**KRISZTUS MINDEN**

**Charles Simeon** (1759-1836) **prédikáció-vázlata**

*forrás: Charles Simeon: CHRIST IS ALL. Discourse: 2184***.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes)

**DeepL Translator fordítása; felülvizsgálta és kijavította Borzási Sándor. 2023.04.23.**

***Kol 3:11. „Minden és mindenekben Krisztus.”***

Az EMBEREK mindig készek arra, hogy természeti adottságaik, polgári szintkülönbségük, vagy vallási kiváltságaik alapján értékeljék magukat; s hogy azt képzeljék, hogy az ezekben a dolgokban való kiválóságuk valamiféle igényt ad nekik a tiszteletre és megbecsülésre, még éppen magától Istentől is. De semmi, amivel egy természetes ember rendelkezhet, nem ad neki olyan előnyt másokkal szemben, amely feljogosítaná arra, hogy úgy dicsekedjék, mintha az üdvössége valamilyen mértékben magától származik, s egyéni kiválóságaiért nyerte. A legtanultabb "görög" éppúgy adós az isteni tanításnak, mint a műveletlen "szkíta"; és a zsidó, aki a "körülmetélés" által került szövetségbe Istennel, éppúgy Krisztus vére és igazsága által üdvözül, mint a "körülmetéletlen" vagy bálványimádó "barbár". A "szabad ember" nincs felsőbbrendűségben a "rabszolga" mellett; az üdvösség tekintetében mindannyian egyforma alapon állnak; kivétel nélkül mindannyian Krisztustól függnek minden kegyelemi áldásért: minden esetben, minden személyre és minden körülményre vonatkozóan a teremtmény semmi, Krisztus pedig minden. "Ő minden mindenben minden". " Ezt fogjuk most alaposabban tárgyalni,

**I. Feltárjuk ezt az igazságot.**

Ha a Szentírásból vagy saját tapasztalatunkból tájékozódunk, Krisztust ott találjuk mindenütt: üdvösségünk megszerzésében, átadásában, fenntartásában és befejezésében.

**1. Üdvösségünk megszerzésében...**

[Az emberek fiai közül ki *vetette fel (s ajánlotta)* először Urunknak azt a tervet, hogy tönkrement fajunkat önmaga feláldozásával megmentse? Ki *segítette őt* a hatalmas mű *végrehajtásában*, amelyre vállalkozott? "Nem egyedül taposta-e Isten haragjának borsajtóját [ Ézs 63:3.]?". Amikor "véget vetett a véteknek, a bűnnek, eltörölte a hamisságot (engesztelést szerzett a bűnért), és elhozta az örök igazságot", "nem volt vele senki"; "körülnézett, és nem volt emberi segítség; ezért a saját karja hozta meg az üdvösséget [ Ézs 59:16.]". Ki tudna *hozzátenni* ahhoz a munkához, amelyet ő végzett el? Ki hozhat elő bármilyen felesleges érdemet vagy tökéletességet, amely az ő igazságosságával felérne, vagy súlyt és hatékonyságot adna az ő áldozatának? Bizonyára egyedül Krisztust kell elismerni, mint "az örök üdvösség szerzőjét" [ Zsid 5:9.]].

**2. Üdvösségünk átadásában...**

[Az emberiség állapota találóan hasonlítható az Ezékiel látomásában szereplő száraz csontokhoz [ Ez 37:1-3.]: teljesen képtelenek arra, hogy az istenfélelem útján gyakorolják magukat, vagy a lelki élet funkcióit betöltsék. Annak, aki megparancsolta Lázárnak, hogy jöjjön ki a sírból, és aki magát " feltámadásnak és életnek" nevezi, kell őket felélesztenie, különben az örökkévalóságig "halottak maradnak vétkeikben és bűneikben". Ha "őt választjuk és szeretjük, azért van, mert ő előbb kiválasztott minket és szeretett minket [ Jer 31:3. Jn 15:16.]". Nincs olyan szent a földön, akinek ne kellene ezt mondania: "Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok [ 1Kor 15:10.]". "Nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfi indulatából születtünk, hanem Istentől [ Jn 1:13.]." Szívünk büszkesége miatt valóban túlságosan hajlamosak vagyunk a dicsekedésre: de "kinek van közülünk bármije is, amit nem kapott volna [ 2Kor 4:7.]?". Kinek ne kellene Istenre visszavezetnie mind "akarati hajlandóságát, mind cselekvési képességét" arra nézve, ami helyes és jó [ Fil 2:13.]? Csakis a totális gőg akadályozhat meg minket abban, hogy megvalljuk, hogy "az üdvösség nem attól van, aki akarja, sem attól, aki fut, hanem a könyörülő Istentől [ Róm 9:16.]": és hogy ha „üdvözültünk és szent hivatással elhívattunk, az nem a mi cselekedeteink szerint történt, hanem Isten örökkévaló szándéka és kegyelme szerint [ 2Tim 1:9.]"].

