannyiunknak személyre szóló, lelkiismeretünket felrázó megjegyzéseket tett, miközben körbeültünk az asztal körül. És feltette a kérdést, hogy mennyi idő múlva fogunk elgondolkodni az állapotunkon, mennyi idő múlva fogjuk keresni az Urat. Ezután **egy anyai ima következett**, és ennek az imának egynéhány szavát soha nem fogjuk elfelejteni, még akkor sem, ha már őszül a hajunk.”

Ezekben az imákban **könyörgött Istenhez, hogy nyújtsa ki üdvözítő kegyelmét gyermekei számára**. Charles emlékezett arra, hogy egy alkalommal így imádkozott: *"****Most, Uram, ha gyermekeim tovább folytatják bűneiket, nem tudatlanságból fognak elpusztulni, és lelkemnek gyors tanúként kell majd bizonyságot tennie ellenük az ítélet napján, ha nem ragaszkodnak Krisztushoz"****.* – Nos, ez a gondolat, hogy saját édesanyja tanúskodik majd ellene, átjárta a lelkét és felkavarta a szívét. Az ő közbenjárása és esedezése olyan mély benyomást tett fiatal fiára, hogy sok évvel később ezt írta: *"Hogyan is felejthetném el könnyes szemét, amikor figyelmeztetett, hogy meneküljek az eljövendő harag elől?"*. Egy másik alkalommal **átkarolta a fiú nyakát, és egyszerűen így kiáltott Istenhez: "Ó, add, hogy a fiam éljen előtted!".** Szíve legmélyebb vágya az volt, hogy lássa, amint gyermekei átölelik Megváltóját.

De Charles még mindig nem fordult Krisztushoz. Tíz és tizenöt éves kora között bosszankodott és gyötrődött lelkiállapota miatt. Tudott a bűnösségéről, de nem ismerte a megbocsátást; tudott a lázadásáról, de nem bízott a bűnbánatban. Olvasta a történelem nagy lelkipásztorainak és teológusainak műveit, de nem talált enyhülést. Aztán egy havas vasárnap reggel egy aprócska metodista kápolnába vonzotta, ahol egy egyszerű lelkipásztor ezt az igét hangsúlyozta: "Tekintsetek rám, hogy üdvözüljetek, a föld minden végéről". "Fiatalember, nézz Jézus Krisztusra!" - kiáltotta. "Nézz! Nézz! Nézz! Nincs más dolgod, mint nézni és élni." Az üzenet egyszerűségére éppen Charlesnak volt szüksége, mert most már megértette, hogy Isten nem cselekvésre, hanem hitre hívja őt. És ő meg is tette. Hitét teljes bizodalommal az Úr Jézus Krisztusba helyezte.

Nem sokkal később **levelet írt édesanyjának, amelyben lelkesedését és háláját fejezte ki**. Tisztelettel adózott neki, hogy ő volt a legfontosabb tanítója, és hogy ő volt az, aki oly sokszor könyörgött Istennek az üdvösség ajándékáért. "Születésnapod most kétszeresen is emlékezetes lesz, mert május harmadikán az a fiú, akiért oly gyakran imádkoztál, a remények és félelmek fiúja, az elsőszülötted, csatlakozik a megváltottak látható földi egyházához, és nyílt hitvallással kétszeresen is az Úrhoz, az ő Istenéhez köti magát. **Édesanyám, te voltál az a nagy eszköz Isten kezében, mely engem azzá tett, ami remélem, hogy vagyok. Kedves, figyelmeztető vasárnap esti beszédeid túlságosan mélyen a szívembe ivódtak ahhoz, hogy elfelejtsem őket. Isten áldása által te készítetted elő az utat a hirdetett Igéhez** és ahhoz a szent könyvhöz, a *Szentek felemelkedése és előrehaladása-hoz*. Most hogy bátorságot érzek, s késznek érzem magam arra, hogy kövessem Megváltómat, nemcsak a vízbe, hanem ha hívna, akár a tűzbe is: szeretettel hálás vagyok neked, mint szívem prédikátorának, ki ilyen bátorságról prédikált szívemnek, köszöntelek, mint imádkozó, felettem gondosan vigyázó Édesanyámat".

Spurgeon hamarosan *A prédikátorfiú* és *A prédikátorok fejedelme* lett. Először ezrek, majd tízezrek özönlöttek prédikációit hallgatni. Hamarosan prédikációit leírták és hétről-hétre az egész világra elküldték. Élete során millióknak prédikált. Hordozta a kereszt gyalázatát, de sokszor elnökök és hercegek tiszteletét és elismerését is megnyerte, mégis **mindezt egy olyan anyának köszönhette, akinek első és legnagyobb közönsége a saját családja volt**. Egyik korai prédikációjában Spurgeon így tisztelgett előtte: "Volt egyszer egy fiú - egy nagyon bűnös gyermek -, aki nem hallgatott szülei tanácsára. De az édesanyja imádkozott érte, és most minden úrnapján itt áll, hogy prédikáljon ennek a gyülekezetnek. És amikor **az édesanyja arra gondol, hogy az elsőszülöttje az evangéliumot hirdeti, dicsőséges aratása van, ami boldog asszonnyá teszi**."

Eliza boldog asszony volt, aki dicsőséges termést aratott, mert hűséges volt. **Anyaságának első és nagy kötelessége volt a gyermekei lelki gondozása, és ő ennek a felelősségnek a teljesítésére vállalkozott. Megtanította gyermekeit Isten Igéjére, imádkozott a lelkükért, és könyörgött nekik, hogy forduljanak Krisztushoz**. Kiérdemelte fia dicséretét: *"Soha senki nem tudná felmérni, hogy mit köszönhet egy istenfélő anyának".*

Ha többet szeretne megtudni Charles Spurgeonról, ajánlom

- Arnold Dallimore Spurgeon című könyvét,

- Tom Nettles Living by Revealed Truth című könyvét és

- W.Y Fullerton Charles Haddon Spurgeon című könyvét. .

A cikkhez szükséges információk elsősorban ezekből a forrásokból származnak.

https://www.challies.com/articles/christian-men-and-their-godly-moms-charles-spurgeon/

Tim Challies:

**A stabilitás és az erő forrása**

<https://www.challies.com/articles/a-source-of-stability-and-strength-christian-men-and-their-godly-moms/>

# Tim Challies: [A Source of Stability and Strength (Christian Men and Their Godly Moms)](https://www.challies.com/articles/a-source-of-stability-and-strength-christian-men-and-their-godly-moms/)

*[Keresztyén férfiak és édesanyjuk - áldott édesanyák befolyása keresztyén prédikátorokra]*

Írta: Tim Challies

Forrás: Tim Challies blogjáról - 2017.

https://www.challies.com/articles/a-source-of-stability-and-strength-christian-men-and-their-godly-moms/

Az élet túl nehéz ahhoz, hogy egyedül boldoguljunk. Túl gyengék, bölcstelenek, bűnnel teljesek vagyunk. Hála Istennek, Ő nem azt szánta nekünk, hogy önállóan végezzük a keresztyén életet. Ehelyett más keresztyének erejét, bölcsességét és kegyességét adja nekünk, hogy ők hordozzák a terheinket, rámutassanak ostobaságainkra, és példát mutassanak arra, mit jelent szentnek lenni. Néhányan közülünk a barátokra, lelkipásztorokra vagy házastársakra támaszkodunk, akik a legkedvesebb lelki tanítóink, vezetnek, segítenek megalapozódni minket. Vannak, akik **istenfélő édesanyával lettek megáldva,** aki egy életen át végezte ezt a szolgálatot.

Ma a "***Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk"*** című sorozatunkban egy **olyan édesanyához fordulunk, aki döntő szerepet játszott híres fiai életében**. Bár helye a történelemkönyvekben mindig is a gyermekeihez fog kapcsolódni, önmagában is feltűnő példát nyújt a keresztyén érettségről. **Teológiailag éles eszű volt, bátran tanította, amit tudott, és buzgón igyekezett áldássá lenni mások számára.** Fiai megváltoztatták a világot, de emberileg szólva, azért tudták ezt megtenni, mert ő maga változtatta meg őket. **Susanna Wesley**-ben egy olyan anya áldását látjuk, aki stabilitást és erőt ad gyermekeinek, még akkor is, amikor azok már felnőttek.

