**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2023. augusztus 20. Vasárnapra**

**az Áhítatban kijelölt igeszakaszokhoz**

***(az államalapítás ünnepe)***

TARTALOM:

**Imaóra: dicsőítsük az urak Urát! 1Tim 6:15-16**

* *Láthatatlan Isten (N. L. Frothingham)*
* *A láthatatlan Isten (S. Charnock)*
* *1Tim 6:15-16. Kálvin János magyarázata*

**Bibliaóra: Isten jelenlétének a próbája 2Móz 33.12-34:7 (2Móz 33:14)**

* *2Móz 33:12- 34:11. Matthew Henry igemagyarázata*
* *2Móz 33,12-17 Az ébredéshez vezető út (Martyn Lloyd Jones prédikációja)*
* *Ben Bailie: Martyn Lloyd Jones az igazi megújulás (ébredés) összetevőiről (tanulmány)*

**Délelőtti istentisztelet: Dán 7:1-14 Isten a történelem ura**

* *Dán 7:9-10 A pápaság pusztulása*
* *Dán 7: 1-14 Matthew Henry magyarázata*

**Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 7:7-24 A válás nem megoldás**

* *A megváltás és követelései (C.H.Spurgeon prédikációja)*

**Délutáni istentisztelet (MBE): Zsolt 72:1-11 A mindeneken uralkodó**

* Zsolt 72. Matthew Henry magyarázata

**Függelék:** **A múlt vasárnap délelőtti igére emlékezve:**

* Dán 3:31-32. A legyőzhetetlen Király (Spurgeon prédikáció)

**Imaóra:**

**dicsőítsük az urak Urát!**

**1Tim 6:15-16**

**Láthatatlan Isten**

***N. L. Frothingham.***

**1 Timóteus 6:13-16**

***13 Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, 14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, 15 A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, 16 Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.***

I. Gondoljuk meg, hogy MI A SZEM maga, AZ A SZEM, AMITŐL OLYAN SOKAT VÁRUNK. Sárgolyó (porból való) és halandó, csak arra képes hatni, ami anyagi és romlandó, mint ő maga. Még e környező dolgok között is egy bizonyos tartományra korlátozódik. Milyen törékeny szerv az, amely mégis képes befogadni az óceán és a szárazföld tágas jeleneteit, és mintegy elérheti a csillagokat mérhetetlen távolságukban! Rövid időközönként el kell zárkóznia a peremén belül a fénytől, amelyből él; és amikor a legnagyobb ereje teljében van, egyetlen napsugár közvetlen villanása is több, mint amit el tud viselni. Egy könnycsepp elhomályosítja. Egy folt elvesz tőle minden képességet, kivéve a fájdalom képességét. Egy szikra örökre elpusztítja. Még a külső természet vékony fátyolán sem képes áthatolni. Az igazi fény bele ragyoghat, bár a test sötét. A lélek másképp és nemesebben lát, mint azon a szűk ablakon keresztül. Vajon a testnek e lencséin keresztül - amelyek oly könnyen megzavarodnak, oly gyakran adnak hamis képet, és oly hamar elpusztulnak - vajon ezeken keresztül szeretnénk az Örökkévaló Királyt szemlélni?

II. Gondoljatok továbbá arra, hogy KI AZ, AKIT KÉRJÜNK, HOGY EKKÉNT KIJELENTSE MAGÁT NEKÜNK. Maga az Istenség fogalma teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy Ő a látás tárgya legyen. Ő egy tiszta Szellem, akit nem határol semmilyen forma, nem határol semmilyen tér, és akivel csak a Lélek által lehet kapcsolatba lépni, amelyet Ő maga közvetít. •De a nem meggyőzöttek azt mondhatják erre: „*Ezt értjük, de nem az, amit keresünk, vagy amit valaha is elképzeltünk. Mi a Mindenható Gondviselés néhány tagadhatatlan jelére és képviselőjére (rendkívüli csodás megnyilvánulására) vetnénk szemünket”.* Nos, a Szentírás azt mondja nekik, és a saját vallásos értelmük is amellett tanuskodik, hogy a természetes teremtésben valójában éppen ilyen jelekkel és képviselőkkel vannak körülvéve. (Isten látható a teremtésben). Az Ő szelleme az, ami életi és fenntartja azt. Az Ő bölcsessége az, ami törvényt ad neki. • „*Az ilyenekkel azonban mi nem elégszünk meg -* válaszolhatják *-. Szigorúan csodálatos, a természet minden erejét meghaladó, és így a Mindenhatóval való közvetlen kapcsolatot mutató tanúságtételeket szeretnénk látni”.* A Szentírás és vallásos értelmünk ekkor újra előveszi a szót, és azt mondja: Balgatagok és rest szívűek! Hacsak nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek! • Nem úgy tűnik tehát, hogy az általatok kért látványban megvan az általatok elképzelt erő. És miért is lenne? Miért adnának múló látomások és különös események szilárdabb bizalmat, e dicsőséges világ örökkévaló csodáinál, valamint a végzések és gondviselések örökkévaló láncolatánál, amelyet csak egyetlen szuverén Kéz tarthat fenn és irányíthat? • Még egy dolgot erősíthetnek (állíthatnak) azok, akik visszatartják vagy csak suttogva mondják ki a szövegben szereplő "*Akinek örökkévaló dicsőség és hatalom*" feliratot, mert (mondják): "*senki sem látta és nem is láthatja Őt*". Azt mondhatják: "*Még csak nem is olyan csodákra vágyunk, mint amilyenekre utaltál. Ezek csak az egyénnek szólnak, vagy legfeljebb csak egy törzzsel vagy egy nemzedékkel foglalkoznak elsősorban. Mi viszont olyan természetfeletti jelet szeretnénk, amelynek állandónak és egyetemesnek kell lennie. Minden szem számára láthatónak kellene lennie”.* • Nos, ahhoz, hogy erre az indítványra válszoljunk nem kell a Szentíráshoz fordulnunk. Nyílt képtelenséget követel, és ellentmond önmagának. Bármit, ami ily módon a természet műveihez kapcsolódik, szükségszerűen azok egyikének kell tekinteni, bármennyire is csodálatosnak és megmagyarázhatatlannak tűnik is. Aligha tudunk elképzelni valami csodálatosabbat, mint ami már eddig valahol máshol már bemutatásra került. • Az elmondottakból, remélem, világossá vált, hogy senkinek sincs oka ellenvetésre vagy bizalmatlanságra amiatt, hogy **az Úr láthatatlan**; mert elképzelhetetlen, hogyan lehetne másként. "Annak, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: neki legyen tisztesség és örökké való hatalom". - "Amit érzékszerveink vonzódása alatt imádunk - mondja egy régi író -, az nem érdemli meg az ilyen tiszta cím megtiszteltetését. • És az sem furcsa, hogy ragaszkodást tanúsítunk ahhoz, ami láthatatlan. Hisz így vagyunk mindennel, amit igazán szeretünk." Maga a *lélek* nem láthatatlan-e, mint a Forrása? Úgy születni, ahogy vagyunk, állati és erkölcsi lénynek, egyszerre két állapotba - egy olyan világban lakni, mint amilyen ez a halvány tükrözések és árnyékok világa, ahol az, ami a legvalóságosabb, a legkevésbé nyilvánvaló - és ugyanakkor azt gondolni, hogy a külső forma minden, és a titkos értelem és erő, amely mindent azzá tesz, ami, semmi - nos, ez azt jelenti, hogy éppen azt nélkülözzük, ami a legjobban éltet és felvidít bennünket. • A Szentírás gyönyörű merészséggel beszél arról, hogy "**látjuk Őt, aki láthatatlan**". És amikor így beszélnek a szentek, ennek kettős jelentése van - megismerjük őt, és örvendezünk, mintegy az Ő jelenlétében. "Aki rosszat cselekszik" - mondja János - "nem látta Istent". De" Boldogok a tiszta szívűek", nekik van fenntartva a kettős kiváltság, hogy megismerjék és élvezzék Őt.

(N. L. Frothingham.)

<https://biblehub.com/sermons/auth/frothingham/god_invisible.htm>

**A láthatatlan Isten**

S. Charnock.

<https://biblehub.com/sermons/auth/charnock/the_invisible_god.htm>

1 Timóteus 6:13-16

Az ateista soha nem látta Istent, ezért nem tudja, hogyan higgyen egy ilyen lényt; nem tudja felfogni Őt. Nem lenne Isten, ha az emberi értelem szűk modelljébe bele tudna férni. Nem lenne végtelen, ha felfogható lenne, vagy a mi szemünkkel megszüntethető lenne. Milyen kicsi lehet az, amit testi szemmel látunk, vagy gyenge elmével felfogunk! Ha Isten látható vagy felfogható lenne, akkor korlátozott lenne. Vajon elegendő bizonyíték-e egy vak ember részéről, hogy nincs tűz a szobában, mert nem látja, bár érzi a melegét? A hatás ismerete elegendő az ok létezésére való következtetéshez. Ki látta már a saját életét! Elég-e tagadni, hogy az ember él, mert nem látja az életét, és csak a mozgásából ismeri? Soha nem látta a saját lelkét, de tudja, hogy van lelke a gondolkodó ereje által. A levegő érzékelhetővé teszi magát az emberek számára a működésében, de a szem mégsem látta soha. **Ha Isten láthatóvá tenné magát, akkor is ugyanúgy megkérdőjelezhetnék, mint most, hogy az, ami látható, Isten-e, vagy valami káprázat.** Ha dicsőségesen jelenne meg, akkor is olyan kevéssé láthatnánk Őt az Ő fenséges dicsőségében, mint ahogyan egy bagoly láthatja a napot a fényességében; még mindig csak a hatásaiban látnánk Őt, mint a napot a sugaraiban. Ha új csodát mutatna, még mindig csak a művei által látnánk Őt; így látjuk Őt a teremtményeiben, amelyek mindegyike olyan nagy csoda lenne, amilyet csak lehet, annak, aki először látta őket. Azt követelni, hogy lássuk Istent, azt követeljük, ami lehetetlen (1Timóteus 6:16).

(S. Charnock.)

<https://biblehub.com/sermons/auth/charnock/the_invisible_god.htm>

**Kálvin János magyarázata**

**1Tim 6,15-16.**

Forrás: Kálvin János magyarázata Pál apostolnak Timótheushoz írt leveleihez. Szabó András fordítása. 1939. Székelyudvarhely.

<https://mek.oszk.hu/07700/07762/07762.pdf>

***15 A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, 16 Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.***

15. ***Amit a maga idejében megmutat ama boldog stb***. Ugyanis nyugodtabb lélekkel várják az emberek, amiről tudják, hogy az alkalmas idő arra még nem érkezett el. Honnan van, hogy a természet rendjének tűrésében oly állhatatosak vagyunk mind, s úgy gondolkozunk, hogy oktalanul cselekednénk, ha vágyainkkal az ellen küzdenénk? Jegyezzük meg tehát, hogy a Krisztus eljövetelének ideje meg van határozva s ezt türelmesen be kell várnunk.

***A boldog és egyedül hatalmas.*** Azért dicsőíti ezekkel a magasztalásokkal az Isten uralmát, hogy azon korszak uralkodóinak fénye el ne kápráztassa szemeinket. Különösen abban az időben volt szükség az ilyen intésre, mert amekkora volt minden ország nagysága és hatalma, annyira elhomályosodott az Isten fensége és dicsősége. S a meghódított országok nemcsak a legádázabb ellenségei voltak Isten országának, hanem gőgösen packáztak az Istennel s lábbal tiporták az ő nevét. Es minél nagyobb gőggel nézték le az igaz vallást, annál boldogabbaknak tartották magukat. Az ilyen tünetekből ki ne állapította volna meg azt, hogy „az Isten szánalmasan legyőzetett és megsemmisíttetett?" Látjuk, hogy milyen gőgösen pöfeszkedik Cicero a zsidókkal szemben szerencsétlen sorsuk miatt a Flaccus érdekében mondott beszédében? A jók pedig amíg azt látják, hogy az istentelenek szerencsés helyzetük miatt olyan elbizakodottak, sokszor életüket veszítik: ezért Pál, hogy az istenfélők szemét attól a múló fénytől elfordítsa, a boldogságot, a hatalmat és az uralkodást egyedül az Istennek tulajdonítja. Mikor ***egyedüli hatalmasságnak*** nevezi, azzal nem forgatja fel a politikai világrendet, mintha a világon semmiféle hatalmaknak vagy királyoknak nem volna szabad létezni, hanem azt fejezi ki, hogy Ő az egyedüli, aki maga magától és a saját ereje által uralkodik. Kitűnik ez a következő szavakból is, amiket bizonyításul hozzátesz, hogy: „***A királyoknak királya és az uraknak Ura.***" Szóval az összes világi hatalmak az ő uralma alatt vannak, tőle függenek, s végűl az ő akaratából állanak vagy buknak. Ez a hatalmasság pedig összehasonlíthatatlan, mivel az ő dicsőségéhez képest minden egyéb semmi; mert minden múlandó és rövid ideig tartó, ellenben az ő dicsősége örökkévaló.