**3. Az üdvösségünk fenntartásában...**

[Semmi sem nyilvánvalóbb, mint az, hogy képtelenek vagyunk természetes életünk fenntartására: bármennyire is vigyázunk az eszközök használatára, nem tudjuk bebiztosítani testünket a betegségek vagy balesetek hatása ellen. Lelki életünk megőrzése még inkább meghaladja előrelátásunk és ügyességünk határait. Ha Isten egy pillanatra is magunkra hagy bennünket, elesünk. Ha Ádám még a Paradicsomban is engedett a kísértésnek, annak ellenére, hogy tökéletes ember volt, mennyivel inkább fogunk mi, akik tele vagyunk gonoszsággal? Szent Pál elismeri, hogy minden kegyelem ellenére, amit kapott, "még arra sem volt elégséges magában, hogy egy jó gondolatot is gondoljon [ 2Kor 3:5.]". Ahogyan a víz megszűnik folyni, ha a forrással való kapcsolata megszakad, vagy ahogyan a fény azonnal kialszik, amint a nap sugarai megszakadnak, úgy szűnne meg bennünk örökre minden lelki élet, ha "*Krisztus, aki a mi életünk* [ Kol 3:4.]", egy pillanatra is megvonja éltető hatását [ Jn 15:5.]. Innen van, hogy ráutaltan szükségünk van arra, hogy "teljesen az Isten Fiába vetett hitből éljünk", és "szüntelenül az ő teljességéből részesüljünk [ Gal 2:20.]"].

**4.Az üdvösség teljességre vitelében (befejezésében)...**

[Amíg a testben maradunk, mindenben ugyanúgy függünk Krisztustól minden dologra nézve, mint létezésünk bármelyik időszakában. Aki "a szerzője volt hitünknek, annak kell lennie a hitünk *befejezőjének* is [ Zsid 12:2.]": ugyanannak a "Zerubbábelnek, aki ennek a szellemi műnek az alapját lerakta, saját kezével kell be is fejeznie azt, hogy amikor a csúcskövet kiáltással kihozzák, azt kiáltsuk: Áldás, Áldás reá, mindörökké [ Zak 4:7-9.].". Sőt, Krisztus nemcsak az életünk végéig folytatja a munkáját, hanem még jóval azután is, hogy a sírban elporladtunk; "feltámaszt minket az utolsó napon [ Jn 6:39-40.]", kijelöli nekünk a nekünk szánt részt, felmagasztal minket dicsőségének trónjára, és boldogságunk folyamatos forrása lesz az egész örökkévalóságon át [ Jel 7:17; Jel 21:23.].

Mivel ez egy végtelenül fontos igazság, arra fogunk törekedni most, hogy,

**II. Hasznosítsuk** -

Nem e tan puszta elfogadása az, ami hasznára válik lelkünknek, hanem annak alkalmazása a szívünkben és a lelkiismeretünkben. Alkalmazzuk tehát...

**1. Feddésre.**

Milyen erős fényben jelenik meg a ***világias emberek*** bűne, ha ennek az igazságnak szemszögéből nézzük! Isten biztosít bennünket arról, hogy semmiféle megkülönböztetés nem tesz bennünket hatékonyan boldoggá; és hogy a boldogság mindenki esetében teljes egészében Krisztusban és Krisztus által kell, hogy legyen. A világias ezzel szemben azt hirdeti, legalábbis a gyakorlatával, hogy a világ, és nem Krisztus az ésszerű (értelmes) élvezetek igazi forrása. Mi más ez, mint "hazugnak állítani Istent?" És az ítélet napján vajon könnyű vétségnek fog ez minősülni? --- - De ez a téma még inkább elítéli az ***önigazultakat****.* Ezek ahelyett, hogy Krisztusra tekintenének kegyelmének ingyenes, meg nem érdemelt és állandó gyakorlása végett, készek dicsekedni azzal, hogy ők nem olyanok, mint a többi ember, és saját erejükre és jóságukra hagyatkozva indulnak el. Ahelyett, hogy őt tekintenék teljességben "bölcsességüknek, igazságuknak, megszentelődésüknek és megváltásuknak" (1Kor 1,31), dicsőségének nagy részét magukra hárítják; ahelyett, hogy őt tennék mindenükké, szinte semmivé teszik őt. Tisztelik-e az ilyen emberek Krisztust? vagy elvárhatják-e, hogy ő tisztelje őket az összegyűlt világegyetem előtt? - - - - Még az ***igazi hívőknek*** is sok okuk lesz a szégyenkezésre, ha belegondolnak, milyen alacsony szinten gondolkodnak Krisztusról, és milyen hideg a legbuzgóbb vonzalmuk is iránta - - - - Mindenekfelett az ***evangélium szolgáinak***, még a leghűségesebbeknek is van okuk a szégyenkezésre. Tudják, hogy azok, akik elhanyagolják Krisztust, elhanyagolják *mindenüket*; és hogy ennek az elhanyagolásnak kimondhatatlanul szörnyű következményei lesznek: nem kellene-e akkor "szemüknek éjjel-nappal könnyeket ontania” népük gőgje és tudatlansága miatt? Nem kellene-e könnyek áradatával "kérlelniük őket ", igen, és könyörögniük Istenhez értük, ha valamilyen módon rávehetnék néhányukat, hogy elfogadják a Megváltót? Nincs-e okuk remegni, nehogy tömegek vére legyen a kezükön, akik elpusztulnak, s akiket Isten tőlük kér számon? Bizonyára nekik, akik készek elítélni a lelkek kegyes buzgóságát, inkább szánniuk kellene őket, és imádkozniuk kellene értük, és a legmagasabb szinten bátorítaniuk kellene tevékenységüket].