***A nyomorúság igaz leánya***

Susanna 1669. január 20-án született Londonban, **Samuel és Mary Annesley 25 gyermeke közül a legfiatalabbként**. Samuel nonkonformista puritán lelkész volt, aki hűségesen tanította a Bibliát és példát mutatott a keresztyén jámborságról. Nagyra értékelte az oktatást, és gondoskodott arról, hogy minden gyermeke jól képzett legyen. Az ő gondoskodása alatt Susanna már korán Krisztusba vetette hitét. A bátor gyermek elhatározta, hogy mindig több időt fog magánáhítattal tölteni, mint a világi örömökkel. Ez az elkötelezettség elősegítette lelki fejlődését, és hamarosan erős teológiai meggyőződései alakultak ki. Bár szerette és tisztelte szüleit, meggyőződése lett, hogy tévedtek, amikor elhagyták a hivatalos egyházat, és **13 éves korában elhagyta apja gyülekezetét, az anglikán egyház javára**. Hamarosan találkozott **Samuel Wesleyvel, egy fiatal lelkésszel**, aki hasonló utat járt be, és hasonló meggyőződéseket alakított ki. **1688-ban házasodtak össze**, amikor a lány 19, a férfi pedig 26 éves volt. Együtt **19 gyermekük született.**

Susanna **férje korántsem volt könnyű ember**. Szigorú és időnként kemény moralista volt. Harcias és népszerűtlen volt a hívei körében. A vitákból élt, és gondatlanul bánt a pénzzel. Kétszer is jelentős adósságot halmozott fel, és börtönbe került, mert nem tudta visszafizetni a hitelezőinek a tartozását. Családja megszorításokra kényszerült, és gyakran nem állt módjukban a létminimumnál többel megélni. Samuel egyszer kicsinyes vitát szított Susannával, és bosszúból **öt hónapra magára hagyta feleségét és a gyerekeket.** A nő így emlékezett vissza: "Samuel azonnal letérdelt, imádkozott, és az isteni bosszút kérte magára és az összes utódjára, ha még egyszer hozzám ér, vagy ágyba bújik velem, mielőtt Isten bocsánatáért és az ő bocsánatáért nem folyamodom".

Házassága nehézségeihez még hozzáadódott a **kilenc csecsemő gyermek elvesztése miatti gyász**, és az a bánat, hogy **kétszer is tűzvészben veszítették el otthonukat.** Férje bűnössége, valamint e tragikus körülmények miatt, Susanna élete intenzív és állandó szenvedés volt. Egy korai életrajzírója ezt világosan megfogalmazza: "Élete a házasságtól a halálig a gyengeség és a szegénység elleni állandó küzdelem. Egyik szerencsétlenség a másikat követte olyan keservesen, hogy egy kevésbé alaposan felkészült nő hamarosan kétségbeesett volna". Ő azonban **jól fel volt szerelve istenfélelemmel, és a körülményektől függetlenül bizakodó maradt Isten jóságában és jellemében.** Soha nem ingott meg.

Susanna feladatai közé tartozott **gyermekeinek tanítása és nevelése**. Elszántan és szigorú szabályok szerint közelítette meg szellemi és lelki képzésüket: *"•A gyermekeket meg kell tanítani imádkozni, mihelyt beszélni tudnak; •a gyermekek nem kapják meg azt, amiért sírnak, hanem csak azt, amit udvariasan kérnek; •a hazugság megelőzése érdekében a gyermekeket nem büntetjük meg azért, amit megvallanak és megbánnak; •a gyermekeket nem büntetem meg kétszer egyetlen vétségért; •a jó viselkedést dicsérjük és jutalmazzuk; minden tetszési kísérletet (amikor valamivel kedveskedni próbálnak), bármilyen rosszul teljesített is, dicsérnünk kell; •a tulajdonjogot tiszteletben tartjuk, még apró ügyekben is; •a gyermekeket megtanítjuk félni az Urat*". Bár időnként szigorúan fegyelmezte a gyerekeket, azok mégis szeretettel és tisztelettel válaszoltak anyjuknak.

Időnként a tanítása túlmutatott a családján. Volt hogy a férje elutazott, mert otthagyta a kurátorságot, s tanítói állást vállalt az egyházban. Susanna nem találta megfelelőnek a tanítását, ezért vasárnap esténként összegyűjtötte gyermekeit a konyhában, hogy felolvassa a nyomtatásban talált prédikációkat. Hamarosan mások is összegyűltek - először 50-en, majd 100-an, aztán olyan sokan, hogy egy közeli pajtába kellett költözniük. Samuel a hírnevét féltve megkérte, hogy hagyja abba. A nő azt válaszolta, hogy kötelességtudóan abbahagyja, ha ő, mint lelkipásztora, erre utasítja. De azt is megkérdezte: "*Hol van ebben a kár, vagy ártalom? Ha én és a gyermekeim vasárnap esténként látogatóba járnánk, vagy ha bevallanánk, hogy szemtelen látogatókat fogadtunk, ahogyan túl sokan teszik, akik jó keresztyénnek tartják magukat, talán nem tartanák botrányos gyakorlatnak, bár valójában az lenne. Ezért nem értem, hogy miért kellene bárkinek is önt szidalmazni – legyen az ön helyzete bármilyen – csak azért, mert a felesége igyekszik az embereket a templomba vonzani, és olvasással és egyéb meggyőzéssel visszatartani őket Isten legszentebb napjának a megszentségtelenítésétől. De ha valaki olyan bolond lenne, hogy ezt megteszi, azt kívánom, hogy ne vegye figyelembe!"*

***A metodizmus anyja***

**John és Charles** négy és fél év különbséggel, 1703-ban és 1707-ben születtek. John volt a 15., Charles pedig a 18. gyermek. Fiatal korukban mindketten közel álltak édesanyjukhoz, bár idősebb testvérük, Samuel mindig is a kedvence volt. Mindketten jól érezték magukat a tanítása alatt, és különösen azokon a négyszemközti alkalmakon, amelyeket szándékosan különített el külön minden gyermeke számára. Miközben egyszerre adott leckéket az egész családnak, és a legszigorúbb fegyelmet tartotta fenn, ezt a formalitást kiegyensúlyozta ezekkel a kötetlen személyes beszélgetésekkel. Ebben a kontextusban **alakultak ki a gyermekeivel olyan kapcsolatok, amelyek barátságokká fejlődtek**.

**Az anyaságot szent, élethosszig tartó hivatásnak tekintette**, és mindig mély felelősséget érzett minden egyes gyermeke iránt.

Miután bentlakásos iskolába jártak, John és Charles beiratkozott az oxfordi Christ Churchbe, ahol a lelkészi pályára készültek. Susanna rendszeresen írt nekik lelki tanácsokat és híreket otthonról. **Az egyik lányának írt levél** jól mutatja, hogy milyen felelősséget érzett minden egyes gyermeke iránt, még akkor is, amikor azok megöregedtek és egyre önállóbbá váltak: "*Mivel szerencsétlenségünk elválasztott minket egymástól, és nem élvezhetjük többé a közös beszélgetések lehetőségét, nem tudom másképp teljesíteni a szülői kötelességemet, és nem tudok másképp eleget tenni annak a hajlamomnak, hogy minden tőlem telhető jót tegyek nektek, csak úgy, hogy írok. Nagyon jól tudod, mennyire szeretlek. Szeretem a testedet; és őszintén kérem a mindenható Istent, hogy áldja meg egészséggel és mindennel, ami szükséges a jóléthez és támogatásához ezen a világon."* **Az anyaságot szent, életre szóló hivatásnak tekintette, és mindig mély felelősséget érzett minden egyes gyermeke iránt.**

Az Oxfordban töltött idő alatt John és Charles megalakították a "Szent Klub" névű társaságot, hogy a Szentírás megismerésére és az istenfélő életre összpontosítsanak. Ebben a klubban kezdtek egy áldásos barátságot George Whitefielddel. Mégis, minden erőfeszítésük és vágyuk ellenére egyikük sem tapasztalta meg az igazi megtérést.