16. ***Kié egyedül a halhatatlanság.*** Azt hangsúlyozza Pál, hogy az Istenen kívül nincs más boldogság, sem méltóság, sem jelesség, sem élet. Ezért mondja itt, hogy egyedül az Isten halhatatlan, hogy tudjuk meg, hogy mi az ő összes teremtményeivel együtt tulajdonképpen nem is élünk, hanem életünket tőle csak kölcsön kapjuk. Ebből következik, hogy — amíg Istenhez, a halhatatlan élet forrásához törekszünk, itteni életünket semminek kell tekintenünk. — • De ezzel szemben ellenvetik, hogy az emberi léleknek s az angyaloknak is van halhatatlansága s ezért nem helyes azt egyedül az Istenről hirdetni. — Erre azt felelem, hogy itt nincs tagadás abban a tekintetben, hogy az Isten ne lehelne azokba a teremtményekbe, amelyekbe akar, halhatatlanságot, a mivel — azt mondjuk — egyedül csak Ő rendelkezik. Hanem azt jelenti, mintha azt mondta volna Pál, hogy az Isten maga-magától és természeténél fogva nemcsak halhatatlan, hanem a halhatatlansággal rendelkezik is, amihez a teremtmények csak úgy jutnak, ha őket megeleveníti az által, hogy a saját tulajdonságát rájuk leheli. Mert ha az Isten erejét, amely az emberi lélekbe leheltetett, elvesszük, azonnal elenyészik ez is. Ugyanez áll az angyalokra is. Tehát — hogy úgy mondjuk — a lelkek vagy az angyalok eredetileg nem halhatatlanok, mert halhatatlanságuk máshonnan származik, vagyis az Istennek titokzatos leheletéből — mivel: „**Benne élünk, mozgunk és vagyunk**" (Csel. 17:28). Ha valaki erről többet és pontosabbat óhajt, olvassa el Augustinusnak az „Isten országáról" (De cívitate Dei) szóló műve 12. könyvét.

***Világosságban lakozik.*** Ez két dolgot fejez ki: Isten bennünk el van rejtve, de a láthatatlanság oka nem benne van, mintha sötétségben rejtőzködnék, hanem bennünk, akiknek eszünk gyarló élessége, vagy inkább tompasága miatt nem lehet az ő fényéhez közelednünk. Egyébiránt az Isten hozzáférhetetlen világosságát arra kell érteni, ha valaki saját erejéből feléje törekszik. Mert ha Isten nem nyitna kegyelmével számunkra magához utat, nem mondaná a próféta, hogy: „Akik hozzá közelednek, felvidulnak" (Zsolt. 34:6). Ámbár úgy áll a dolog, hogy amíg ebbe a halandó testbe vagyunk öltözve, mindaddig sohasem jutunk be az Isten szentélyének belsejébe, hogy ott mindent megismerjünk. Ugyanis az I. Kor. 13 : 9—12 szerint *csak „rész szerint van bennük az ismeret s tükör által homályosan látunk".* Tehát *hit által* jutunk az Isten fényességéhez; de *csak rész szerint*. Mert való az, hogy az ember számára az a világosság hozzáférhetetlen.

***Akit az emberek közül senki sem látott.*** Bővebb magyarázat végett teszi hozzá ezt az apostol, hogy tanulják meg az emberek, hogy hittel tekintsenek reá, akinek alakját szemmel nem látják, sőt az értelem erejével sem. Mert ezt nemcsak a testi szemekre vonatkoztatom, hanem magára az értelem tehetségére is. — Mindig azt kell nézni, hogy mi a célja az apostolnak? Nehéz volna mindent háttérbe szorítani és mindent elhanyagolni, amiknek látását most élvezzük, azért hogy az Istenhez törekedjünk, aki sehol sem látható. • Mert innen támad az a gondolat, hogy: „Honnan tudod, vajon Isten-e, mivel csak hallod, hogy Ő; de nem látod?" Ezzel a veszedelemmel szemben megerősít minket az apostol, mikor azt mondja, hogy ezt a körülményt nem a mi érzéki felfogásunkból kifolyólag kell megítélni, mivel a mi képességünket felülmúlja, s Istent azért nem látjuk, mivel nincsen szem, amely oly nagy magasságba felhatoljon. • Hosszú értekezés van erről Augustinusnál, mivel — úgy látszik — szembe száll azzal, ami a János első levelében foglaltatik (I. János 3:2): *Meg fogjuk akkor látni őt, amint van, mert hasonlók leszünk hozzá.* Ami az előttünk levő hely értelmére vonatkozik, egyszerű a felelet: t. i. hogy mi az Istent mostani természetünk mellett nem láthatjuk, miként az I. Kor. 15: 50 mondja, hogy: „*A test és vér nem örökölheti Isten országát*." Meg kell tehát újulnunk, hogy az Istenhez hasonlók legyünk, mielőtt megengedtetnék, hogy őt meglássuk. De hogy mérték felett aggodalmaskodók ne legyünk, mindig jusson eszünkbe, hogy többet ér ebben e gyötrődésben élni, mint arról beszélni. Egyúttal igyekezzünk attól is óvakodni, amitől — miként Augustinus bölcsen figyelmeztet — óvakodnunk kell, nehogy amíg vitatkozva kutatjuk, hogy mi módon látható meg az Isten, az alatt a békességet és a megszentelődést veszítsük el; mert e nélkül soha senki sem fogja meglátni az Istent.

Forrás: <https://mek.oszk.hu/07700/07762/07762.pdf>

**Bibliaóra:**

**Isten jelenlétének a próbája**

**2Móz 33.12-34:7 (2Móz 33:14)**

**IGEMAGYARÁZAT**

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 32:7-14**

***7 Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, a melyet kihoztál Égyiptom földéből. 8 Hamar letértek az útról, a melyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izráel, a kik téged kihoztak Égyiptom földéből. 9 Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. 10 Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek. 11 De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, a melyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Égyiptomnak földéről? 12 Miért mondanák az égyiptomiak, mondván: Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörülje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. 13 Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké.***

Itt,

**I. Isten ismerteti Mózessel azt, mi történt a táborban, amíg ő távol volt,** 7., 8. v. Megmondhatta volna neki hamarabb is, amint az első lépést tették feléje (e bűn felé), és lesiethetett volna, hogy megakadályozza; de bölcs és szent célból hagyta, hogy ilyen magasra hágjon a bűn, és aztán leküldte Mózest, hogy megbüntesse. • Jegyezzük meg: **Isten szentségének nem róható fel, hogy tűri a bűn elkövetését,** hiszen nemcsak azt **tudja**, hogyan kell azt megfékezni, amikor neki tetszik, hanem azt is, **hogyan kell azt saját dicsőségének céljaira hasznosítani**.

Figyeljük meg, mit mond itt Isten Mózesnek erről a bűnről.

1. **Hogy megrontották magukat.** A bűn a bűnös megrontása vagy tönkretevése, és ez önmagunk pusztítása; minden ember *megkísértetik, amikor a saját vágyai félrevonják a jó útról*.

2. **Hogy letértek az útról.** A bűn a kötelességünk útjáról való letérés, egy mellékösvényre. Amikor megígérték, hogy megtesznek mindent, amit Isten parancsol nekik, a lehető legigazságosabb és legjobb úton indultak el; most azonban eltévesztették az utat, és letértek a jó útról.

3. **Hogy gyorsan (hamar) letértek;** **gyorsan, miután a törvényt megkapták, és megígérték, hogy engedelmeskednek** neki, gyorsan, miután Isten olyan nagy dolgokat tett értük, és kinyilvánította kedves szándékát, hogy még nagyobbat akar tenni. Hamar elfelejtették a cselekedeteit.• **Gyorsan (hamar) bűnbe esni, miután megújítottuk az Istennel kötött szövetségünket, vagy különleges kegyelmet kaptunk tőle, nagyon provokatív (sértő).**

4. **Pontosan elmondja, hogy mit tettek: *Borjút készítettek, és azt imádták*.** Megjegyzés: ***Azok a bűnök, amelyeket felettesünk elől eltitkolunk, Isten előtt meztelenek és nyíltak***. Ő látja azt, amit ők nem tudnak felfedezni, és a világban lévő gonoszságok közül semmi sincs elrejtve előle. ***Mi nem bírnánk elviselni annak a provokációnak (sértésnek) ezredrészét sem, amit Isten nap mint nap lát, és mégis hallgat.***

5. **Mintha megtagadná őket, amikor azt mondja Mózesnek: "*Ők a te néped,*** *akiket kihoztál Egyiptom földjéről";* mintha azt mondta volna: "*Nem ismerek el semmilyen kapcsolatot velük, és nem törődöm velük; soha ne mondják, hogy ők az én népem, vagy hogy én hoztam ki őket Egyiptomból*". • Megjegyzés: **Azok, akik megrontják magukat, nemcsak magukat szégyenítik meg, hanem még magát Istent is szégyenítik miattuk és a hozzájuk való jósága miatt.**

6. **Leküldi őt hozzájuk, méghozzá teljes gyorsasággal:** ***Menj, szállj alá!*** • Még az *Istennel való közösségét is meg kell szakítania,* hogy elmenjen, és *elöljárói kötelességét teljesítse a nép között;* • ugyanezt látjuk **Józsué** esetében is, Józs 7:10.  **Minden dolog szép a maga idejében.**

**II. Kifejezi nemtetszését Izráel ellen e bűn miatt, és igazságosságának elhatározását, hogy kivágja őket**, 9., 10. v.

1**. Megadja ennek a népnek a valódi jellemét**: "***Ez egy keménynyakú nép***, amely nem képes az isteni törvény igája alá kerülni, és amelyet mintegy az ellentmondás szelleme irányít, amely minden jótól idegenkedik, és hajlamos a rosszra, és makacsul ellenzi a gyógyítására alkalmazott módszereket." Ez a nép nem képes a jóra, de hajlamos minden rosszra. • Megjegyzés: ***Az igaz Isten nemcsak azt látja, hogy mit teszünk, hanem azt is, hogy milyenek vagyunk, nemcsak életünk* cselekedeteit*, hanem lelkünk* hajlamát *is, és minden eljárásában szemmel tartja őket.***

2**. Kijelenti, hogy mi volt a jogos érdemük -** *az* *hogy haragja felhevüljön ellenük*, hogy *egyszerre elpusztítsa őket*, és *eltörölje nevüket az ég alól* (5Móz 9,14); nemcsak a szövetségből taszítsa ki őket, hanem kiűzze őket a világból. • Figyeljük meg: **A bűn kitesz minket Isten haragjának;** és ez a harag, ha az isteni kegyelem nem csillapítja, úgy fog bennünket elégetni, mint a szalmát. • ***Istennél az lenne az igazságos, ha a törvényt hagyná érvényesülni a bűnösökkel szemben, és azonnal, még a bűn elkövetése közben kiirtaná őket***; és ha így tenne, az nem lenne számára sem veszteség, sem szégyen.

3. **Mózest arra kéri, hogy ne járjon közben értük**: ***Ezért hagyj engem békén***. Mit tett, vagy mit tehetett Mózes, hogy megakadályozza Istent abban, hogy megeméssze őket? Amikor Isten elhatározza, hogy elhagy egy népet, és a pusztulás végzése már elhangzott, semmilyen közbenjárás nem akadályozhatja meg, Ez. 14:14; Jer. 15:1. De *Isten így fejezi ki jogos nemtetszésének nagyságát ellenük, az emberek módjára, akik nem engedik, hogy valaki is közbenjárjon azokért, akikkel szemben elhatározzák, hogy szigorúak lesznek*. • ***Ezzel is tiszteletet akart helyezni az imádságra, utalva arra, hogy csak Mózes közbenjárása mentheti meg őket a pusztulástól; hogy ő legyen Krisztus példaképe, akinek egyedüli páratlan közbenjárása által Isten megbékíti magával a világot***. • Hogy Mózes közbenjárása annál jelesebbnek tűnjék, Isten tisztességesen felajánlja neki, hogy ha nem lép közbe ebben a kérdésben, akkor ***nagy néppé teszi őt:***  vagy úgy, hogy idővel egy népet támaszt az ő ágyékából, vagy pedig azonnal, valamilyen eszközzel egy másik nagy népet hoz az ő kormányzása és vezetése alá, hogy ne legyen vesztes a vesztük miatt. • Ha Mózes szűkkeblű, önző lélekkel rendelkezett volna, ezzel az ajánlatnál lezárta volna a beszélgetést; **de ő Izrael üdvösségét előbbre tartja, mint saját családja felemelkedését.** Itt egy olyan ember állt, aki alkalmas volt arra, hogy kormányzó legyen.

**III. Mózes komolyan közbenjár Istennél az ő érdekükben** (11-13. v.): könyörgött az Úrhoz, az ő Istenéhez. Ha Isten nem is akarja magát ***Izrael Istenének*** nevezni, mégis remélte, hogy ***az ő Isteneként*** szólíthatja meg. **Azt a befolyást és érdekeltséget, amivel rendelkezünk a kegyelem trónjánál, használnunk kell Isten gyülekezetéért és barátainkért.** • Most Mózes áll a résen, hogy elfordítsa Isten haragját, Zsolt 106,23. • Bölcsen megfontolja a célzást, amelyet Isten adott neki, amikor azt mondta: "***Hagyj békén***!" Ez, bár úgy tűnt, hogy tiltja a közbenjárását, valójában *bátorította* azt, mert megmutatta, hogy **a hit imájának milyen ereje van Istennél**. Ilyen esetben Isten azon ***csodálkozik, ha nincs közbenjáró,*** *Ézs*. 59:16.

Figyeljük meg,

1***.* Az ő imáját** (12. v.): ***Miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen…***Nem mintha azt gondolná, hogy Isten nem haragudhat jogosan, hanem könyörög, hogy ne haragudjék annyira, hogy feleméssze őket. "*Dicsekedjék az irgalom az ítélettel szemben*; *bánd meg ezt a gonoszságot;* változtasd a *pusztulás* ítéletét *javító* ítéletére."

2. **Az ő kéréseit**. Érvelésekkel tölti meg a száját, de nem azért, hogy Istent megindítsa, hanem hogy kifejezze saját hitét, és hogy buzgóságot gerjesszen az imádságban.