**2. Iránymutatásra (vezetésül)** -

[***Azok, akik érdeklődnek***: "Mit tegyünk, hogy üdvözüljünk?", itt a lehető legrövidebb és legegyszerűbb útmutatást kapják: ha emlékeznek erre és szem előtt tartják ezt, hogy "Krisztus a minden", és szívből igyekeznek őt a mindenükké tenni, akkor soha nem veszhetnek el. Veszélyük nem kevésbé fakad abból, hogy vonakodnak a Megváltót felmagasztalni, mint a világi és testi vágyak szeretetéből. Igen, sokkal könnyebb bármilyen rossz szokást megvetni, mint a lelket rávenni, hogy őszintén elfogadja Krisztust, mint aki mindenünk. Mindig meg akarunk tartani valamilyen alapot az önértékelésre és az önelégültségre. De ha valaha is általa kell üdvözülnünk, akkor az ő kezében kell hagyatkoznunk, mint újszülött csecsemőknek, és meg kell elégednünk azzal, hogy egyedül "általa mosakodunk (tisztulunk) meg, igazulunk meg és szentelődünk meg" [ 1Kor 6:11]. ] - - - A ***csüggedő és kételkedő keresztyén*** is megtalálhatja ezekben a szavakban azt az útmutatást, amelyre leginkább szüksége van. A kételyek és félelmek vagy abból erednek, hogy hiányosan látjuk Krisztus mindenre elégséges voltát, vagy abból aggódó felfogásból, hogy még nem vagyunk alkalmasak arra, hogy részesüljünk az ő jótéteményeiben. Szeretnénk magunkat valamennyire megtisztítva látni, hogy jogosultak legyünk az Ő ígéreteire. Holott a Szentírás arra tanít bennünket, hogy először *bűnösként* ragadjuk meg az ígéreteket, hogy "általuk" szentekké váljunk, és "megtisztítsuk magunkat minden testi és lelki szennytől" [ 2Kor 7:1.]. Ezzel nem akarunk semmiféle bűnre buzdítani senkit; Isten mentsen ettől: de úgy kell Krisztushoz mennünk, mint akiknek semmink sincs önmagunkban, hogy benne mindenünk legyen].

**3. Vigasztalásra ---**

[Kétségtelen, hogy azoknak, ***akik******elhatározzák, hogy a******bűnben maradnak***, **semmiféle vigaszt nem lehet adni**, mert "Isten haragja van rajtuk, és mindig is rajtuk marad". De azoknak, akik el akarják hagyni a bűnt, még ha most ***a bűnösök közt az elsők*** *is,* igénk kimondhatatlan vigaszt nyújt. Nem az a feladatuk, hogy részben meggyógyítsák magukat, és aztán az orvoshoz forduljanak, hanem hogy úgy, ahogy vannak, menjenek Krisztushoz, és teljesen rá vessék magukat. Ó, bárcsak néhányan bátorítást kapnának arra, hogy hozzá meneküljenek menedékért! Mert ahogyan Ő *kell legyen* minden a legjobb emberekben is (neki kell lennie mindennek a legjobbakban is), úgy hajlandó Ő az emberi faj legelvetemültebbjei számára is mindennek lenni: "aki hozzá jön, azt semmiképpen ki nem veti. " - - - Ami ***az igaz hívőt*** illeti, az előttünk lévő téma minden vigasztalásának az egyetlen alapja: ha Krisztus nem lenne a *mindene*, teljesen kétségbeesne; mert tudja, hogy "Krisztus nélkül semmit sem tehet." De Krisztus mindenre való elégségét és hűségét is ismerve, örömmel bízza magát az ő kezébe, "bízva abban, hogy aki elkezdte benne a jó munkát, az véghez is viszi [ Fil 1:6.]", és "megőrzi őt feddhetetlenül az ő mennyei országára"].