Miután lediplomáztak, Susanna áldását adta rájuk, amikor Amerikába hajóztak, és hazavárta őket, miután kudarcot vallva elmenekültek. Csak 1738-ban élték át mindketten, hogy bűnbánatban és hitben Krisztushoz jöttek. Azonnal prédikálni kezdtek mindenkinek, aki meghallgatta őket, és komoly erőfeszítéseik hamarosan elindítottak egy mozgalmat, amely metodizmus néven vált ismertté. Folyamatosan utaztak és prédikáltak, és számtalan ezreket láttak hitre jutni. Charles felfedezte dalszerzői képességeit, és az egyik legtermékenyebb énekszerzővé vált, akit az egyház valaha ismert. A legismertebbé vált himnuszát alig néhány nappal megtérése után írta: "És lehet-e, hogy én / részesedjem a Megváltó vére által szerzett üdvben? / Meghalt ő értem, ki okoztam fájdalmát! / Értem - ki őt halálba üldöztem? / Csodálatos szeretet! Hogy lehet az, / Hogy te, Istenem, értem haltál meg?" John és Charles Wesley együtt szinte a világ leghíresebb embereivé váltak.

Mégis, még **befolyásuk csúcsán sem feledkeztek meg édesanyjukról, és nem hanyagolták el őt. Éppen ellenkezőleg, továbbra is keresték a tanácsát és támaszkodtak az imáira.** **Amikor az emberek kigúnyolták buzgóságukat és jámborságukat, ő bátorítást adott nekik:** "*Szívből csatlakozom kis Társaságotokhoz minden jámbor és jótékony cselekedetben, amelyek Isten dicsőségére szolgálnak. Legyetek kitartók továbbra is az ilyen jó cselekedetekben, menjetek előre és gyarapodjatok! Bár testben távol vagyok, lélekben jelen vagyok veletek; és naponta imádkozom értetek, az isteni gondviselésnek ajánlak és Isten kegyelmére bízlak mindannyiótokat*." **Amikor teológiai kérdésekkel küszködtek, bölcsességgel szolgált: "***Bármi, ami gyengíti értelmedet, rontja lelkiismereted gyöngédségét, elhomályosítja Isten iránti érzékedet, vagy elveszi a lelki dolgok iránti örömödet... az a dolog bűn számodra, bármennyire ártatlan is önmagában".* **Amikor John prédikációja túlságosan tudományos vagy technikai jellegűvé vált, emlékeztette őt**: "*Bármennyire is kíváncsi vagy a természet kutatására vagy az emberi természet hajlamainak (szenvedélyeinek) vagy erényeinek, tulajdonságainak megkülönböztetésére egyéni élvezeted kedvéért, légy nagyon óvatos nyilvános gyűléseken tett körmönfont (agyafúrt) megkülönböztetéseiddel; mert* ***ez nem felel meg a prédikálás igazi céljának, amely az emberek életének megjavítása,*** *és nem pedig az, hogy a fejüket haszontalan okoskodásokkal töltsük tele.”* Haláláig ő maradt a legfontosabb lelki tanítójuk, aki gyakorlati és teológiai kérdésekben egyaránt irányította őket. Erős hite és isteni bölcsessége megalapozta és segítette őket. Nem véletlenül vált "**a metodizmus anyjaként**" ismertté.

Minden erőssége ellenére egész életében küzdött azért, hogy **bizonyosságot találjon üdvösségéről. Csak az élete végéhez közeledve találta meg végül**. Elmondta élményét John-nak, aki ezt egy levélben meg is jegyezte. „Édesanyám mondta: *"Két vagy három héttel ezelőtt, amikor Hall fiam kimondta azokat a szavakat, a pohár átnyújtása közben: "A mi Urunk Jézus Krisztus vére, amely érted adatott…", e szavak erősen szíven ütöttek, és tudtam, hogy Isten Krisztusért megbocsátotta nekem minden bűnömet.".”* Végre tudta, hogy bűnei megbocsáttattak, és hogy örökké élvezni fogja az Úr jelenlétét.

1742-ben, akkor már Johnnal élve, Susanna megbetegedett, és tudta, hogy hamarosan meg fog halni. **Utolsó kérése a gyermekeihez szólt: "Gyermekeim, amint megszabadulok, énekeljetek egy zsoltárt, amelyben dicsérjétek Istent!"** Július 23-án a dicsőségbe énekelték őt. Életét és hatását gyönyörűen írta le **a tiszteletére írt sírfelirat**, amelyet Charles írt:

*Biztos és szilárd reménységben felszáll,*

*És ott fenn a mennyben elfoglalja lakhelyét,*

*Egy keresztyén, ki itt letette testét;*

*Immár a keresztet koronára cserélte.*

*A nyomorúság igaz leánya volt ő,*

*Ki megszokta a fájdalmat és a nyomorúságot,*

*Gyászolt hosszú éjszakán, bánat és félelem közt,*

*Hetven évig, a törvény rabsága éjszakáját.*

*Az Atya ekkor kinyilatkoztatta neki Fiát;*

*Őt a megtört kenyérben ismerte meg;*

*Megismerte és érezte bűnei megbocsátását,*

*És megtalálta a mennyország zálogát.*

*Immár alkalmassá lett a fenti közösségre,*

*Hallotta a hívást: "Kelj fel, szerelmem!"*

*"Jövök!" - felelte haldokló tekintete,*

*És bárányként, mint az ő Ura, meghalt.*

**Ha többet szeretne megtudni a Wesley családról, olvassa el**

**- Iain Murray: Wesley and the Men Who Followed Him,**

**- Arnold Dallimore: Susanna Wesley, vagy**

**- John Tyson: Assist Me To Proclaim.**

**Forrás: https://www.challies.com/articles/a-source-of-stability-and-strength-christian-men-and-their-godly-moms/**

Fordította: DeepL Translator; Lektorálta: Borzási Sándor, (2023.04.26. Marosvásárhely).

Tim Challies:

**Az anyai odaadás ereje**

https://www.challies.com/articles/the-power-of-a-mothers-devotion-christian-men-and-their-godly-moms/

**Tim Challies:** [**The Power of a Mother’s Devotion (Christian Men and Their Godly Moms)**](https://www.challies.com/articles/the-power-of-a-mothers-devotion-christian-men-and-their-godly-moms/)

(Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk)

Írta: Tim Challies

Forrás: Tim Challies blogjáról - April 29, 2017. Bejegyzés

https://www.challies.com/articles/the-power-of-a-mothers-devotion-christian-men-and-their-godly-moms/

A tragikus körülmények gyakran kihozzák jellemünk legjobb és legrosszabb oldalát. Megfeszítik kitartásunkat, fegyelmet építenek bennünk, és megerősítik elszántságunkat. Leleplezik a szívünkben ápolt istenfélelmet. De a tragikus körülmények a bennünk maradt bűnt is leleplezhetik. Olyan helyzetekbe sodornak bennünket, amelyek meghaladják erőnket és irányításunkat, és ilyenkor előfordulhat, hogy érzéketlenül vagy túlságosan erőszakosan reagálunk másokkal szemben. Ezek felnagyítják gyengeségeinket, és alázatot hagynak bennünk elégtelenségünk miatt.