Hivatkozik:

(1.) ***Istennek bennük való érdekeltségére,*** a nagy dolgokra, amelyeket már tett értük, és a kegyelmek és csodák hatalmas befektetéseire, amelyeket rajtuk végzett, 11. v. • Isten azt mondta Mózesnek (7. v.): "*Ők a te néped, akiket kihoztál Egyiptomból;* de Mózes alázatosan ismét Istenhez fordítja őket: "*Ők a te néped, te vagy az uruk és gazdájuk, én csak a szolgájuk vagyok. Te vezetted ki őket Egyiptomból; én csak eszköz voltam a kezedben; azt a szabadulásuk érdekében tetted, amit csak te tehettél meg*". • Bár az, hogy ***az ők Isten népe voltak***, ok volt arra, hogy *haragudjon* rájuk, amiért más istent állítottak fel, de egyben ez volt az oka annak is, hogy *ne haragudjon* rájuk annyira, hogy megeméssze őket. Semmi sem természetesebb, mint hogy egy apa megfenyíti a fiát, de semmi sem természetellenesebb, mint hogy egy apa megölje a fiát. • És ahogyan a **kapcsolat** jó indok ("***ők a te néped***"), úgy az a **tapasztalat** is az, amelyet az irántuk való jóságáról eddig szereztek: "***Te vezetted ki őket Egyiptomból***, noha méltatlanok voltak, és ott az egyiptomiak isteneit szolgálták, Józs 24,15. Ha ezt megtetted értük, az Egyiptomban elkövetett bűneik ellenére, vajon visszacsinálod-e azt a pusztában elkövetett ugyanilyen jellegű bűneik miatt?"

(2.) ***Isten dicsőségének ügyére hivatkozik* (**12. v.): ***Miért mondanák az egyiptomiak***: ***Azért hozta ki őket,*** *hogy rosszat tegyen velük***, *elveszítse őket***? • Izrael kedves Mózesnek, mint a rokona, mint a védence; de **Isten dicsősége az, amiért a leginkább aggódik** a lelke; ez áll közelebb a szívéhez, mint bármi más. Ha Izrael elpusztulhatna anélkül, hogy Isten nevére bármilyen szégyent hozna, Mózes meg tudná győzni magát, hogy elégedetten üljön le; de nem bírja elviselni, hogy Istenre reflektálnak (Őt fogják gyalázni emiatt) és ezért ragaszkodik ehhez: *Uram, mit fognak mondani az egyiptomiak?* • Az ő szemük és az összes szomszédos népek szeme most Izraelre szegeződött; e nép csodás kezdeteiből valami nagyszerűt vártak annak későbbi végére; de ha egy ilyen különös módon megmenekült nép hirtelen tönkremenne, mit szólna hozzá a *világ*, különösen az *egyiptomiak*, akik oly engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetnek mind Izrael, mind Izrael Istene iránt? Azt mondanák: "***Isten vagy gyenge volt, és nem* tudta*, vagy szeszélyes, és nem* akarta *befejezni a megkezdett üdvösséget; nem azért vitte ki őket arra a hegyre, hogy áldozatot mutassanak be*** (ahogyan mondták), ***hanem hogy feláldozza őket***". Nem tekintik majd az Izrael által adott provokációt az eljárás igazolására, hanem úgy gondolják, hogy elég ok a diadalra, hogy Isten és népe nem tudott megegyezni, hanem Istenük azt tette, amit ők (az egyiptomiak) szerettek volna, hogy megtörténjen. • Figyeljük meg: **Isten nevének dicsőítése, ahogyan ez kell, hogy legyen az első kérésünk (így van ez az Úr imájában), úgy kell, hogy legyen a nagy kérésünk is,** Zsoltárok 79:9 *Ne gyalázd meg dicsőséged trónját*, Jer 14:21; és lásd Jer 33:8, 9. • És ha megnyugvással akarunk erre hivatkozni Istennel szemben, mint arra az okra, hogy miért ne pusztítson el minket, akkor **magunkkal szemben is erre kell hivatkoznunk, mint arra az okra, hogy miért ne bántsuk meg őt**: Mit fognak mondani az egyiptomiak? ***Mindig vigyáznunk kell arra, hogy Isten nevét és tanítását ne káromolják rajtunk keresztül.***

 (3.) ***Isten ígéretére hivatkozik,*** amelyet a pátriárkáknak tett, hogy megsokasítja magzatukat, és Kánaán földjét adja nekik örökségül, és ezt az ígéretet esküvel erősítette meg, saját magára tett eskűtétellel, mivel nagyobbra nem esküdhetett, 13. v. • **Isten ígéretei legyenek könyörgéseink alapjai az imádságban (az ígéretekre kell hivatkoznunk imáinkban)**; mert amit megígért, azt képes teljesíteni, és ennek az igazságnak a dicsősége felvállalta annak teljesítését. "Uram, ha Izráel kivágatik, mi lesz az ígérettel? Vajon hitetlenségük miatt az semmit sem ér? Isten mentsen ettől!" ***Így az imádságban csak Istentől kell bátorítást vennünk***.

IV. **Isten kegyesen enyhítette az ítélet szigorát, és *megbánta a rosszat*, amit tenni szándékozott** (14. v.); bár büntetni akarta őket, mégsem akarta tönkretenni őket.

Lásd itt:

**1. Az imádság erejét**; Isten megengedi, hogy a közbenjárók alázatos, hívő, kérlelő könyörgése győzedelmeskedjen nála.

**2. Isten könyörületességét** a szegény bűnösök iránt, és hogy mennyire kész megbocsátani. Így saját ***esküjén*** kívül ***más bizonyítékokat*** is adott arra, hogy nem gyönyörködik a bűnös halálában; mert nemcsak a *bűnösök bűnbánatára* bocsát meg, hanem *mások közbenjárására* megkegyelmez és haladékot ad (felfüggeszti büntetését).

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 32:15-20**

***14 És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére. 15 Megfordula azért és megindula Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája; mindkét oldalukon beírt táblák, mind egy felől, mind más felől beírva. 16 A táblák pedig Isten kezének csinálmányai valának, az írás is Isten írása vala, kimetszve a táblákra. 17 Józsué pedig hallván a nép rivalgását, monda Mózesnek: Harczkiáltás van a táborban. 18 Az pedig felele: Nem diadalmasoknak, sem meggyőzetteknek kiáltása ez, éneklés hangját hallom én. 19 És mikor közeledett volna a táborhoz, látá a borjút és a tánczolást, és felgerjede Mózesnek haragja, és elveté kezéből a táblákat, és összetöré azokat a hegy alatt. 20 Azután fogá a borjút, a melyet csináltak vala, tűzben megégeté, és apróra töré mígnem porrá lett, és a vízbe hintvén, itatá azt az Izráel fiaival.***

Itt van,

**I. Isten kegyelme Mózes iránt,** **hogy rábízta a bizonyságtétel két tábláját**, amelyek, bár közönséges kőből voltak, sokkal értékesebbek voltak, mint az összes drágakő, amely Áron mellvértjét díszítette. Az etiópiai topáz sem érhetett fel hozzájuk, 15., 16. v. ***Isten maga***, - ember, vagy angyal segédkezése nélkül (amennyire látszik) -, ***írta a tízparancsolatot ezekre a táblákra***, ***mindkét oldalukra,*** némelyiket az egyik, némelyiket a másik táblára, úgy, hogy egy könyvhöz hasonlóan összehajtva a frigyládába lettek helyezve.

II. **A Mózes és Józsué közötti beszélgetés**. Amíg Mózes a felhőben volt, mint a ***jelenléti* *szobában***, addig Józsué a lehető legközelebb, az ***szembe levő szobában*** (úgymond) maradt, és várta, amíg Mózes kijön, hogy készen álljon, hogy vele lehessen. És bár negyven napig teljesen egyedül volt (valószínűleg mannával táplálkozott), mégsem fáradt bele a várakozásba, mint a nép, hanem amikor Mózes lejött, akkor jött le vele, és nem addig. • És itt értesülünk arról, hogy **milyen értelmezéseket adtak a zajra, amelyet a táborban hallottak**, 17., 18. v. Bár Mózes oly sokáig közvetlen beszélgetésben volt Istennel, mégsem nézte le (vetette meg) a szolgáját; szabadon beszélgetett szolgájával, Józsuéval. ***Akit Isten előbbre visz, azt megóvja a felfuvalkodottságtól.*** • **Az sem volt terhére, hogy a tábor ügyeiről beszéljen**. Az áldott Pál apostol sem volt kevésbé tekintettel a földi egyházra, amiért a harmadik égben volt, ahol kimondhatatlan szavakat hallott. • Józsué, aki vezérkatona volt, és a regimentek parancsnoka, attól félt, hogy ***hadi zaj*** hallatszik a táborban, és akkor ő elkésett; Mózes azonban, mivel Istentől kapott értesítést, jobban megkülönböztette a hangot, és tudta, hogy az az ***éneklők hangja***. • Nem látszik azonban, hogy elmondta volna Józsuénak, mit tudott az éneklésük okáról; mert ***nem szabad elhamarkodottan hirdetni az emberek hibáit: túl hamar kiderülnek, anélkül is***.

**III. Mózes nagy és jogos nemtetszése Izrael ellen, bálványimádásuk miatt**. Mivel tudta, hogy mire számíthat, hamarosan tudomást szerzett az aranyborjúról, és arról, hogy a nép mekkora sportot űzött vele. Látta, milyen vidámak tudtak lenni a távollétében, milyen hamar elfeledkeztek róla, **milyen kevéssé gondoltak rá és a visszatérésére**. **Joggal vehette ezt rossz néven, mint önmagát ért sérelmet, de ez volt a sérelem legkisebb része;** • ***úgy neheztelt a dologra, mint Isten megsértésére és népe megbotránkoztatására.*** • Nézd meg, milyen változás az Istennel való közösség hegyéről leszállni, hogy egy olyan világgal szembesüljünk, amely a gonoszságban leledzik. Istenben nem látunk mást, mint ami tiszta és kellemes, a világban pedig csak szennyet és provokációt. • Mózes volt a legszelídebb ember a földön, mégis, ***amikor meglátta a borjút és a táncot, haragja felhevült***. Figyeljük meg: **Nem sérti a szelídség törvényét, ha a gonoszok gonoszsága miatt nemtetszésünket fejezzük ki.** Azok ***“haragszanak és nem vétkeznek”***, akik csak a *bűnre haragszanak*, de nem a velük szembeni, hanem *Isten ellen elkövetett bűnökre*. **Efézus** híres a türelemről, és mégis, **nem tudja elviselni a gonoszokat**, Jel 2,2. • **Jól áll nekünk, hogy hidegek legyünk a saját ügyünkben, de forrók Isten ügyében.** Mózes nagyon dühösnek mutatkozott, mind a kőtáblák összetörésével, mind a borjú elégetésével, hogy ***az erős felháborodás e kifejezéseivel ráébreszthesse a népet a bűn nagyságának érzékelésére, amelyben bűnösök voltak, és amelyet készek lettek volna könnyelműen elnézni, ha nem mutatja ki így a haragját,*** mint aki komolyan törekszik a meggyőzésükre.

**1. Hogy meggyőzze őket arról (ráébressze őket arra), hogy eljátszották és elvesztették Isten kegyelmét, összetörte az kőtáblákat**, 19. v. Bár Isten tudott a bűnükről, mielőtt Mózes leszállt, mégsem parancsolta meg neki, hogy hagyja maga mögött a táblákat, hanem *odaadta neki*, hogy vigye le, hogy **a nép lássa, hogy Isten mennyire kész szövetségre lépni velük**, és hogy semmi más, csak a saját bűnük akadályozza ezt; mégis **Isten volt, aki a szívébe adta,** amikor Efraim vétke kiderült (ahogy a kifejezés hangzik, Hós. 7:1), hogy **összetörje a táblákat a szemük előtt** (ahogyan az 5Mózes 9:17-ben áll), **hogy ennek látványa annál jobban meghassa és zavarba ejtse őket, amikor meglátják, milyen áldásokat veszítettek el.** • Így, mivel a most kötött szerződés ilyen nyilvánvaló megszegésében vétkesek voltak, **az írások szét lettek tépve, épp akkor, amikor már készen álltak a pecsételésre.** • Figyeljük meg: Isten bármely személy vagy nép ellen irányuló ***nemtetszésének legnagyobb jele az, hogy elveszi tőlük törvényét.*** A táblák összetörése a ***szépség és az egyesség botjának eltörése*** (Zak 11:10, 14); egy népet egyház nélkül hagy és nyomorúságba dönt. • Egyesek úgy gondolják, hogy Mózes vétkezett a táblák összetörésével, és megjegyzik, hogy ***ha az ember haragszik, fennáll a veszélye, hogy megszegi Isten minden parancsolatát.*** De úgy tűnik, hogy ez inkább az *igazságosság*, mint a *szenvedély* cselekedete volt, és nem találjuk, hogy ő maga utólag (5Móz 9:17) bármilyen sajnálkozással beszélne róla.

**2. Hogy meggyőzze őket arról, hogy egy olyan istenre bízták magukat, aki nem tudott rajtuk segíteni, elégette a borjút** (20. v.), megolvasztotta, majd porrá reszelte; és hogy az egész táborban tudomásul vegyék, hogy *porrá tette az egészet, a vízre szórta*, amelyből mindannyian ittak. • ***Hogy kitűnjék, hogy a bálvány semmi a világon*** (1Kor 8,4); ezt atomjaira redukálta, hogy a lehető módon maximálisan kifejezze semmi voltát. • Hogy megmutassa, hogy a hamis istenek ***nem tudnak segíteni imádóikon***, itt megmutatta, hogy ez ***nem tudja magát megmenteni***, Ézs. 46:1, 2. • És hogy ***megtanítson minket arra, hogy a bálványimádás minden maradványát el kell törölni***, és Baalim ***neveit el kell távolítani***, ezért magát *a port, amivé azt felőrölte, szétszórta*. • Az aranyreszelék értékes (mondjuk), és ezért gondosan össze szokták gyűjteni; de az aranyborjú reszelékei utálatosak voltak, és utálattal kell szétszórni őket. Így kell az ezüst- és aranybálványokat a vakondok és a denevérek elé vetni (Ézs 2,20; 30,22), és Efraim azt mondja majd: *Mi közöm van még nekem a bálványokhoz?* • Az, hogy **ezt a port az italukhoz keverte,** azt jelentette számukra, hogy ***az átok, amelyet ezzel magukra hoztak, minden élvezetükbe belekeveredik, és megkeseríti azokat; úgy fog bensőjükbe hatolni, mint a víz, és mint az olaj a csontjaikba***. • Aki szívében visszaeső (a bűnt szereti), megtelik a saját útjaival; úgy iszik, ahogyan főz (meg kell ennie saját főztjét). Ezek valóban a Márai vizei (keserűség vizei) voltak.