Sorozatunkban eddig több olyan embert is megnéztünk, akiknek az volt a kiváltságuk, hogy mindkét szülőjük nevelte őket. **Ma egy olyan anyához fordulunk, akit tragikus körülmények arra kényszerítettek, hogy egyedül nevelje fel a fiait.** Bár ez a megpróbáltatás végül is felszínre hozta gyengeségeit és bűneit, mégis az ő rendíthetetlen odaadása volt az, ami a legfényesebben ragyogta be egyedülálló anyaként töltött életét. Isteni elszántsággal és kimeríthetetlen szeretettel az Úr félelmében nevelte fiait, és gondoskodott minden szükségletükről. Nem csoda hát, hogy sok évvel később **Charles Hodge** úgy tisztelgett **édesanyja** előtt, mint az egyetlen embernek a világon, akinek abszolút mindent köszönhetett. A "Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk" bejegyzésben most **az anyai odaadás erejét látjuk.**

***Öröm és bánat***

Charles Hodge egyike volt Hugh és **Mary Hodge** öt gyermekének. Mary 1765-ben született. A történészek keveset tudnak fiatalabb éveiről, kivéve, hogy kivételesen szép volt, és hogy 20 éves korában, szülei halálát követően Philadelphiába telepedett, hogy a bátyjához költözzön. Itt találkozott Hugh-val, akivel valami olyasmit élt át, mint „szerelem első látásra”. Néhány évig udvaroltak, mielőtt 1790-ben összeházasodtak. Hugh egy gazdag és befolyásos család tagja volt, amely az 1700-as évek elején telepedett le Philadelphiában. Hugh apja, Andrew Hodge a nemzetközi kereskedelemben szerzett vagyont, és a helyi és országos politikában is aktívan részt vett. Andrew jámbor keresztyén volt, és részt vett a presbiteriánus vallás építésében és terjesztésében Amerikában. Hugh jómódban nőtt fel, a Princeton College-ban tanult, majd orvosnak képezte magát. Bár egy ideig kereskedői karriert futott be, nem sokkal az esküvője után visszatért az orvosláshoz, és elismert philadelphiai orvosként tette le a névjegyét. Mind ő, mind Mary elkötelezett keresztyének voltak, akik presbiteriánusok hosszú sorából származtak.

**Hodge-ék házasságát kezdettől fogva tragédia jellemezte. Első három gyermekük egymás után halt meg betegségben**, a legidősebb a sárgalázban, a következő kettő pedig kanyaróban. Negyedik gyermekük, ifjabb Hugh volt az első, aki túlélte a csecsemőkort. **Ötödik és egyben utolsó gyermekük, Charles**, kevesebb, mint két évvel idősebb testvére után született. A fiúk apja is hamarosan eltávozott. **Amikor Charles mindössze 7 hónapos volt, apja sárgalázban meghalt,** és a családra alig maradt más, mint egy kis birtok, amely szűkös és következetlen jövedelmet hozott.

***Szülői gondoskodás és ellátás egyedül***

Ez a korai „teológiai képzés” megalapozta Charles egész további életét.

Szerencsére Mary határozott és rátermett nő volt, aki elhatározta, hogy a fiairól gondoskodik, és a legjobb tudása szerint gondot visel róluk. Ennek érdekében gyakran kénytelen volt otthona nagy részét albérlőknek kiadni, és néha csak egyetlen szobát hagyott magának és a fiúknak. **A körülmények arra kényszerítették, hogy gyakran költözzön, általában kisebb lakrészekbe. Még ha ilyen súlyos felelősséget is viselt, aktív maradt a gyülekezetében és a közösségében, sőt még egy ingyen-konyhát is alapított az elszegényedett nők ellátására. Nagy hangsúlyt fektetett fiai oktatására, hosszú órákat és megalázó munkákat végzett, hogy biztosítsa, hogy jó iskolába járhassanak. Ő maga vállalt vezető szerepet a keresztyén nevelésben, különösen a Westminsteri Kis Káté alapján oktatta őket**. Elintézte, hogy a fiai találkozzanak a lelkészükkel, hogy elmondják a katekizmus kérdéseit és válaszait, és amikor már elsajátították, részt vehettek a bibliaórán. **Ez a korai teológiai képzés olyan alapokat teremtett, amelyek Charles egész további életére rányomták bélyegüket**.

1810-re Mary szűkös anyagi lehetőségei miatt arra kényszerült, hogy a fiúkat a New Jersey állambeli Somerville-ben élő rokonokhoz küldje. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy megfizethető áron magasabb szintű oktatásban részesülhessenek. Abban a két évben, amíg **Charles távol volt otthonától, édesanyjával levelek útján állandó kapcsolatban maradtak, és anyja legfőbb gondja az volt, hogy Charles istenfélő jelleme fejlődjön.** Hangsúlyozta a kemény munka és a megfontolt, strukturált élet értékét. Arra is bátorította, hogy keressen idősebb keresztyén férfiakat, akik esetleg képesek lennének egyfajta apai szerepet vállalni. **Sok minden, amivé Charles vált, és amit elért, annak az alapnak tulajdonítható, amelyet édesanyja a katekézis és a keresztyén erények belé nevelése révén fektetett le.** Charles édesanyja iránti szeretetét a levelei kezdő szavai jelzik: *"Drága Anyám", "Legdrágább Anyám*" vagy "*Drága Mamám*". Leveleit többnyire így zárta: "*Mindig is, drága anyám, a te szerető Charlesod vagyok*", *"Maradok, drága anyám, a te hű fiad*" vagy "*Drága anyám szeretett fia*".

A fiúk tanulmányainak következő állomása a Princeton College volt. Bár Mary Princetonba költözött, és újra együtt volt a fiaival, ezek a napok különösen nehéznek bizonyultak. **Az 1812-es háború súlyosan érintette Mary birtokából származó jövedelmét, és kénytelen volt több bentlakót fogadni, és mosni a szomszédainak. De ő kitartott, és alázatos, kemény munkával eleget keresett ahhoz, hogy eltartsa a családját**, és hogy gyermekeit továbbra is beirathassa az iskolába.

Charles 1812-ben kezdte meg tanulmányait a Princetonon, és hamar kitűnt, mint jó tanuló. Végzős évében hirtelen lelki ébredés, keresztyén megújulás söpört végig az iskolán, és őt is magával ragadta. Ennek során kezdett megkérdőjeleződni benne, hogy vajon elég komolyan veszi-e a hitét, és hogy egyáltalán keresztyén-e. A lélekvizsgálat ideje alatt végül arra a következtetett, hogy kegyelemből üdvösségre jutott, de hivatalosan is csatlakoznia kell az egyházhoz. 1815. január 15-én a Princeton Presbiteriánus Egyházban nyilvánosan tett hitvallást. **Ezt a hitvallást úgy értelmezte, hogy az nem más, mint az édesanyjától és lelkészétől kapott gyermekkori nevelés és figyelmeztetés egyfajta betetőzése vagy befejezése**. Hamarosan felébredt benne a vágy, hogy lelkészi szolgálatot végezzen. Édesanyja nem volt elragadtatva ettől a döntéstől, talán azért, mert idősebb bátyja tekintélyes orvosi karriert futott be (később a szülészet szakértője és újítója lett), vagy talán azért, mert Charles képességeit nem becsülte túl nagyra. Eltelt egy kis idő, mire meggyőzte édesanyját, hogy beleegyezését adja. E célból végül visszatért Princetonba.

Charles úgy vélte, hogy talán határmenti missziókra hívják, de amint 22 évesen lediplomázott, felajánlottak neki egy tanári állást Princetonban. Elfogadta, és egész pályafutása alatt ott maradt. A későbbiekben a református teológia kitartó védelmezőjévé és a presbiteriánizmus egyik vezetőjévé vált. Számos kulcsfontosságú újszövetségi levélhez írt figyelemreméltó kommentárokat. Főműve a háromkötetes szisztematikus teológia, amelyet ma is újra kiadnak, és közkézen forog [interneten is hozzáférhető]. De talán a legnagyobb befolyása az általa képzett és az Egyesült Államokban és a világban szolgálatra küldött több ezer szeminaristában rejlik. Nem véletlenül kezdték őt egyesek humorosan "*a presbiteriánizmus pápájának"* nevezni.