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 32:21-29**

***21 És monda Mózes Áronnak: Mit tett néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? 22 Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz. 23 Mert [azt] mondák nékem: Csinálj nékünk isteneket, a kik előttünk járjanak; mert ama férfiúnak Mózesnek, ki minket Égyiptom földéről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga. 24 Én pedig felelék: Kinek van aranya? Szedjétek le; és nékem ide adák, én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték. 25 És látván Mózes, hogy a nép megvadula, mert Áron megvadítá vala őket, ellenségeik csúfjára. 26 Megálla Mózes a tábor kapujában, és monda: A ki az Úré, ide hozzám! és gyűlének ő hozzá mind a Lévi fiai. 27 És szóla nékik: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát. 28 A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének, és elhulla azon a napon a népből úgymint háromezer férfiú. 29 És mondá Mózes: Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak, kiki az ő fia és attyafia ellen, hogy áldása szálljon ma reátok.***

Mózes, miután a kőtáblák összetörésével és a borjú elégetésével megmutatta jogos felháborodását Izrael bűnei ellen, most **a bűnösökkel számot vet és számon kéri őket, és ebben Isten képviselőjeként lép fel**, aki nemcsak **szent** **Isten,** aki gyűlöli a bűnt, hanem **igazságos** **Isten** is, aki becsületesen megbünteti azt, Ézs. 59:18. Most pedig,

I. **Áronnal kezdi,** ahogyan Isten Ádámmal kezdte, mert ő volt a fő személy, bár nem elsőként vétkezett, de belekerült a vétekbe. Figyeljük meg itt,

**1. Az igazságos szemrehányást,** amelyet Mózes ad neki, 21. v. Nem parancsolja meg, hogy vágják ki őt, mint azokat (27. v.), akik a bűnben a főkolomposok voltak. Figyeljük meg: ***Nagy különbség lesz azok között, akik elhamarkodottan belerohannak a bűnbe, és azok között, akiket az gyarlóság miatt meglep; azok között, akik megelőzik(megragadják) a vétket, amely előlük menekül, és azok között, akiket megelőz a vétek, amely elől menekülnek.*** Lásd Gal 6:1. Viszont Áron megérdemelte volna, hogy e bűnéért levágják, és így is lett volna, ha Mózes nem jár közben különösen érte, amint az 5Mózes 9:20-ból kiderül. • És miután győzködte Istent érte, hogy megmentse őt a pusztulástól, **itt azért beszélget vele, hogy megtérésre bírja**. Áron elé tárja, és kéri, hogy fontolja meg,

(1.) ***Mit tett ezzel a néppel: Olyan nagy bűnt hoztál rájuk***. A bálványimádás bűne nagy bűn, olyan nagy bűn, hogy a benne rejlő rosszat nem lehet kifejezni; a népről, mint az első mozgatóról, azt lehet mondani, hogy ***Áronra hozta a bűnt***. **De mivel ő volt az elöljáró, akinek el kellett volna nyomnia, de mégis elősegítette és pártolta az, valóban azt lehet mondani, hogy rájuk hozta (rájuk terhelte), mert megkeményítette a szívüket és megerősítette a kezüket benne.** • Megdöbbentő dolog, hogy a kormányzók elnézik az embereket a bűneikben, és támogatják azt, amitől rettegniük kellene. • Általánosságban figyeljük meg, hogy azok, akik bűnt hoznak másokra, akár azzal, hogy bűnbe vonják őket, akár azzal, hogy bátorítják őket, több bajt okoznak, mint amennyire tudatában vannak; • **valójában gyűlöljük azokat, akikre bűnt vonunk, vagy akikben eltűrjük a bűnt**, 3Móz 19:17. Azok, akik osztoznak a bűnben, segítenek összetörni társaikat, és valóban tönkreteszik egymást.

(2.) ***Mi késztette erre***: ***Mit tett veled ez a nép***? Magától értetődőnek veszi, hogy a szokottnál többnek kell lennie, ami Áronra hatott, hogy ilyesmit tegyen, és ezzel mentséget sugall neki, mert tudta, hogy szíve igaz volt: "***Mit tettek veled***? Vajon **egyből** engedtél nekik, vagy (**szép beszéddel)** szólítottak-e meg, és **rábeszéltek**-e téged erre, és merted-e megkeseríteni Istenedet, hogy a népnek tetszést szerezz? Legyőztek-e téged **tolakodással**; és oly kevés elhatározás maradt benned, hogy engedtél a nép lármájának? **Megfenyegettek**, hogy megköveznek; és ***te nem tudtad volna Isten fenyegetéseit szembeállítani az övékkel, és jobban megijeszteni őket, mint ahogyan ők meg tudtak volna ijeszteni téged***?" • Megjegyzés: ***Soha nem szabad, hogy bűnbe vonjon bennünket bármi, amit ember mondhat vagy tehet velünk, mert nem fog minket igazolni, ha azt mondjuk, hogy így vontak be bennünket***. Az emberek csak ***kísérthetnek*** minket a bűnre, de ***nem kényszeríthetnek***. Az emberek csak megijeszthetnek bennünket; ha nem engedelmeskedünk, nem árthatnak nekünk.

**2. A könnyelmű mentség,** ***amelyet Áron hoz fel magának.*** Reméljük, hogy utólag jobban tanúsította bűnbánatát a bűnért, mint most; mert **amit itt mond, abban kevés a bűnbánó nyelvezet**. • *Ha egy igaz ember elesik, újra fel fog kelni, de talán nem gyorsan.*

(1.) ***Csak Mózes haragját veszi komolyan,* holott elsősorban Isten haragját kellett volna komolyan vennie**: *Ne forrósodjék fel az én uram haragja,* (mondja Mózesnek) 22. v.

(2.) ***Minden hibát a népre hárít***: *Rosszaságra szánták magukat, és azt mondták: Csinálj nekünk isteneket!* • Természetes, hogy igyekszünk így áthárítani a bűnünket; ez megvan a fajtánkban, Ádám és Éva is így tett; **a bűn olyan poronty, amelyet senki sem akar magáénak vallani.** • Áron most már **a legfőbb elöljáró** **volt, és hatalma volt a nép felett**, ***mégis arra hivatkozik, hogy a nép legyőzte őt***; hatalmában állt, hogy megfékezze őket, mégis olyan kevés eltökéltség volt benne, hogy engedett nekik.

(3.) ***Még jó, hogy nem Mózesre hivatkozott, mint bűnbeesésének okára, amiért olyan sokáig maradt a hegyen***, amikor szükségtelenül megismételte a népnek ezt a rosszindulatú sejtését: *Ami ezt a Mózest illeti, nem tudjuk, mi lett vele*, 23. v..

(4.) ***Enyhíti és elrejti a saját bűnben való részvételét***, mintha csak arra kérte volna őket, hogy szedjék össze a náluk levő aranyat, hogy egyelőre sietős szemlét végezzen, és lássa, mit tud csinálni a kéznél levő aranyból; és gyerekesen arra céloz, hogy amikor az aranyat a tűzbe dobta, az vagy véletlenül, vagy a vegyes tömegből valakinek varázslatos művészete által (ahogy a zsidó írók álmodják) ilyen formában jött ki; de ***egy szóval sem említi, hogy ő véste és formázta azt***, 24. v. • Mózes azonban minden kornak elmondja, hogy mit tett (4. v.), bár ő maga itt nem akarja bevallani. Jegyezzük meg: ***Aki eltakarja bűnét, nem boldogul,*** ***mert előbb-utóbb kiderül***. • Nos, ez volt minden, amit Áron mondhatott magáért; és **jobb lett volna, ha nem mond semmit, mert a védekezésével csak súlyosbította a vétkét.** • És mégis, nemcsak meg lett kímélve, hanem előnyben is részesült; mert, hogy ***ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővelkedik***.

**II. A népet ezután meg kellett ítélni e bűn miatt.** Mózes közeledése hamarosan elrontotta szórakozásukat, és táncukat remegéssé változtatta. Azok, akik Áront rábeszélték, hogy engedelmeskedjen nekik a bűnükben, **nem mertek most Mózes szemébe nézni, és a legkisebb ellenvetést sem tették a szigor ellen,** amelyet a bálvány és a bálványimádókkal szemben is szükségesnek tartott alkalmazni. • Megjegyzés: Lám, nem lehetetlen megvetendőnek feltüntetni azokat a bűnöket, amelyeket elkövetőik vakmerő pimaszsággal vittek végbe: amikor a szemtelen elkövetők saját zavarukban (zavart lelkiismerettel) elsomfordálnak. ***A király, aki az ítélet trónján ül, minden gonoszságot eloszlat a szemével.***

Figyeljünk meg két dolgot:-

**1. Hogy bűnük miatt mennyire ki voltak téve a szégyennek:** *A nép meztelen volt* (25. v. angol ford.), nem annyira azért, mert némelyikük elvesztette fülbevalóját (ez jelentéktelen volt), hanem azért, mert elvesztették tisztességüket, és a legjobb jótevőjükkel szembeni hálátlanság és a jogos Uruk elleni áruló lázadás gyanújába keveredtek. • ***Szégyen volt számukra és örökös szégyenfolt, hogy dicsőségüket ökör hasonlatosságára változtatták***. Más nemzetek azzal dicsekedtek, hogy hűek voltak hamis isteneikhez; piruljon hát Izrael, hogy hamis volt az igaz Istenhez. • ***Így meztelenekké váltak,*** megfosztották őket díszeiktől, és ki voltak téve a megvetésnek; megfosztották őket páncéljuktól, és ki voltak téve a sértéseknek. Így lettek első szüleink is, amikor vétkeztek, ***meztelenek, szégyenükre***. Figyeljük meg: ***Azok, akik Istent meggyalázzák, valóban a legnagyobb gyalázatot vonják ezzel magukra:*** Izrael itt így tett, és Mózesnek ez nem volt mindegy, bár ők maguk nem törődtek vele; **látta, hogy meztelenek**.

2. **Az az út, amelyet Mózes választott, hogy elhárítsa ezt a gyalázatot,** nem úgy, hogy eltitkolja a bűnt, vagy hamis színt visz rá, hanem úgy, hogy megbüntette, és így nyilvánosan tanúságot tett ellene. Amikor csak alkalom adódott, a szemükre hányta, hogy borjút csináltak a Hóreben; ezt mondhatták az őket vádolóknak válaszul, hogy bár igaz, hogy voltak, akik így tettek, de az igazságszolgáltatást, méltányos büntetést, végrehajtotta Isten rajtuk. A kormány nem vállalt közösséget a bűnnnel, és nem hagyta büntetlenül a bűnösöket. • Így tettek, de drágán megfizettek érte. ***Így*** (így szólt Isten) ***tisztítsd ki a gonoszt***, 5Móz 13:5.

Figyeld meg itt,

***(1.) Kik álltak bosszút - Lévi fiai*** (26. v., 28. v.); *nem magának Istennek közvetlen keze által történt a megtorlás*, mint Nádáb és Abihu ellen, hanem emberi kard által, hogy megtanítsa őket arra, hogy a bálványimádás olyan gonoszság, amelyet a bírónak kell megbüntetnie, mivel az a Fenséges Isten megtagadása, Jób 31:28; 5Móz 13:9. • ***Saját testvéreik kardjával kellett ezt megtenni, hogy az igazságszolgáltatás jobban szolgálja a nemzet becsületét.*** És ha már most ember kezébe kell esniük, jobb így, minthogy ellenségeik elől menekülnének. • Az ártatlanokat kellett kiválogatni, hogy a bűnösök hóhérai legyenek, hogy ez annál hatásosabb figyelmeztetés legyen saját maguk számára, hogy máskor ne tegyenek hasonlót; és az, ***hogy ilyen kellemetlen szolgálatra és ennyire a szokások ellenében, mint amilyennek lennie kellett, a legközelebbi szomszédaik megölésére kényszerítették őket, büntetés volt számukra is, amiért nem jelentek meg hamarabb, hogy megelőzzék a bűnt, és fejüket felemeljék ellene***. • A **leviták** lettek kijelölve különösen ezzel a végrehajtással, mert úgy tűnik, hogy közülük többen voltak, mint bármely más törzsből, **akik megóvták magukat a fertőzéstől**, ami annál is inkább dicséretes volt, mert Áron, a törzsük feje, olyan mélyen érintett volt ebben.

Most pedig arról értesülünk,

**[1.] Hogyan lettek a leviták elhívva erre a szolgálatra:** Mózes a tábor kapujában, az ítélet helyén állt; ott mintegy **zászlót tűzött ki az igazságért**, hogy katonákat toborozzon Isten számára. Hirdette: ***Ki áll az Úr oldalán?*** A bálványimádók az aranyborjút állították fel zászlajuknak, és most Mózes felállította az övét, velük szemben. • Mózes most **buzgósággal öltözött fel,** mint egy köntösbe, és felszólította mindazokat, akik Isten oldalán állnak az aranyborjú ellen, hogy azonnal jelenjenek meg. Nem azt hangoztatja, mint **Jehu**: "*Ki áll az én oldalamon* (2Kir 9:32), *hogy megbosszulja a velem szemben elkövetett méltatlanságot?",* hanem: "**Ki áll az Úr oldalán**? Isten ügyét képviselte a gonosztevők ellen, Zsoltárok 94:16.

Jegyezd meg,

*Először is****: Két nagy érdek van a világban***, amelyek közül az egyik vagy a másik mellett az emberek minden fia valamelyik pártjára áll. A bűn és a gonoszság érdeke az ördög érdeke, és minden gonosz ember ezen érdek pártján áll; az igazság és a szentség érdeke Isten érdeke, amely mellett minden istenfélő ember áll; és **ez az ügy nem engedi meg a semlegességet**.