Charles és édesanyja mindig szoros kapcsolatban maradtak, de sajnos a kapcsolatuk időnként feszült volt, sőt kezdett kihűlni. Valószínűnek tűnik, hogy **Mary legnagyobb erőssége a rendíthetetlen odaadásban egyben az egyik legnagyobb gyengesége is volt. Vagyis, az a határozott felügyelet és befolyás, amelyet Charlesre fiatalabb éveiben gyakorolt, Charles idősödésével és függetlenségének megszerzésével túlságosan uralkodóvá és tolakodóvá vált. A kiválóságra való belső késztetése is megakadályozta, hogy valaha is elégedettségét fejezze ki Charles munkájával és eredményeivel kapcsolatban. Charles kétségbeesett, hogy valaha is a kedvében járhat.** Miután Charles lediplomázott, **Sarah Bache-nek kezdett udvarolni, akit Mary keményen bírált, mint alkalmatlan házastársat. Bár később visszavonta szavait, ezzel megsértette a fiát és megrongálta a kapcsolatukat.** Mary-t talán az is bántotta, hogy csökkenő befolyása volt Charlesra, aki mély barátságot kötött kollégájával, mentorával és apa-képével, Archibald Alexanderrel. Egy alkalommal Charles azt mondta a bátyjának, hogy már azt sem tudja, hogyan közeledhetne az anyjához, és azon siránkozott, hogy "úgy tűnik, hogy az anyja jócskán elvesztette az irántam érzett érzelmeit".

***Az édesanyánknak, a bátyám és én, Isten alatt, abszolút mindent köszönhetünk.***

Mégis, nagy megrázkódtatás és bánat érte, amikor 1832-ben Mary meghalt. Halála olyan hirtelen következett be, hogy nem tudott mellette lenni. **Bár kapcsolatuk a végére kihűlt, hálásan ismerte el, hogy Mary volt a legjelentősebb és legformálóbb hatással az életére. Édesanyja előtt tisztelegve így fogalmazott: "Anyánknak, a bátyám és én magam, Isten alatt, abszolút mindent köszönhetünk. Nekünk szentelte az életét. Értünk imádkozott, fáradozott és szenvedett".**

Lehet, hogy önök is olyan körülmények között nevelik gyermekeiket, amire nem számítottak, és nem is választották volna. Lehet, hogy önök is egyedül felvállalják a felelősséget azért, hogy a keresztyén hitre oktassák őket, és gondoskodjanak a szükségleteikről. Tanuljátok meg Marytől, hogy Isten mindent megad, amire szükségetek van ahhoz, hogy mindvégig kitartó odaadást tanúsíthassatok. Tanuljátok meg Marytől, hogy ő felhasználja minden kis hűséges erőfeszítéseteket, még akkor is, ha ez az erőfeszítés olykor bűnnel keveredik. Tanuld meg Marytől, hogy mindennapi fáradozásodban nem vagy egyedül. Mert még annál is jobban, minthogy te gyermekeidnek szenteled magad, Isten a te javadra szenteli magát Krisztus Jézusban.

A cikkhez felhasznált információk a következő művekből származnak:

- Charles Hodge, írta Paul Gutjahr,

- Charles Hodge, írta W. Andrew Hoffecker, és

- The Life of Charles Hodge, írta A. A. Hodge.

Tim Challies:

**A nevelés és a gyengédség elszakíthatatlan köteléke**

https://www.challies.com/articles/the-unbreakable-bond-of-training-and-tenderness-christian-men-and-their-godly-moms/

# Tim Challies: [The Unbreakable Bond of Training and Tenderness (Christian Men and Their Godly Moms)](https://www.challies.com/articles/the-unbreakable-bond-of-training-and-tenderness-christian-men-and-their-godly-moms/)

(Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk)

Írta: Tim Challies

Forrás: Tim Challies blogjáról – (2017. Április 8. bejegyzés)

https://www.challies.com/articles/the-unbreakable-bond-of-training-and-tenderness-christian-men-and-their-godly-moms/

A keresztyén szülők nagy vágya, hogy gyermekei istenfélelemre jussanak. Amíg a mi gondoskodásunk alatt vannak, azért imádkozunk, hogy eljussanak oda, hogy Jézust Uruknak vallják, becsben tartsák az Igét, és egyre inkább e nagyszerű Megváltó képmásához igazodjanak. És miközben imádkozunk, keményen dolgozunk is azon, hogy egészséges tanításra neveljük őket, hogy elmélyítsük gyökereiket a Szentírásban, és hogy a javukra fegyelmezzük őket.

Ugyanakkor **minden keresztyén szülő azt is tudja, hogy eljön a nap, amikor bizalommal kell kitárnunk a kezünket, amikor gyermekeink elindulnak a világba. Azon a napon reméljük, hogy gyermekeink, bár eltávoznak tőlünk, nem térnek el a tőlünk kapott tanítástól, mit éveken tanítottunk nekik. Ez egy nehéz időszak; mert még ha gyermekeink küzdenek is a világgal és annak csalásaival, nekünk úgy kell döntenünk, hogy állhatatosan szeretjük őket, hogy megmutassuk nekik így is az Atya állhatatos szeretetét.**

Ebben a *Keresztyén férfiakról és istenfélő édesanyjukról* szóló gyűjteményben megismerhettük egy olyan anya erejét, aki **lelkileg erős volt akkor is, amikor fizikailag gyenge volt**, és megismerhettük egy olyan anya erejét, **aki buzgón imádkozott.** Most egy olyan anya erejét szeretnénk megvizsgálni, aki **szorgalmasan nevelte a fiát egészséges igei tanításban, és mindvégig állhatatosan szerette őt**.

**Boldog otthon**

**John Gresham Machen** **1881. július 28-án született** a marylandi Baltimore-ban, **Arthur és Mary három fia közül másodikként.** Arthur Harvardon végzett ügyvéd volt, aki sikeres ügyvédi irodát vezetett, és hobbiból tanulmányozta az ókori klasszikusokat. A nyelvek szerelmese volt, jártas volt az angol, latin, görög, francia és olasz nyelvben. Kiváló író is volt, akinek számos műve volt forgalomban, bár mindegyik álnéven jelent meg.

**Mary, akit Minnie-nek hívtak, intellektusban és tudásszeretetben egyenrangú volt férjével**. Kiváltságos georgiai családba született, amelynek a gyapotból és a vasútból származott a pénze. **Vallási öröksége konzervatív, presbiteriánus és hívő volt**. **A Wesleyan College-ban szerzett diplomát,** és egész életében megőrizte az olvasás és az írás szeretetét, sőt, **később még egy könyvet is kiadott.** Mary **21 évvel volt fiatalabb Arthurnál -** **amikor 1873-ban összeházasodtak, a férfi 45, a nő pedig csak 24 éves volt**. Könnyen belerázódtak a házaséletbe, és hamarosan három fiúnak adott életet: Arthur jn, John Gresham és Thomas.

Gresham korai életét a könnyedség és a jólét jellemezte. Ugyanakkor az odaadásé is, mivel szülei elkötelezett keresztyének voltak, akik a Franklin Street Presbiteriánus Egyházba jártak, egy hagyományos és konzervatív gyülekezetbe. **Minnie, akivel Gresham mindig is különleges kapcsolatban állt, különösen nagy hatással volt a fiú neveltetésére**. **Az ő térdén ismerkedett meg először a Bibliával, és a keresztyén életről először A Zarándok útja c. könyv olvasásával szerzett tudomást.** Édesanyja presbiteriánus gyökereihez híven **szorgalmasan oktatta fiát a Westminsteri Kátéban,** ami elvezette őt ahhoz, hogy megértse és magáévá tegye annak történelmi, református teológiáját. Következetesen **előkészítette a vasárnap délutáni bibliaórai leckéket és beszélgetéseket a fiainak**. Később ő felügyelte az oktatásukat, elolvasta és kritizálta a dolgozataikat. Nem telt el sok idő, és Gresham kiváló tanulóként is kitüntette magát, osztályelső volt számos tantárgyból, a geometriától a görögig. 15 éves korára hiteles hitvallást tett, és az egyházban teljes jogú taggá fogadták.