*Másodszor:* ***Mindannyiunknak meg kell vizsgálnunk, hogy az Úr oldalán állunk-e vagy sem***.

*Harmadszor:* ***Azok, akik az ő oldalán állnak, viszonylag kevesen vannak, és néha kevesebbnek tűnnek, mint amennyien valójában vannak***.

*Negyedszer,* ***Isten néha elhívja azokat, akik az ő oldalán állnak, hogy megjelenjenek érte, mint tanúk, mint katonák, mint közbenjárók.***

 **[2.] Hogyan kaptak megbízást erre a szolgálatra** (27. v.): ***Ölje meg mindenki a testvérét*,** vagyis: "***Öljétek meg mindazokat, akikről tudjátok, hogy tevékenyen részt vettek az aranyborjú készítésében és imádásában, még ha a saját legközelebbi rokonaitok vagy legkedvesebb barátaitok is voltak***". • A bűncselekményt nyilvánosan követték el, a leviták látták, hogy ismerőseik közül kik voltak benne érintettek, és ezért nem volt szükségük más útmutatásra, mint saját tudásukra, hogy kit kell megölniük. És valószínűleg a bűnösök legnagyobb részét a kivégzésben részt vevő leviták közül egyik-másik ismerte, és tudta, hogy az volt. • Mégis úgy tűnik, hogy ***csak azokat kellett megölniük, akiket a tábor utcáin találtak; mert remélhető volt, hogy azok, akik visszavonultak a sátraikba, szégyellték, amit tettek, és térden állva megbánták tettüket***. Aki megmarad a bűnben, és nem szégyelli az általa elkövetett utálatosságokat, az pusztulásra van ítélve, Jer. 8:12. • **De hogyan mertek a leviták szembeszállni egy ekkora tömeggel, akiket valószínűleg nagyon felbőszített a borjú elégetése**? Ezt könnyű megmagyarázni; *a bűntudat elkedvetlenítette a bűnösöket, és isteni megbízás ösztönözte a hóhérokat.* És az is életet lehelt beléjük, hogy ***Mózes azt mondta: "Szenteljétek magatokat ma az Úrnak, hogy áldását adjon rátok***", és ezzel azt sugallta nekik, hogy most méltóak a kiváltságra, és hogy **ha ezen hozzáállásukkal kitűntetik magukat ez alkalommal, az úgy értelmezhető, hogy olyan módon szentelik magukat Istennek és az ő szolgálatára,** ami örökké tartó dicsőséget ad a törzsüknek. • Azokat, akik az Úrnak szentelik magukat, ő maga választja ki magának. Akik kötelességüket teljesítik, azok méltóságot kapnak; és ha jeles szolgálatokat teszünk Istennek, ő különleges áldásokat fog ránk bocsátani. • Lévi törzsének áldás volt szánva; most Mózes azt mondja: ***"szenteljétek magatokat az Úrnak, hogy alkalmassá tegyétek magatokat az áldás elnyerésére".*** • A levitáknak az *Istennek való áldozathozatalban kellett közreműködniük;* és most azzal kell kezdeniük, hogy felajánlják ezeket az áldozatokat az isteni igazságosság tiszteletére. ***Akiknek szent dolgoknál kell szolgálniuk, azoknak nemcsak őszintének és komolynak, hanem forrónak és buzgónak, bátornak és merésznek kell lenniük Istenért és az istenfélelemért***. • Így minden keresztyénnek, de különösen a lelkészeknek el kell hagyniuk apjukat és anyjukat, és Krisztus szolgálatát és az ő érdekeit messzemenően legközelebbi és legkedvesebb rokonaik elé kell helyezniük; mert ha jobban szeretjük rokonainkat, mint Krisztust, nem vagyunk hozzá méltók. Lásd, hogy a levitáknak ezt a buzgóságát mennyire megdicséri az ige, 5Mózes 33:9.

***(2.) Kik ellen történt a bosszúállás:*** ***A népből azon a napon mintegy 3000 ember esett el***, 28. v. Valószínűleg ezek kevesen voltak a sok bűnöshöz képest; de ezek voltak azok az emberek, akik a lázadás élére álltak, és ezért lettek kiválasztva, hogy elrettentő például szolgáljanak, hogy rettegésben tartsák a többieket. • **Azok, akik reggel még kiabáltak és táncoltak, mielőtt az éjszaka beállt volna, saját vérükben haltak meg; Isten ítélete néha ilyen hirtelen változást hoz a bűnösökre**, akik biztonságban és vidáman élnek a bűnükben; így történt ez **Belsazárral** is, a falra írt kézírás által. És mindez figyelmeztetésül van megírva számunkra. 1Kor 10:7: ***És ne legyetek bálványimádók, mint némelyek közülük.***

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 32:30-35**

***30 És másnap monda Mózes a népnek: Nagy bűnt követtetek el, most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. 31 Megtére azért Mózes az Úrhoz, és monda: Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket. 32 De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet írtál. 33 És monda az Úr Mózesnek: A ki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. 34 Most azért eredj: vezesd a népet a hová mondottam néked: Ímé, Angyalom megy előtted; és az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom. 35 És megverte az Úr a népet ezért [is], a mit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített vala.***

Mózes, miután igazságot szolgáltatott a főbűnösökön, itt a néppel és Istennel is foglalkozik.

**I. A néppel, hogy megtérésre bírja őket**, 30. v.

**1. Amikor néhányat megöltek, nehogy a többiek azt képzeljék, hogy mivel mentesültek a halálbüntetés alól, ezért bűnteleneknek tekintik őket, Mózes itt ezt mondja a túlélőknek**: ***Nagy bűnt követtetek el***, és ezért, bár ezúttal megmenekültetek, tudjátok meg: hacsak meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. • Hogy ne gondolkozzanak könnyelműen a bűnről, ***nagy bűnnek*** nevezi azt; és hogy ne gondolják magukat ártatlannak, mert talán nem voltak mindannyian olyan mélyen bűnösök, mint néhányan azok közül, akiket megöltek, azt ***mondja mindannyiuknak:*** *Nagy bűnt követtetek el*. • A lelkészek munkája az, hogy megmutassák az embereknek bűneiket, és bűneik nagyságát. "*Vétkeztetek, és ezért* ***nagy vesztesek*** *vagytok, ha bűneitek nem bocsáttatnak meg,* ***örökre vesztesek Megváltó nélkül.*** Ez nagy bűn, és ezért ***nagy bánatra hív***, mert ***nagy veszélybe*** sodor benneteket". Hogy megérintse őket bűnük nagyságával, jelzi nekik, milyen ***nehéz dolog lenne jóvátenni*** a veszekedést, amelyet Isten velük folytatott emiatt.

(1.) ***Ez nem sikerülne, hacsak nem menne fel ő maga is az Úrhoz, szándékosan, és nem tartana olyan hosszú és ünnepélyes folyamodást, mint amilyen hosszút és ünnepélyest tett a törvény átvételekor.*** És mégis,

(2.) ***Még így is csak valószínű (feltételezett) eshetőség volt, hogy engesztelést végezzen értük***; az eset rendkívül veszélyes volt. • Ennek meg kell győznie bennünket arról, hogy a bűnben mekkora gonoszság rejlik, hogy aki vállalta az engesztelést, nem találta könnyűnek; saját vérével kellett az Úrhoz mennie, hogy engesztelést végezzen. ***A bűn rosszindulatúsága (ártalmas volta) a bocsánat árában tűnik fel***.

**2. Mégis némi bátorítást jelentett a nép számára (amikor megtudták, hogy nagy bűnt követtek el), hogy Mózes, akinek oly nagy érdeke volt az ég iránt, és oly igaz szeretete irántuk, felment az Úrhoz, hogy engesztelést végezzen értük**. • A vigasztalásnak együtt kell járnia a meggyőzéssel: először megsebez, majd meggyógyít; **először meg kell megmutatni az embereknek bűnük nagyságát, majd megismertetni velük az engesztelést, és reményt adni nekik a kegyelemre.** Mózes felmegy az Úrhoz, még ha csak esetleges véletlen (valószínűség) is, hogy engesztelést végezhet. • Krisztus viszont, a nagy Közvetítő, ennél nagyobb bizonyossággal ment, mert az Atya kebelében volt, és tökéletesen ismerte minden tanácsát. • Nekünk, szegény könyörgőknek azonban **elég bátorítás** a különös kegyelmekért való imádkozásban, hogy **talán** elnyerhetjük azokat, noha nincs abszolút ígéretünk. Sof. 2:3, *Talán megoltamaztattok…( Jón 3:9: Talán megengesztelődik…)* Másokért való imádságainkban alázatosan komolyan kell folyamodnunk Istenhez, bár csak *valószínű, hogy Isten megtérést ad nekik*, 2Tim 2,25.

**II. Könyörgött Istenhez a kegyelemért.** Figyeljétek meg

**1. Milyen heves (buzgó) volt a folyamodása**. Mózes visszatért az Úrhoz, nem azért, hogy további utasításokat kapjon a sátorral kapcsolatban: most már nem volt több megbeszélés erről a kérdésről. Így az emberek bűnei és ostobaságai sokszor kellemetlen munkát adnak barátaiknak és szolgáiknak, és nagy megszakításokat okoznak abban a munkában, amelyben ők gyönyörködnek. Mózes ebben a beszédében **kifejezi**,

***(1.) Nagy utálatát a nép bűnei iránt***, 31. v. Úgy beszél, mint akit elborzaszt a borzalom: ***Ó, ez a nép nagy bűnt követett el***. Isten volt az, aki először szólt neki erről (7. v.), és most siránkozva ő mondja el Istennek. • Nem nevezi őket ***Isten népének****,* tudta, hogy méltatlanok arra, hogy így neveztessenek; de ***ez a nép***, ez az áruló, hálátlan nép, ***aranyból csinált magának isteneket.*** • Valóban nagy bűn az aranyat istenünkké tenni, mint azok teszik, akik reménységüknek tekintik, és szívüket rávetik. • Nem azért megy oda, hogy mentegesse vagy enyhítse a bűnt; hanem ***amit meggyőződésből mondott nekik, azt mondja Istennek gyónásképpen***: Nem azért jött, hogy mentegetőzzön, hanem hogy engesztelést végezzen. "***Uram, bocsásd meg a bűnt, mert nagy az***", Zsolt 25,11.

***(2.) Nagy vágyát a nép jóléte iránt (***32. v.): ***Most azért****, -* mégsem túl nagy bűn a **végtelen irgalom** számára hogy megbocsásson, és ezért, ha… ***bocsásd a bűnüket***. Mi mondasz tehát, Mózes? Ez egy hirtelen kifejezés (szaggatott mondat): "***Ha akarod***…, nem kívánok többet; ***ha akarod,*** dicséretedre válik, örülni fogok, és bőséges jutalom lesz ez közbenjárásomért". • Olyan kifejezés ez, mint a szőlőskert gondozójának kifejezése (Luk 13:9): "***Ha gyümölcsöt terem…***"; • vagy: "*Ha megbocsátasz…*", annyi, mint: "***Ó, bárcsak megbocsátanál!",*** ahogyan Luk. 19:42-ben: *Ha megismerted volna****…,*** az olyan, mint az, hogy: *Ó, bárcsak tudnád*... • De ***ha nem***, ha a végzés már kiment, és nincs orvosság, hanem el kell pusztulniuk; ha nem elég ez a büntetés, amely már sokakra kiszabatott (2Kor 2,6), hanem mindnyájukat ki kell irtani, úgy ***törölj ki engem, kérlek, a könyvből, amelyet írtál***." Vagyis: "*Ha ki kell irtani őket, hadd irtassak ki velük együtt én is, és rövidüljek meg a Kánaántól; ha egész Izraelnek el kell pusztulnia, megelégszem azzal, hogy velük együtt pusztuljak el; ne legyen az ígéret földje az enyém a túlélés révén."* • Ezt a kifejezést az Ezékiel könyvéből szemléltethetjük. 13:9-ből, ahol a hamis próféták ellen ez a fenyegetés hangzik el: *Nem írják be őket Izrael házának írásaiba, és nem mennek be Izrael földjére.* • Isten azt mondta Mózesnek, hogy ha nem lép közbe, akkor ***nagy nemzetté fogja őt tenni***, 10. v. "Nem - mondja Mózes -, ***annyira távol áll tőlem az a vágy, hogy nevemet és családomat Izrael romjain építsem fel, hogy inkább azt választom, hogy velük együtt elsüllyedek***. Ha nem tudom megakadályozni pusztulásukat, hadd ne lássam azt (4Móz 11,15); ne írjanak engem az élők közé (Ézs 4,3), ne írjanak azok közé, akiket megmaradásra jelöltek; sőt, haljak meg az utolsó árokban". • Így fejezi ki gyengéd szeretetét a nép iránt, és **a jó Pásztor előképe ebben, aki életét adja juhaiért** (Jn 10,11), **akit népem vétke miatt ki kellett vágni az élők földjéről**, (Ézs 10,11). 53:8; Dan. 9:26. • **A közszereplés példaképe is mindenki számára, különösen a közhivatalokban állók számára**. Minden magánérdeket a közösségek javának és jólétének kell alárendelni. ***Nem nagy dolog, hogy mi lesz velünk és a családunkkal ezen a világon, hanem,*** **hogy Isten gyülekezetének jól menjen, és békesség legyen Izraelben**. • Mózes tehát bocsánatért esedezik, és birkózik Istennel, de nem úgy, hogy előírja neki, mit tegyen ("Ha nem akarsz megbocsátani, akkor vagy igazságtalan, vagy kegyetlen vagy"); nem, ettől távol áll, hanem: "*Ha nem.., hadd haljak meg az izraelitákkal együtt, és legyen meg az Úr akarata!".*

**2. Figyeljük meg, mennyire volt hatásos (eredményes) a folyamodása.** Isten nem akarta őt szaván fogni; nem, ***nem töröl ki senkit a könyvéből, csak azokat, akik szándékos engedetlenségükkel eljátszották azt a megtiszteltetést, hogy besoroztassanak*** (33. v.); a bűnös lélek hal meg, és nem az ártatlan a bűnösért. • Ez egyúttal **a nép iránti kegyelem jelzése is volt**, hogy nem pusztulnak el mindnyájan egy testben, hanem csak azok, akiknek részük volt a bűnben. Így Mózes fokozatosan földet ér (megveti a lábát, megalapozódik). • Isten eleinte ***nem akart teljes biztosítékot adni a megbékélésre, nehogy ha a bocsánat vigasztalása túl könnyen megtörténik, felbátorodjanak, hogy ismét hasonlót tegyenek***, és ne ébredjenek eléggé rá a bűn rossz voltára. • ***A vigasztalás felfüggesztésre kerül, hogy a bűn felőli meggyőződéseik még mélyebb benyomást tegyenek rájuk***: • ***Isten ezúton is gyakorolni akarja Mózes, a nagy közbenjárójuk hitét és buzgóságát***.

Továbbá, Mózes kérésére válaszolva,

***(1.) Isten megígéri, hogy mindezek ellenére folytatja jó szándékát, hogy nekik adja Kánaán földjét,*** azt a földet, amelyről beszélt nekik, 34. v.. Ezért visszaküldi hozzájuk Mózest, hogy vezesse őket, noha méltatlanok voltak rá, és • ***megígéri, hogy Angyala megy előttük, valami teremtett angyal, aki a gondviselés országának közönséges szolgálataiban dolgozik, ami arra utalt, hogy a jövőben ne várjanak semmit, ami a gondviselés közönséges útjától eltérve történnék értük, semmi rendkívüli dolgot.*** • Mózes később ígéretet kapott Isten különleges jelenlétére velük (33:14, 17); de jelenleg ez volt minden, amit elérhetett.

***(2.) Mégis azzal fenyeget Isten, hogy megemlékezik erről a bűnről ellenük,*** amikor a későbbiekben okot lát arra, hogy más bűnökért megbüntesse őket: "***Amikor meglátogatom őket vétkeikért, a többi között ezt a bűnüket is megbüntetem.*** Ha legközelebb vesszőt veszek a kezembe, egy csíkkal többet kapnak ezért". • A zsidóknak van egy erre alapozott mondásuk, miszerint ***ezentúl nem esett Izraelre olyan ítélet, amelyben ne lett volna egy grammnyi az aranyborjú porából***. • Nem látok semmi alapot a Szentírásban arra a véleményre, amelyet egyesek képviselnek, hogy Isten nem terhelte volna őket ilyen sok áldozattal és más szertartásos intézményekkel, ha nem provokálták volna őt az aranyborjú imádásával. Ellenkezőleg, **István azt mondja,** hogy *amikor borjút készítettek, és áldozatot mutattak be a bálványnak, Isten megfordult, és átadta őket a mennyei seregek imádására* (ApCsel 7:41, 42); tehát **annak a népnek a bálványimádás bűnéhez való különös ragaszkodása jogos ítélet volt rajtuk az aranyborjú készítése és imádása miatt, és ettől az ítélettől soha nem szabadultak meg egészen a babiloni fogságig.** Lásd Róma 1:23-25. • Megjegyzés: *Sokan, akiket Isten nem vág ki azonnal a bűneik miatt, a számvetés további napjára vannak fenntartva: a bosszú lassú, de biztos*. • Egyelőre az ***Úr megverte a népet*** (35. v.), valószínűleg pestis vagy más fertőző betegség által, amely Isten haragjának hírnöke volt, és rosszabbra való figyelmeztetés. • Áron készítette a borjút, mégis azt mondja, hogy a nép készítette, mert imádták. Deos qui rogat, ille facit - ***Aki isteneket kér, az megteremti őket.*** • Nem Áront sújtotta, hanem a népet; mert az ő bűne a **gyengeség bűne** volt, az övék pedig az **elbizakodottság bűne**, amelyek között nagy különbség van: számunkra nem mindig észrevehető, de nyilvánvaló Isten számára, akinek ítélete ezért, biztosak vagyunk benne, az igazság szerint való. • Mózes tehát kegyelmet és enyhítést kért a büntetés alól, de ***nem tudta teljesen elfordítani Isten haragját.*** Ez (egyesek szerint) arra utal, hogy Mózes törvénye képtelen volt az embereket Istennel megbékíteni és a vele való békét tökéletessé tenni, ami **Krisztusnak volt fenntartva**, akiben egyedül Isten úgy megbocsátja a bűnt, hogy többé nem emlékezik rá.

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 33.**

Ebben a fejezetben további beszámolót kapunk Mózes közvetítéséről Isten és Izrael között, hogy áthidalja azt a szakadékot, amelyet a bűn okozott közöttük.

I. Nagyon megalázó üzenetet hoz nekik Istentől (1-3., 5. v.), amely jó hatással van rájuk, és segít felkészíteni őket a kegyelemre (4., 6. v.).

II. Levelezést folytat Isten és közöttük, és mind Isten, mind a nép jelzi, hogy helyesli ezt a levelezést: Isten azzal, hogy felhőoszlopban száll le, a nép pedig azzal, hogy a sátor ajtajánál imádkozik (7-11. v.).

III. Komolyan imádkozik Istenhez, és győzelmet arat. Esedezik

1. Azért, hogy ígéretet kapjon arra, hogy Isten jelen lesz a néppel (12-17. v.).

2. Az ő dicsőségének látványáért a maga számára (18. v. stb.).

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 33:1-6**

***1 Szóla azután az Úr Mózesnek: Eredj, menj fel innen, te és a nép, a melyet kihoztál Égyiptom földéről, a földre, a melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak mondván: A te magodnak adom azt. 2 És bocsátok előtted Angyalt, és kiűzöm a Kananeusokat, Emoreusokat, Khittheusokat, Perizeusokat, Khivveusokat és Jebuzeusokat: 3 A tejjel és mézzel folyó földre; de én nem megyek fel köztetek, mert te keménynyakú nép vagy, hogy meg ne emészszelek az úton. 4 Mikor meghallá a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borula, és senki nem tevé fel az ékszereit. 5 Megmondotta vala az Úr Mózesnek: Mondd meg az Izráel fiainak: Keménynyakú nép vagy te, egy szempillantásban, ha közéd mennék, megemésztenélek. Azért most vesd le a te ékességeidet magadról, azután meglátom mit cselekedjem veled. 6 És lerakták magokról az Izráel fiai az ő ékességeket, a Hóreb hegyétől fogva.***

Itt van,

**I. Az üzenet, amelyet Isten Mózes által küldött Izrael fiainak**, jelezve az ellenük irányuló rosszallás fennmaradását, és azt, hogy még mindig rossz viszonyban állnak Istennel. Ezt tudtukra kell adnia nekik, hogy további megtérésüknek eleget tegyenek.

1. **Megalázó nevet alkalmaz rájuk** azáltal, hogy megadja nekik jogos jellemüket - ***egy kemény nyakú nép***, 3., 5. v. "Menj - mondja Isten Mózesnek -, menj és mondd meg nekik, hogy ők ilyenek". Ő, aki jobban ismeri őket, mint ők magukat, ezt mondja róluk. • Isten szerette volna őket ***törvényének igája alá és szövetségének kötelékébe vonni***, de ***túl merev volt a nyakuk ahhoz, hogy meghajoljanak előtte.*** • Isten meggyógyította volna őket romlott és görbe hajlamukból, és egyenesbe hozta volna őket; de ők akaratosak és makacsok voltak, és gyűlölték, hogy megjavítsa őket, és nem akarták, hogy Isten uralkodjék rajtuk. • Vegyük észre, hogy **Isten az emberekről az elméjük természete alapján ítélkezik**. Mi tudjuk, hogy *mit tesz* az ember; Isten tudja, hogy *milyen*: mi tudjuk, hogy ***mi származik az emberből;*** Isten tudja, hogy ***mi van az emberben***. És semmi sem kellemetlenebb Isten számára, mint a merev megátalkodottság, ahogy semmi sem sértőbb a gyermekekben a szüleik és tanítóik számára, mint a makacsság.

2. **Elmondja nekik, hogy mit érdemelnek**, hogy ***egy pillanat alatt közéjük jöjjön, és megemészti őket,*** 5. v. Ha bűneik szerint bánt volna velük, gyors pusztulással vitte volna el őket. • Megjegyzés: Azoknak, akiknek Isten megbocsát, meg kell tudniuk, hogy mit érdemeltek volna a bűneik, és milyen nyomorultak lettek volna, ha nem bocsájtják meg őket; hogy Isten irgalmassága még inkább felmagasztalassék.

**3. Azt mondja nekik, hogy induljanak el, és menjenek fel Kánaán földjére,** 1. v. Ez a Sínai-hegy, ahol most voltak, volt az a hely, amelyet *Isten sátrának és ünnepélyes istentiszteletének felállításá*ra jelöltek ki közöttük; ez még nem történt meg, ezért amikor Isten azt mondja nekik, hogy menjenek el innen, arra utal, hogy *ez nem történhet meg* - "***Menjenek tovább, ahogy vannak***" -, és így Isten nagyon is kifejezi nemtetszését.

4. **Átadja őket Mózesnek, mint a népet, amelyet kivezetett** Egyiptom földjéről, és ráhagyja, hogy vezesse őket Kánaánba.

5. **Bár megígéri, hogy teljesíti az Ábrahámmal kötött szövetségét, és Kánaánt adja nekik, *megtagadja tőlük jelenlétének rendkívüli jeleit***, amelyekkel eddig meg voltak áldva; és meghagyja őket Mózes, a fejedelem és egy őrangyal közös kíséretével: ***"Elküldök előtted egy angyalt,*** a te védelmeződnek, különben a gonosz angyalok hamarosan elpusztítanának téged; de ***én nem megyek fel közötted, hogy meg ne emésszelek téged"*** (2., 3. v.). Nem mintha egy angyal türelmesebb és könyörületesebb lenne, mint Isten, de egy angyalnak adott sértések nem lennének olyan provokatívak, mint azok, amelyeket a *Sekinának*, vagyis magának az Isteni Fenségnek adnak. • Megjegyzés: ***Minél nagyobb kiváltságokat élvezünk, annál nagyobb a veszély, ha nem hasznosítjuk őket javunkra és nem élünk velük összhangban.***

6. **Úgy beszél, mint aki tanácstalan volt, hogy milyen utat válasszon velük szemben**. Az igazságosság azt mondta: "***Vágd ki őket, hogy megemésztessenek***! ". Az irgalom azt mondta: "***Hogyan adjalak fel téged, Efráim***?" Hos. 11:8. Nos, mondja Isten, ***vedd le a díszeidet, hogy tudjam, mit tegyek veled***; vagyis: "Vesd magad a bűnbánat porába, hogy a vita a te javadra dőljön el, és az irgalom örüljön az ítélettel szemben", 5. v. • Megjegyzés: ***A bűnbánatra való felszólítás a tervezett irgalom egyértelmű jele.*** Ha Úr kedvét lelné abban, hogy megöljön bennünket, az igazságosság tudja, mit kell tennie a kemény nyakú néppel: de Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában; tartsanak bűnbánatot és térjenek meg, és akkor az irgalom, amely egyébként tanácstalan, tudja, mit kell tennie.

**II. A nép szomorúan fogadta ezt az üzenetet;** rossz hír volt számukra, hogy nem lesz velük Isten különleges jelenléte, és ezért,

**1. Bánkódtak** (gyászoltak) **(**4. v.), Bánkódtak **a bűnük miatt,** amely kiváltotta, hogy **Isten elvonult tőlük**, és ***fájlalták ezt, mint bűnük legsúlyosabb büntetését.*** • Amikor egyszerre 3000-en haltak meg a helyszínen a leviták kardja által, nem találjuk, hogy emiatt gyászoltak volna (abban a reményben, hogy ez majd segít jóvátenni a bűnt); de ***amikor Isten megtagadta tőlük kedvező jelenlétét, akkor bánkódtak és keseregtek***. • Figyeljük meg: A bűn minden keserű gyümölcse és következménye közül az, amit az igaz bűnbánók a legjobban siratnak és a legjobban rettegnek, az **Isten tőlük való távozása**. Isten megígérte, hogy bűnük ellenére tejjel és mézzel folyó földet ad nekik, de ennek kevéssé tudtak örülni, ha nem volt velük Isten jelenléte. Maga Kánaán sem lenne kellemes föld e nélkül; ezért, ha ezt (Isten jelenlétét) akarják, bánkódnak és sírnak.

**2. A nagy szégyen és megaláztatás jeléül azok, akik levetették ékes ruháikat, nem vették fel díszeiket** (4. v.), akik pedig fel voltak öltözve, megfosztották magukat díszeiktől, a hegy mellett; vagy, ahogy egyesek olvassák, a hegytől távolabb (6. v.), ***távol álltak, mint a vámos***, Luk. 18:13. Isten megparancsolta nekik, hogy tegyék le a díszeiket (5. v.), és ők így is tettek, egyrészt azért, hogy általában mély gyászukat mutassák, másrészt pedig azért, hogy szent bosszút álljanak önmagukon, amiért fülbevalóikat odaadták az aranyborjú készítéséhez. • Azok, akik a bűneik fenntartása érdekében képesek voltak megválni a díszeiktől, nem tehettek mást, mint hogy a bűneik miatt érzett bánatuk és szégyenük jeléül félretették azokat. Amikor az Úr Isten sírásra és gyászra hív, akkor eleget kell tennünk a felhívásnak, és nemcsak a kellemes kenyértől tartózkodva kell böjtölnünk (Dán 10:3), hanem **le kell tennünk a díszeinket is; még azokat is, amelyek máskor elég tisztességesek, a megaláztatás napjain vagy a nyilvános csapások idején nem illendő viselni,** Ézs. 3:18.