Ekkor még sem ő, sem a szülei nem sejthették, hogyan fog alakulni az élete: Nagyszerű újszövetségi tudós lett belőle, tanári állást vállalt az ország legjelentősebb szemináriumában, és végül segített megalapítani és vezetni egy új szemináriumot és egy új felekezetet. Számos könyvet is megjelentetett, köztük olyanokat, amelyek kiállták az idők próbáját, és ma is ugyanolyan fontosak és alkalmazhatóak, mint a megírásuk napján. Az ortodox keresztyén hit rendíthetetlen védelmezőjévé vált az erősödő teológiai liberalizmussal szemben. Későbbi életét azonban nem érthetjük meg anélkül, hogy ne néznénk meg ifjúkori szembesülését ezzel az erősödő mozgalommal és a feléje való kezdeti kísértést.

***A tanácsadó anya ereje***

Miután a középiskolát kitűnő eredménnyel végezte el, Gresham a Johns Hopkins Egyetemre ment, ahol klasszikus szakon végzett, és kitüntetéssel diplomázott. Mivel nem volt világos iránya az életének, a Chicagói Egyetemre ment tovább nemzetközi jogra és banki szakra, gondolván, hogy lazán apja nyomdokaiba léphet. A szüleivel és a lelkészével való konzultáció után azonban úgy döntött, hogy inkább a Princeton Teológiai Szemináriumba iratkozik be, bár világossá tette, hogy nem érdekli a felszentelés vagy a lelkészi szolgálat. Itt kiváló tanárok mellett tanult, és ismét rátermett diáknak bizonyult.

1905-ben Gresham **úgy döntött, hogy egy évig Németországban fog tanulni, és itt váratlan kihívást kellett elviselnie a gyermekkorában kapott alapos képzéssel szemben**. **A kihívás a német teológiai liberalizmus, és különösen a Jézus csodálatos feltámadásával kapcsolatos kételyek formájában jelentkezett.** A odahazai tanteremben arra képezték ki, hogy szembeszálljon a liberalizmus állításaival, de nem volt felkészülve arra, hogy ezzel a teológiával olyan professzorok formájában találkozzon, akik melegszívűek és jótékonyak voltak, és akik a keresztyén jámborság példaképeinek tűntek. Az egyik liberális teológusról ezt írta: "Herrmann nagyon keveset állít abból, amit én a keresztyénség szempontjából lényegesnek szoktam tartani; mégis, nincs kétségem afelől, hogy ő keresztyén, méghozzá egy sajátosan komoly keresztyén típus". Meghallgatta ennek az embernek a teológiáját, amelyről azt tanították neki, hogy nem biblikus, de egy olyan hitet látott, amely sokkal mélyebb és melegebb volt, mint az övé. Lehetséges volna, hogy a liberalizmus nem fenyegetést jelentett a keresztyén hitre, hanem eszközt annak feloldására?

***„Talán túlságosan aggódom. De a fiam iránti szeretetem teljesen elpusztíthatatlan.”***

Miközben Gresham azon kapta magát, hogy a liberalizmus állításaival küzd, a liberalizmus tiszteletreméltósága is vonzotta. Úgy érezte, hogy a keresztyén hit két egymással versengő felfogása között húzódik: az egyik a hagyományos, de unalmasnak tartott, a másik pedig a friss, és tiszteletreméltónak tűnő. **Ebben a válságban ismét édesanyjára tekintett, akit továbbra is csodált, és akinek bölcsességére támaszkodott.** Később ezt írta róla: *"Nem értem, hogyan ismerhetné bárki is jól* ***anyámat*** *anélkül, hogy örökre biztos ne lenne abban, hogy bármi más is van a keresztyénségben,* ***a keresztyénség igazi szíve Krisztus engesztelő halálában található****"*. **Minnie egyre növekvő aggodalommal küzdött fia kételyei miatt**. De mivel a Szentírásban gyökerezett, jobban ismerte az Urat, minthogy pánikba essen, és félelemmel vagy haraggal szembeszálljon a fiával. Ehelyett **Isten kegyelmére támaszkodva úgy döntött, hogy vigasztalást és állhatatos szeretetet nyújt a fiának.** Írt neki: "De egy dologról biztosíthatlak - ***semmi*, amit te tehetnél, nem tarthat vissza attól, hogy szeresselek - *semmi***. Ez bizonyára eléggé elszomorít engem. Talán túl sokat aggódom. **De a fiam iránti szeretetem teljesen elpusztíthatatlan. Bízz benne, bármi is jöjjön.** És én is hiszek benned, és hiszem, hogy eljön az erő hozzád, a munkádhoz, bármi legyen is az, és megnyílik az út."

Az anyja szeretete és más istenfélő mentorok tanácsai által visszahúzva Gresham válsága hamarosan elült, és visszatért ahhoz az egészséges tanításhoz, amelyben nevelkedett. Gresham egyik életrajzírója megjegyezte: "Soha senki sem múlhatta felül őt (Minnie-t) anyai képességében, fia mély lelki együttérzés iránti igényének kielégítésében, s iránta való szeretetének és csodálatának a fenntartásában". Isten segítségével **a nevelés és a gyengédség kombinációja** visszahozta fiát a gyökereihez.

Hamarosan állást vállalt a Princetonon, ahol Újszövetséget tanított, és mind a tanárok, mind a diákok körében szeretett lett, és nagy tiszteletnek örvendett. A Princetonon 1926-ig tanított, bár az első világháború alatti tengerentúli szolgálata megszakította az ott töltött idejét. A liberalizmus azonban egyre nagyobb teret hódított, ami cselekvésre kényszerítette. 1929-ben vezető szerepet vállalt a Westminsteri Teológiai Szeminárium, majd 1936-ban egy új felekezet, az Ortodox Presbiteriánus Egyház megalapításában.

***"Édesanyám - legalábbis számomra - a legbölcsebb és legjobb emberi lénynek tűnik, akit valaha ismertem."*** *-*

Mivel Greham egész életében agglegény volt, **az édesanyja maradt a legközelebbi nő az életében** 1931-ben bekövetkezett **haláláig**. Ez volt a legsúlyosabb esemény, amit átélt, hiszen senki sem becsülte őt jobban, mint az édesanyja. Senki sem volt hozzá ilyen rendíthetetlenül hűséges. Talán senkire sem volt ekkora hatással. Egyszer írt neki: "Félig sem tudom kifejezni hálámat és mélységes örömömet a munkáddal kapcsolatban. Nagyon ügyesen kezelted a kor legfontosabb problémáját, és sokkal jobban kifejezted saját érzéseimet, mint ahogy én magam tudtam volna." Azon a napon, amikor a család végső nyugalomra helyezte, Gresham ezt írta: "**Anyám - legalábbis számomra - a legbölcsebb és legjobb emberi lénynek tűnik, akit valaha ismertem."**

**Isten arra használta Minnie erős intellektusát és melegszívű kedvességét, hogy olyan embert neveljen, aki a hit kitartó védelmével keresztyének nemzedékeinek javára vált. És az ilyen anyákat mind a mai napig használja.** Anyák, miközben azon fáradoztok, hogy gyermekeiteket az Igében és a szilárd tanításban oktassátok, tanuljátok meg Minnie-től, hogy fáradozásotok erős alapot teremt az elkövetkező időkre. Miközben igyekeztek állhatatos szeretetet tanúsítani ingadozó gyermekeitek iránt, tanuljátok meg Minnie-től, hogy Isten gyakran használja az ilyen könyörületességet arra, hogy gyermekeit visszahívja magához. **A neveléseddel és a gyengédségeddel az Atya szeretetét mutatod meg**.