**Matthew Henry kommentárjából:**

**2Móz 33:7-11**

***7 Mózes pedig vevé a sátort, és felvoná azt a táboron kívül, messze a tábortól, és nevezé azt gyülekezet sátorának, és lőn, hogy mind a ki az Urat keresi, ki kelle mennie a gyülekezet sátorához, a táboron kívül. 8 És lőn, hogy mikor Mózes kiméne a sátorhoz, az egész nép felkele, és kiki mind az ő sátorának ajtajában álla; nézvén Mózes után míg a sátorba beméne. 9 És lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhő-oszlop szálla alá, és megálla a sátor ajtajában, és beszéle Mózessel. 10 És látá az egész nép, hogy a felhő-oszlop a sátornak ajtaján áll, és felkele az egész nép, és kiki meghajlék az ő sátorának ajtajában. 11 Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával; és [mikor Mózes] a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.***

Itt van,

**I. A nemtetszés egyik jele, amelyet a további megaláztatásuk miatt vetettek rájuk:** ***Mózes fogta a sátrat,*** nem a saját sátrát a családja számára, hanem azt a sátrat, amelyben fogadta s meghallgatta az ügyeket, és amelyben Istent kereste, a táboruk céhtermét (úgymond), ***és felállította kívül, távol a tábortól*** (7. v.), hogy jelezze nekik, hogy méltatlanná tették magukat rá, és hogy ha nem kötnek békét, nem tér vissza többé hozzájuk. **Isten így tudatta velük, hogy nem ért velük egyet: Az Úr távol van a gonoszoktól.** • Így távozott el később az Úr dicsősége a templomból, amikor azt a bűn beszennyezte, Ez. 10:4, 11:23. • Megjegyzés: ***Isten haragjának a jele, amikor eltávolítja a sátrát, mert rendelései az ő kegyelmének gyümölcsei és jelenlétének jelei; amíg velünk vannak, ő is velünk van***. • Talán ez a sátor a később felállítandó sátor terve, vagy inkább modellje volt, egy instant vázlat a hegyen mutatott mintáról, amelyet a munkásoknak szántak útmutatásul, és amelyet addig is az Isten és Mózes közötti, közügyekről szóló megbeszélések sátraként használtak. • **Ezt távolabb állították fel**, hogy a népet megrázza annak a dicsőséges építménynek az elvesztése, amelyet - ha nem hagyták volna el saját kegyelmüket a hazug hiúságokért – közöttük, a középen kellett volna felállítani. Hadd lássák, tehát, mit veszítettek el.

**II. Számos bátorítást ad nekik, hogy ennek ellenére reménykedjenek abban, hogy Isten még megbékél velük.**

**1. Bár a hajlékot eltávolították, mégis mindenki, aki hajlandó volt keresni az Urat, szívesen követhette azt**, 7. v. Magánszemélyeket, valamint Mózest is meghívta és bátorította Isten, hogy folyamodjanak hozzá, közbenjáróként ez alkalommal. Kijelöltek számukra egy helyet, ahová a táboron kívül mehettek, hogy kérjék Istent, hogy térjen vissza hozzájuk. • Így amikor **Ezsdrás** (egy második Mózes) közbenjárt Izráelért, sokan gyűltek össze hozzá, akik reszkettek Isten szavára, Ezsdrás 9:4. • Amikor Isten kegyelmet tervez, imára buzdít. • ***Őt keresni fogják*** (Ez 36:37); és hála az ő nevének, őt ***lehet keresni, és nem utasítja el a legszegényebb közeledőt sem***. Minden izraelita, aki az Urat kereste, szívesen látott ebben a hajlékban, akárcsak Mózes, Isten embere.

**2. Mózes vállalta, hogy közvetít Isten és Izrael között*. Kiment a sátorhoz,*** a szerződés helyéhez, amelyet valószínűleg közöttük és a hegy között állítottak fel (8. v.), és ***bement a sátorba*** (9. v.). • Az az ügy csak jó kimenetelű lehetett, amelynek ilyen jó vezetője volt; amikor *bírájuk* (Isten alatt) *szószólójuk* lesz, és az, aki törvényhozójuknak volt kijelölve, közbenjárójuk lesz, akkor Izráel számára **reménység van** e dologgal kapcsolatban.

**3. Úgy tűnt, hogy a nép nagyon jó érzelmű és hajlik a megbékélésre.**

***(1.) Amikor Mózes kiment, hogy a sátorhoz menjen, a nép utána nézett*** (8. v.), *annak jeléül, hogy tisztelik őt, akit korábban semmibe vettek, és hogy teljes mértékben az ő közbenjárására támaszkodnak.* Ebből kiderült, hogy nagyon aggódtak az ügy miatt, vágytak arra, hogy békében legyenek Istennel, és aggódtak, hogy megtudják, mi lesz a vége. • **A tanítványok így figyeltek a mi Urunk Jézus után**, amikor felment a magasba, hogy bemenjen a nem kézzel készített szentélybe, amíg egy felhő el nem takarta őt a szemük elől, mint itt Mózest. • És **nekünk is a hit szemével kell követnünk őt oda, ahol Isten színe előtt jelenik meg értünk**; akkor részesülünk majd az ő közbenjárásának áldásaiból.

(2.) ***Amikor látták, hogy a felhőoszlop, Isten jelenlétének e jelképe, Mózesnek adja a találkozást, mindnyájan leborultak***, mindenki a sátra ajtajánál, 10. v.. Ezzel jelezték,

[1.] Alázatos imádatukat az isteni Felség iránt, amelyet mindig is imádni fognak, és nem imádnak arany isteneket többé.

[2.] Örömteli hálájukat Isten iránt, hogy tetszett nekik ezt a jó jelet mutatni, és reményt adni a megbékéléshez; mert ha meg akarta volna ölni őket, nem mutatott volna nekik ilyen dolgokat, nem emelt volna nekik ilyen közvetítőt, és nem derítette volna rájuk így arcát.

[3.] Szíves egyetértésük Mózessel, mint szószólójukkal mindenben, amit megígér nekik, és várakozásukat e szerződés vigaszteljes és boldog kimenetele felől. • **Így kell nekünk is Istent imádnunk sátrainkban, Krisztusra mint közvetítőre való tekintettel.** • Azzal, hogy a **sátoruk ajtajában imádkoztak**, egyértelműen kinyilvánították, hogy **nem szégyellték nyilvánosan is megvallani tiszteletüket Isten és Mózes iránt,** mint ahogyan nyilvánosan imádták a borjút.

**4. Isten Mózesben kibékítette Izraelt önmagával, és nagyon készségesnek mutatkozott a békességre.**

***(1.) Isten találkozott Mózessel a szerződés helyén,*** 9. v. A felhőoszlop, amely visszavonult a tábortól, amikor azt a bálványimádás beszennyezte, most visszatért ehhez a sátorhoz, bizonyos távolságban, fokozatosan egyre közelebb visszatérve. **Ha a szívünk Isten felé indul, hogy találkozzunk vele, akkor ő kegyesen elénk jön**.

***(2.) Isten beszélt Mózessel*** (9. v.), ***szemtől szembe beszélt vele, ahogyan az ember beszél a barátjával*** (11. v.), ami arra utal, hogy Isten nemcsak nagyobb világossággal és az isteni világosság fényesebb bizonyítékával nyilatkozott meg Mózesnek, mint bármely más prófétának, hanem a különleges kedvesség és kegyelem nagyobb kifejezéseivel is. • Nem úgy beszélt, mint egy fejedelem az alattvalójához, hanem mint egy ember a barátjához, akit szeret, és akivel édes tanácsot tart. **Ez nagy bátorítást jelentett Izráel számára, hogy szószólójukat ilyen nagy kedvencként látta**; és hogy ez bátorítsa őket, Mózes ismét visszafordult a táborba, hogy elmondja a népnek, milyen reményei vannak arra, hogy ez az ügy jó véget ér, és hogy ne essenek kétségbe, ha sokáig távol marad. • De mivel hamarosan vissza akart térni a gyülekezet sátorához, **otthagyta Józsuét**, mert nem volt helyénvaló, hogy a hely üres legyen, amíg a dicsőség felhője az ajtó előtt állt (9. v.); de ha Istennek volt valami mondanivalója a felhőből, amíg Mózes távol volt, Józsué ott volt, készen arra, hogy meghallgassa.

**Lásd még Kálvin magyarázatát**

Szabó Miklós fordításában itt:

<https://drive.google.com/drive/folders/0B9PSnQuow3GXbDlFdHpPai1YX00?resourcekey=0-McJMAyX3f2g2zfsjDNA3lA>

**A megújulás (Ébredés) valódi oka (indítéka)**

***(vagy: Az ébredéshez vezető út)***

***Martyn-Lloyd Jones prédikációja***

*Hangfelvétel után leírva. Elhangzott 1959-ben, londoni szolgálata idején, (1939-1968. Westminster Chapel)*

*Forrás:* <https://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=3152>

***12 És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te [azt] mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig [azt] mondtad [nékem:] név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt. 13 Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped. 14 És monda: Az én orczám menjen-é [veletek,] hogy megnyugtassalak? 15 Monda néki [Mózes:] Ha a te orczád nem jár [velünk], ne vígy ki minket innen. 16 Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van. 17 Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is a mit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.  (2Mózes 33:12-17.)***

Mielőtt folytatnánk tanulmányozásunkat a Kivonulás e nagyszerű fejezetéről, hadd emlékeztesselek benneteket arra, amit eddig tanultunk belőle. Mózes *személyes bizonyosságért* imádkozott**,** ami őt magát illeti; *hatalmat (erőt)* kért, hatalmat (erőt) magának és a népnek, és harmadszor, az *egyház és az ő üzenetének valamilyen kivételes hitelesítését* kérte. És most tovább kell mennünk, hogy megvizsgáljuk, **miért imádkozott ezekért a dolgokért. Mik voltak az indítékai?** Ez bizonyára nagyon fontos számunkra, mert ha jól értem a helyzetet, akkor **a szándéknak és az indítékoknak ezen a területén tévedünk állandóan**. A rossz végén kezdjük. És ezért nagy hasznot és tanulságot fogunk meríteni abból, ahogyan Mózest itt imádkozni látjuk. És természetesen mindenhol a Szentírásban azt találjátok, hogy ami igaz rá ezen a ponton, az igaz Isten közbenjáróira, Isten szentjeire is, amikor Istenhez könyörögnek, bárhol is találjátok őket a Szentírásban. Sőt, szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy ha elolvassátok a múlt nagy ébredéseinek történetét, azt fogjátok látni, hogy amikor azokról az emberekről olvastok, akiket Isten a legjelentősebb módon használt fel, amikor tanulmányozzátok őket az ébredés előtti időszakban, amikor könyörögtek és közbenjártak, azt fogjátok látni, hogy mindig pontosan ugyanazok az indítékok vezérelték őket, mint amiket itt Mózes esetében találunk.

I.

Tehát tökéletesen tisztában kell lennünk az indítékainkkal kapcsolatos kérdésben. Arra hívlak benneteket, hogy **imádkozzatok az ébredésért**. Igen, ***de miért*** kellene imádkoznotok az ébredésért? Miért kellene bárkinek is imádkoznia az ébredésért? És a válasz, ami itt először is elhangzik, ez: **az Isten dicsőségéért való aggódás**. A 13. vers végén találjátok: "Most azért kérlek téged, ha kegyelmet találtam a te szemedben, mutasd meg most a te utadat, hogy megismerjelek téged, hogy kegyelmet találjak a te szemedben, és vedd figyelembe, hogy ez a nép a te néped.". Ez az indíték. Ez az oka. **Mózest elsősorban Isten dicsősége érdekelte**. Mármost, azt fogjátok látni, hogy állandóan ezt a bizonyos érvet használta Istennel szemben. Van erre egy illusztráció az előző fejezetben, a 32. fejezet 11. és 12. versében. Isten megharagudott Izrael fiaira, mert aranyborjút készítettek, és fellázadtak ellene, és Isten azt mondta Mózesnek,  *„Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép.  Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.  De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, a melyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Égyiptomnak földéről?  Miért mondanák az égyiptomiak, mondván: Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörülje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet.  (2Móz. 32. 9-12).* Látjátok Mózes aggodalmát? Őt Isten neve, és úgyszólván **Isten hírneve és dicsősége aggasztja**. És ez az a pont, amit itt ismét kifejez.

Ez a nép - mondja - **a te néped**. Ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy **Isten becsülete és dicsősége érintett ebben a helyzetben**. Végül is ők az ő népe, ezt állította, ennek jelét adta, rendkvüli módon, csodákkal és jelekkel kihozta őket Egyiptomból. Átvezette őket a Vörös-tengeren… s itt hagyja őket a pusztában? Mit fognak mondani az egyiptomiak? Mit fognak mondani a többi nemzetek? Kudarcot vallott? Nagy dolgokat ígért nekik. Nem tudja őket végrehajtani? Nem tudja beteljesíteni őket? Mózes azt sugallja Istennek, hogy a saját dicsősége, a saját becsülete is érintett ebben az egész helyzetben. • Ezt a kérést a zsoltárokban végtelenül sokszor megtalálod. A prófétáknál is folyamatosan megtalálod. Az Istenhez intézett imájuk így hangzik: "a te nevedért", mintha azt mondanák: "Nincs jogunk beszélni, és valójában nem is magunkért kérjük, hanem a te nevedért, a te dicsőségedért, a te örökkévaló becsületedért". Mózesnek tehát gondja volt Isten nevére és dicsőségére, és féltékeny volt rá. És itt arra kéri Istent, hogy a saját érdekében tegye meg ezt a plusz, ezt a különleges dolgot.