Minnie volt a fia első tanítója, és a férjével együtt az, aki Krisztushoz vezette őt. "Anélkül, amit tőled és Anyától kaptam - mondta az apjának -, már régen fel kellett volna adnom a vallásos vagy az erkölcsös élet minden gondolatát. . . . Az egyetlen dolog, ami lehetővé teszi számomra, hogy bármilyen hasznot húzzak az itteni lehetőségeimből, az a te és Anyám folyamatos lelki jelenléte, és a keresztyén tanítás, amit tőletek kaptam." **A legmélyebb szükség idején anyja szeretettel vigasztalta és Isten Igéjével tanácsolta**. Hűséges maradt hozzá ebben a válságban és minden más vitás problémában, amit elszenvedett. **Legnagyobb és legmaradandóbb művének, a Keresztyénség és liberalizmusnak az első oldalán ez az egyszerű dedikáció olvasható: "*Anyámnak*."**

A cikkhez az információk a következő forrásokból valók:

- J. Gresham Machen: A Guided Tour of His Life and Thought *by Stephen Nichols* és

- J. Gresham Machen: A Biographical Memoir *by Ned Stonehouse*.

- Randy Oliver rövid beszámolója szintén hasznos volt. (internetes forrás)

https://www.challies.com/articles/the-unbreakable-bond-of-training-and-tenderness-christian-men-and-their-godly-moms/

Tim Challies:

**Egy kitartó anya ereje**

<https://www.challies.com/articles/the-power-of-a-persevering-mother-christian-men-and-their-godly-moms/>

# Tim Challies: [The Power of a Persevering Mother (Christian Men and Their Godly Moms)](https://www.challies.com/articles/the-power-of-a-persevering-mother-christian-men-and-their-godly-moms/)

(Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk)

Írta: Tim Challies

Forrás: Tim Challies blogjáról – (2017. Április 14. bejegyzés)

https://www.challies.com/articles/the-unbreakable-bond-of-training-and-tenderness-christian-men-and-their-godly-moms/

Egyetlen mondat megváltoztathat egy életet. Angela Yuan ezt a nehezebb úton tanulta meg, a szíve összetört, amikor dédelgetett fia mindössze két rövid szót mondott. **A büszke, ateista anya egyszerűen nem állt készen arra, hogy meghallja fiától: *"Meleg* vagyok*".*** Tűnődött a válaszon, de a fájdalom túl éles volt, a szégyen túl erős. Végül elhatározta magát. "Választanod kell. A családot kell választanod, vagy a homoszexualitást". A fiú meghozta a döntését. Összepakolt, kisétált a házból, és eltűnt.

Itt kell kezdenünk, amikor **Christopher Yuan és édesanyja, Angela történetét meséljük el**. Szinte az összes férfi, akikkel ebben a sorozatban, a "Keresztyén férfiak és istenfélő anyjuk" című sorozatban találkozni fogunk, keresztyén otthonokban született, olyan anyáktól, akik szerették Istent, és akik az Úr félelmében és tanítása szerint őket. A mostani történet azonban más, mert **Christopher ateista szülőktől született, ateistaként nevelkedett, és mielőtt Isten munkálkodhatott volna benne, az édesanyjában kellett munkálkodnia**. Mielőtt Isten megmenthette volna Christophert, **meg kellett mentenie Angelát, és rajta keresztül megmutatnia a kitartó anya erejét.**

***Az ateizmusból az életbe***

Christopher Yuan az Illinois állambeli Chicagóban nőtt fel, Leon és Angela két fia közül a legkisebbként. Angela Sanghajban született, de Tajvanon nőtt fel. Apja kereskedelmi tengerész volt, anyja pedig politikus és karrierista nő. Ilyen elfoglalt szülők mellett Angela és testvérei dajkák gondjaira voltak bízva, és szüleik szeretetére és figyelmére vágyva nőttek fel. Ezt látva **Angela már gyermekkorában elhatározta, hogy ő az életét a férjének és a gyerekeknek fogja szentelni, hogy olyan meleg családi életet adjon nekik, amilyet ő soha nem tapasztalt.**

Leon és Angela a tajvani főiskolán ismerkedtek meg, 1964-ben jöttek az Egyesült Államokba, hogy lediplomázzanak, és a következő évben összeházasodtak. Nem sokkal később Leon fizikai kémiából doktorált, míg Angela bankpénztárosként dolgozott, hogy segítse őt. Miután Leon lediplomázott, Angela a család felé fordította figyelmét, és előbb Steven, majd Christopher gyermekének adott életet. Majd amikor Leon visszatért az iskolába, hogy fogorvosi doktori címet szerezzen, **Angela éjszakai műszakban dolgozott vesedialízis technikusként, hogy napközben gondoskodhasson a fiairól. Megnyitották saját fogorvosi rendelőjüket, amely gyorsan virágzásnak indult. Ez egy családi vállalkozás volt, Steven és Christopher is segítettek az iskola után. A fiúk okosak, jól neveltek és ügyesek voltak. Egy ideig az otthon tele volt reménnyel. Ez volt a valóra vált álmuk.**

De **idővel Angela és Leon eltávolodtak egymástól, és a házasságuk kihűlt.** **Ezzel egy időben kezdték észrevenni, hogy a fiúkból hiányzik a motiváció és az irányítás**. Steven elvégezte a főiskolát, csak azért, hogy elszökjön és elutasítsa a neveltetését. Angela utolsó reménye Christopher volt, és egy ideig úgy tűnt, hogy reménye talán jó helyre kerül. Felvették a louisville-i fogorvosi egyetemre, és jó jegyeket szerzett. Nem kellett sokáig várnia, hogy lediplomázzon, és csatlakozzon az apja rendelőjéhez.

És akkor az említett két kis szó minden reményét és álmát elpusztította. Leon rábukkant egy elrejtett melegpornó rejtekhelyre, és Christopher kénytelen volt beismerni, hogy mi az igazság. Bár a szülei elől titkolta, a végzős iskolában már nyíltan melegként élt. Angela ultimátumot adott neki, Christopher pedig búcsút intett neki: "Ezt nem választhatom meg" – mondta -- "Én így születtem".

***Azon a vonaton és azon a füzeten keresztül megértette, hogy van Isten, és hogy ő hozzá tartozik.***

Ez túl sok volt Angela számára, hogy elviselje. Tervet szőtt: **elhatározta**, Louisville-be megy, elbúcsúzik Christophertől, és **véget vet a saját életének. De mielőtt elutazott volna, úgy döntött, hogy felkeres egy lelkészt - ami megmagyarázhatatlan döntés volt a bevallott ateista számára**. A lelkész kedvesen beszélt vele, felajánlotta, amit csak tudott, majd átnyújtott neki **egy füzetet**. Másnap, a Louisville-be tartó vonaton a táskájába nyúlt, és elővette. **Olvasni kezdett Isten szeretetéről,** és arról, hogy az embereket magához akarja menteni. Olvasott egy kijelentést, amely mélyen belevágott: "***Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van***". Azon a vonaton és azon a füzeten keresztül megértette, hogy van Isten, és hogy ő hozzá tartozik. Amikor megérkezett Louisville-be, **már keresztyén volt**. Elment Christopher iskolájába, és **ahelyett, hogy elbúcsúzott volna fiától, egyszerűen azt mondta neki: "Szeretlek, bármi történjék is".**

Angela azonnal vett egy Bibliát, és elkötelezte magát, hogy olvassa és imádkozik. Hamarosan **rájött, hogy nem Christopher szexualitása, hanem a lelke a legfontosabb számára.** **Azért imádkozott, hogy Isten tegyen meg bármit, hogy megmentse a fiát. Megígérte, hogy kitartóan imádkozik, amíg Isten nem válaszol.**

***Egy újjászületett anya***

Christopher eközben ideje nagy részét a melegklubokban töltötte, és alig három hónappal a fogorvosi egyetem elvégzése előtt a kicsapás előtt találta magát. Leon és Angela Louisville-be repültek, hogy megbeszéljék a helyzetet a dékánnal. **Christopher meglepetésére az édesanyja azt mondta a dékánnak, hogy nem az a fontos, hogy Christopherből fogorvos lesz-e vagy sem, hanem sokkal fontosabb, hogy Krisztus követője legyen**. Az oktatás és a karrier most már sokkal kevésbé volt fontos számára, mint az, hogy a gyermekei az Urat kövessék.

Christopher feldühödve inkább bulik és rendezvények szervezése felé fordult a meleg közösség számára. Rendkívül sikeres volt, és hamarosan beutazta az egész országot, barátkozott a gazdagokkal és a hírességekkel. A sikertelen romantikus kapcsolatok sorozata utat engedett a bulizással és kontrollálatlan szabadszerelemmel teli életmódnak. Először kipróbálta a kábítószereket, majd belekóstolt a drogkereskedelembe, végül a dílerek prominens ellátójává vált. Teltek az évek. A melegek közösségének tagjaként élte a nagybetűs életet, olyan népszerű és közkedvelt volt, amilyennek csak remélni lehetett.

***Angela minden hétfőn imára és böjtre kötelezte el magát, sőt, egyszer 39 napon át egyfolytában böjtölt.***

A fiú nem tudta, hogy **Angela imádkozott. Évek óta komolyan könyörgött Istenhez, hogy mentse meg a fiát. Az otthon egyik használaton kívüli zuhanyzóját imaszobává alakította át, és minden reggel annyi órát töltött imádkozással és a Biblia tanulmányozásával, hogy a térdei keménnyé és érzéketlenné váltak.** Minden hétfőn imádkozott és böjtölt, és **egyszer 39 napon keresztül böjtölt**. **Barátok százait vonta be, hogy csatlakozzanak hozzá a fiáért való közbenjárásban**. Amíg Christopher bulizott, ő imádkozott. Angela különösen **azért imádkozott, hogy Christopher barátai valamilyen módon és valamilyen okból elhagyják őt.**

Aztán egy nap a **DEA megjelent Christopher lakásán**, és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények hosszú sorával vádolta meg. **Hat év börtönbüntetésre ítélték.** *És azonnal, ahogy Angela imádkozott, a barátai elhagyták őt*. **Teljesen egyedül maradt, hat évnyi kemény börtönnel nézett szembe**. Mivel nem volt más választása, felvette a telefont, és **hazatelefonált. "Anya... börtönben vagyok."**

**Angela nem kétségbeeséssel, hanem hálával válaszolt.** Végül is azért imádkozott, hogy Isten tegyen meg mindent, ami szükséges. És ő megtette. Ekkor **elhatározta, hogy elkezdi számolni az áldásait, hogy tudatosan, imádkozva feljegyzi az okokat, amiért hálás lehet.** Az elsőt egy számológépből sietve elővett gépszalagra firkálta. ***"Christopher biztonságos helyen van, és most először hívott fel minket"*. Ez a lista egyre bővült** és bővült. És ő továbbra is imádkozott, böjtölt, kitartóan könyörögött Istenhez. Lám, Isten válaszolni kezdett.

**A börtönben töltött harmadik napján Christopher elsétált egy szemétkupac mellett, és észrevett egy ott heverő könyvet. Felvette, és rájött, hogy egy vadonatúj Gedeon Újszövetség volt**. Mivel nem volt jobb dolga, visszament a cellájába, és olvasni kezdte. **Végigolvasta, majd újra és újra elolvasta**. Az olvasottak kezdtek értelmet nyerni előtte. Még egy **barátjával is elkezdte együtt tanulmányozni a Bibliát**. Aztán hirtelen **lesújtó hírt kapott: egy vérvizsgálat kimutatta, hogy HIV-pozitív.**

Nem sokkal később áthelyezték **egy másik börtönbe, ahol ezeket a szavakat találta a legfelső fém priccs aljára firkálva: "Ha unatkozol, olvasd el a Jeremiás 29:11-et."** Így tett, és először gondolt arra, hogy *neki* - *még neki is* - **lehet reménye és jövője**. "Életem hátralévő részében ezzel a bűnténnyel a nyilvántartásomban kellett élnem, mely olyan volt, mint egy maradandó folt, amely a lelkemre van égetve. De Isten előtt úgy tűnt, hogy nem vagyok megbélyegezve; nincs adósságom, amit meg kellene fizetnem; nincs szégyenletes múltam. Ezt akartam. Úgy tűnt, hogy a remény és a jövő lehetősége felderíti komor cellámat, és feldobja sivár reggelemet. Reménység töltött el: talán tényleg van mire várnom, van még kilátás számomra"

Christopher Krisztushoz való megtérését nem tudta egy konkrét időpontra leszűkíteni. De hamarosan tagadhatatlan volt, hogy Krisztusban bízott az üdvösségéért. Vágyni kezdett arra, hogy másoknak is beszéljen Jézusról, sőt, a börtönben is hirdesse az evangéliumot. Hamarosan **megértette, hogy foglalkoznia kell a szexualitása kérdésével, és a Bibliában kutatva elhatározta, hogy ahhoz, hogy Istent tisztelje és szolgálhassa, előbb meg kell állapítania valódi identitását.** "Nem vagyok sem meleg keresztyén, sem hetero keresztyén. Egyszerűen csak keresztyén vagyok. Ez a fő identitásom." **Elhatározta, hogy szorgalmasan törekszik a szent szexualitásra, amelyen két út közül választhat: vagy a hűség a házasságban (férj és feleség között), vagy a tisztaság a szingliségben.**

És **hogyan reagált Angela Christopher hitvallására?** "Nem voltam hozzászokva, hogy Christopher ennyit beszéljen Istenről - és ilyen természetesen. Minden alkalommal, amikor Istent említette, szinte sokkolt. Alig nyolc hónappal korábban még teljes ellenszenvét fejezte ki Isten és a keresztyénség iránt. Nyolc hónap! Alig tudtam elhinni." Bizonyos értelemben már évek óta érkeztek a válaszok az imáira, másfelől azonban **csak csodálkozni tudott azon, hogy Isten milyen gyorsan és teljes mértékben válaszolt.**

Végül letöltötte utolsó napját a börtönben, és **szabadon engedték**. **Azonnal megkezdte tanulmányait a Moody Biblia Intézetben,** **majd a Wheaton College Graduate Schoolban, ahol bibliai exegézisből szerzett mesterdiplomát, végül pedig a Bethel Seminaryben, ahol doktorált**. **Ma a Moodyban tanít, és nemzetközileg utazik, hogy gyülekezetekben, börtönökben és egyetemi kampuszokon beszéljen.** **Ami Angelát illeti, ő Christopherrel együtt utazik, és imádsággal fedezi minden előadói szolgálatát**. Christopher a szolgálatban szerves partnerként tekint rá: "**Anya az én imaharcosom, és mindig is az lesz!"**

Édesanyák, lehet, hogy ti is később ismertétek meg Jézust, a gyermekeitekkel otthon töltött évek után. Lehet, hogy ti is viselitek a szomorúságot és a fájdalmat, amikor azt látjátok, hogy a gyermekeitek megtagadják a Megváltót, akit megszerettetek. Tanuljátok meg Angelától, hogy Isten a fájdalom közepette is munkálkodik. És tanuljátok meg Angelától azt, hogy **Isten egy anya imáin keresztül munkálkodik**. Gyakran a legjobb szolgálat az elveszett gyermekeidért az a szolgálat, amelyet soha nem látnak - a magánjellegű, hittel teli, napi ima az imakamrában. És **ami átsegítette őt azokon az éveken, az Isten Igéjében való mindennapi megújulás volt**.

Kétségtelen, hogy Isten Angela imáit - az ő könyörgő, kitartó imáit - használta fel arra, hogy megmentse a fiát (és történetesen a férjét és az apját is). Isten először elvonta Christophert a meggondolatlan életmódjától és sekélyes barátaitól, majd magához vonzotta. "Mint a példázatbeli kitartó özvegyasszony, anyám is bombázta az eget az imáival" – mondja. -- „Addig bombázta szüntelenül a mennyet, amíg Isten meg nem válaszolta a könyörgéseit, amíg Isten nem válaszolt az ő kitartására.”

A cikk információi elsősorban a Christopher & Angela Yuan által írt ***Out of a Far Country*** című könyvből származnak. Emellett **Christopher, Angela és Leon több videós tanúságtételére** is támaszkodtam. Christopher-t követheted a Twitteren és a Facebookon.