Most nem mehetünk bele mindezekbe a pontokba részletesen, de ez a lényeg, nemde? **Az egyház végül is Isten egyháza. Az Ő új teremtése**, víz és ige által. Mi Isten sajátos tulajdona, népe vagyunk. És miért hívott el minket a sötétségből a saját csodálatos világosságába? Bizonyára azért, hogy megmutassa dicséretét, kiválóságait, erényeit. **És ezért elsősorban magának Istennek a neve, dicsősége, becsülete miatt kell aggódnunk e kérdésben. Akár tetszik, akár nem, tény, hogy a világ magát Istent, az Úr Jézus Krisztust és az egész keresztyén hitet az alapján ítéli meg, amit rajtunk lát. Mi vagyunk az ő képviselői**, mi vagyunk azok, akik az ő nevét magunkra vesszük, mi vagyunk azok, akik róla beszélünk, és az egyházon kívüli ember az egyházat tekinti Isten képviselőjének. És ezért azt állítom, hogy Mózes példáját kell követnünk, ahogyan azt itt találjuk. **Elsősorban Isten dicsőségével kell foglalkoznunk.**

De vajon igazságtalan vagyok-e, amikor azt állítom, hogy **erről alig esik szó**? Természetesen nagy az aggodalom ma az egyház miatt, de mi miatt aggódnak? A mai aggodalom a statisztikákról és a számokról szól. Az emberek arról beszélnek, hogy a templomok kiürültek, és arról, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel próbálják megtölteni őket, és hogyan lehet az embereket újra bejuttatni. Érdeklik őket a számok, a tagság, a pénzügyek és a szervezettség. **De** **hányszor halljuk, hogy az évi konferenciák és gyülekezeti közgyűlések kifejezik aggodalmukat Isten dicsőségével és Isten nevének tiszteletével kapcsolatosan?** Nem, a mi hozzáállásunk inkább úgy tűnik, hogy az egyház egy emberi szervezet, és természetesen aggódunk amiatt, hogy mi történik vele, ahogyan az ember aggódik, ha az üzlete nem megy jól. Üzletemberek vagyunk, és **aggódunk az intézmény és a szervezet miatt**. • De Mózesnek nem ez volt az elsődleges gondja. Első és legfőbb gondja Isten dicsősége volt. • Szomorú vagy az egyház állapota miatt? Ha igen, ***miért*** vagy szomorú emiatt? Talán azért, mert elég idős vagy ahhoz, hogy emlékezz a viktoriánus korszak végére, vagy az Edward-korszakra, amikor az volt a szokás, hogy az emberek a templomokba tolongtak? Csak **egyfajta nosztalgia** az egyház nagy napjai iránt? ***Vagy tudunk valamit valóban az Isten nevéért való aggódásról? Fájdalmat érzünk? Megbántottak vagyunk? Szomorúak vagyunk? Súlyosan nyomasztja-e szívünket, elménket és lelkünket, amikor látjuk a minket körülvevő istentelenséget, és azt, hogy Isten nevét hiába veszik fel? Ismerünk-e valamit ebből a buzgóságból***, ebből a szent buzgóságból?

Észrevettétek-e a zsoltáros aggodalmát a **79. zsoltárban**, amikor azt mondja: "Miért mondanák a pogányok: **Hol van az ő Istenük**?". Ez az, amit ők mondanak. Nevetnek, amikor azt mondják: 'Valami nagy Istenről beszéltek, aki minden más isten fölött áll. Azt mondjátok, hogy Izrael Istene az Isten, dicsőítitek őt, azt mondjátok, hogy csodálatos. Hol van ő?” Csúfolódnak: „Nézzétek csak őket! Hogyan állíthatják ezek az emberek, hogy egy ilyen Isten kezében vannak? Soha nem lennének ilyen állapotban, ha ez valóban igaz lenne”. • Látjátok, itt elsősorban Isten dicsőségéről, tiszteletéről és nevéről van szó. **Nem a mi intézményeink, nem a mi sikerünk vagy kudarcunk számítanak, az elsődleges dolog Isten dicsősége.** Természetesen a zsoltáros is így látja. • Vegyük a **második zsoltárt**, milyen jól fogalmazza meg. "A föld királyai felemelkednek", mondja, "és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, mondván....". Természetesen Dávidot támadták, Izrael fiai ellen támadtak, de Dávidban egy spirituálisan gondolkodó ember éleslátása van. Azt mondja: **'Nem ellenem van, hanem Isten ellen van e lázadás. Az Úr és az Ő felkentje ellen támadnak ezek az emberek'**.

Valóban, ez az a nagy téma, amely mindenütt végigvonul a zsoltárokban. Hadd említsek még egy példát erre, a **83. zsoltárban**. 'Mert íme - mondja a zsoltáros -, **ellenségeid lármát keltenek, és akik gyűlölnek téged, felemelték a fejüket. Ravasz tanácsot tartanak néped ellen, és tanácskoznak a rejtőzködők ellen'. Igen, de mindez Isten ellen irányul**.

És ott van az a csodálatos, szinte lírai példa, amit az **ApCsel 4.-**ben látunk. Miután Pétert és Jánost bíróság elé állították, és megtiltották nekik az evangélium hirdetését, a hatóságok elhatározták, hogy kiirtják az egyházat, és véget vetnek minden igehirdetésnek, ezért komoly fenyegetéseket fogalmaztak meg az apostolok ellen. Péter és János visszamentek az övéikhez, és **imádkozni kezdtek az összegyűlt hívők egész társaságával**. És ezt mondták - vegyük észre, hogy ***a második zsoltárt idézték*** -: "**A föld királyai felkerekedtek, és a fejedelmek összegyűltek az Úr és az ő Krisztusa ellen.** ' Majd a saját szavaik következnek: 'Mert **bizony a te szent gyermeked, Jézus ellen, akit felkentél,** mind Heródes, mind Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével együtt összegyűltek, hogy megtegyék mindazt, amit a te kezed és a te tanácsod elhatározott, hogy meg kell történnie. **És most, Uram, íme, az ő fenyegetéseik..."** (4.26). **Látjátok, világos rálátásuk volt**. • Azt gondolnád, hogy teljesen önmagukért imádkoznak, de nem ezt tették elsősorban. **Felismerték, hogy mindaz, ami történik, valójában Isten ellen irányul.** • **És ez az az álláspont, szemlélet amire nekünk is újra vissza kell térnünk**. Annyira szubjektív a megközelítésünk! mindig csak magunkra gondolunk! És nem így kell imádkozni az ébredésért. Elsősorban Istennel, az Ő dicsőségével, becsületével, nevével kell foglalkoznunk.

Számomra ez az egész dolog lényege. Nézzétek végig **az Ószövetség nagy imáit**, és mindig ezt fogjátok találni. Ezek az emberek **szenvedélyesen szerették Istent, és bajban voltak, boldogtalanok voltak, mert ezt a nagyszerű Istent nem úgy imádták, ahogyan azt kellett volna. És imádkoztak Istenhez, a saját érdekében, az ő dicsőségéért, hogy igazolja a saját nevét, és hogy keljen fel, és szórja szét az ellenségeit.** Ez az első dolog.

**II.**

Aztán a **második** dolog - és ennek mindig a második helyen kell állnia, soha nem az első helyen - **az egyház becsületéért való aggódás**. Egyébként ebben a konkrét szakaszban semmi sem csodálatosabb, mint ahogyan Mózes megmutatja, hogy mennyire törődik az egyházzal, amely akkoriban Izrael népe volt. • Isten csodálatos jeleket adott Mózesnek az iránta való szeretetteljes érdeklődéséről, de Mózes nem elégszik meg ennyivel. **Mózes nem csupán személyes áldásokat keres.** Biztosra akar menni, és azt szeretné elérni, ezért könyörög, hogy Izrael gyermekei, mint egész nép, részesüljenek ebben az áldásban. • Erre ismét csodálatos példát kapunk a 2Móz 32-ben, az Ószövetség egyik legdicsőségesebb szakaszában. *'Másnap történt, hogy Mózes ezt mondta a népnek: Nagy bűnt követtetek el, és most felmegyek az Úrhoz, talán engesztelést fogok szerezni a ti bűnötökért. Mózes pedig visszatérvén az Úrhoz, monda: Óh, nagy bűnt követett el ez a nép, és aranyból csinált magának isteneket. Mégis…* ' szünet. Mintha megtört volna, és nem tudott volna tovább beszélni. Nagy lelki gyötrődésben van - "Most azonban, ha lehet, bocsásd meg bűnüket...", és akkor alig képes megszólalni - "és ha nem, törölj ki engem, kérlek, a te könyvedből, amelyet írtál" (32:30-32). **Nem akarok tovább élni - mondja -, ha nem veszed be őket az áldásba**.

Isten azt mondta: 'Ki fogom törölni ezt a népet, s nagy nemzetet fogok csinálni belőled. Nem - mondja Mózes -, törölj ki engem is. Nem akarok nélkülük továbbmenni'.

Ó, **ez az igazi közbenjárás.** Az ember az egész Egyház állapotáért aggódik, és a személyes élete, jóléte és boldogsága semmit sem jelent neki, hacsak nem az Egyház áldása. És itt ebben a fejezetben mindezt megismétli. ***'A te néped ez a nemzet’***.

Elidőzhetnénk ezen, de tovább kell mennünk. Én egyszerűen így hagynám. Nekem úgy tűnik, hogy **nincs remény a megújulásra, amíg te és én, és mindannyian el nem jutunk abba a szakaszba, amelyben elkezdünk egy kicsit megfeledkezni magunkról, és elkezdünk aggódni az Egyházért, Isten testéért, az Ő népéért itt a földön. *Nagyon sok imánk szubjektív és énközpontú. Megvannak a problémáink és nehézségeink, és mire végzünk velük, fáradtak és kimerültek vagyunk, és nem imádkozunk az Egyházért.*** „Az én áldásom, az én szükségletem, az én dolgom, az én ügyem…”. Nos, nem akarok kemény és kíméletlen lenni, hisz Isten megígérte, hogy foglalkozik a problémáinkkal. De **hol jön be az Egyház az imáinkba és közbenjárásainkba**? Túlmutatunk-e önmagunkon és családunkon? • ***Kiállunk a világ elé, és azt mondjuk, hogy a világ egyetlen reménye a keresztyénség. Azt mondjuk, hogy az Egyháznak, és csakis az Egyháznak van üzenete, amire a világnak szüksége van. Látjuk a társadalom problémáit, ezek elénk magasodnak, kihívást intézve hozzánk, és hétről hétre nőnek. És tudjuk, hogy az evangéliumban van az egyetlen válasz. Nagyon jó, ha ezt tudjuk, és ha ezt hisszük;*** • **de** akkor hadd kérdezzem meg tőletek Isten nevében, **hányszor imádkoztok azért, hogy az egyháznak legyen ereje ezt hirdetni, oly módon, hogy mindezek a fellegvárak, amelyek Isten ellen emelik magukat, a földdel egyenlővé váljanak, és az ő szent jelenlétében eltapossák őket**? **Mennyi időt szánsz arra, hogy imádkozz azért, hogy az evangélium hirdetői a Szentlélek erejével legyenek felruházva?** Esedeztek-e közbenjárással ezért? Aggódtok-e emiatt? Mózes, azt mondom, jobban aggódott emiatt, mint saját maga miatt. Nem akart egyedül felmenni az ígéret földjére. Nem akart egyedül nagy emberré válni. Nem! Nekem az egyház a fontos - mondta -, nem megyek tovább, hacsak nem jönnek velem mindannyian, és Te is a középen.

**Meg kell tanulnunk újra így gondolkodni a keresztyén egyházról.** Az egész **megközelítésünk szubjektívvé vált*. Szubjektív az evangelizációban, szubjektív a megszentelődés tanításában, szubjektív az elejétől a végéig. Magunkból indulunk ki, a saját szükségleteinkből és problémáinkból, és Isten egy ügynökséggé vált, hogy választ adjon, hogy megadja nekünk, amire szükségünk van, de ez mind rossz***.

**Az evangelizációnak, és minden másnak is, Istennel és az ő dicsőségével kell kezdődnie.** Azzal az Istennel, aki mindenek felett áll, és akihez minden tartozik. **Azért kell az embereket megmenteni, mert nem őt dicsőítik, nem pedig azért, hogy valami kis személyes problémájuk megoldódjon.** • És ha az evangelizáció indítéka a templomok megtöltése, akkor kudarcra van ítélve. Természetesen meg lehet tölteni a templomokat, de ez nem segít, nem használ, nem változtat a fő problémákon. Az egyháznak ez az Isten-központú szemlélete, ha úgy fogjuk fel, mint Isten népét, akik az ő nevét viselik, és akiket ő hozott létre (Ő hívott ki), ez az, ami számít. Fel kell hagynunk azzal, hogy az egyházra úgy gondoljunk, mint intézmények és szervezetek gyülekezetére, és **vissza kell szereznünk azt a felfogást, hogy mi Isten népe vagyunk**. És hogy ***az Ő nevéért***, és ***mert az ő neve van rajtunk, kell az egyházért esedeznünk.*** Igen, és ***az ő dicsőségéért és becsületéért, mert az egyház az övé***.

**III.**

És aztán persze a harmadik ok az, hogy **Mózes aggódik a pogányokért, akik kint vannak**. Azt akarja, hogy megtudják: "*Mert miből fog kiderülni itt [a pusztában, ahol vagyunk], hogy én és a te néped kegyelmet találtunk a te szemed előtt, nem abban-e, hogy te velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped, minden néptől, amely a föld színén van."*

Láttuk tehát, hogy ezek az igazi indítékok az ébredésért való imádkozásban. Isten nevéért, tiszteletéért és dicsőségéért való aggódás, és az egyházért, amely az övé. Igen, és aztán **azokért az emberekért, akik kint vannak, akik gúnyolódnak, csúfolódnak rajtunk, nevetnek, lenéznek, megvetnek minket.** „Ó, Istenem – mondják, egymás után az ő népéhez tartozók -, kelj fel és hallgattasd el őket! Tégy valamit, hogy azt mondhassuk nekik: "Hallgassatok, némuljatok el, adjátok fel ellenállásotokat!".

*"Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten"* (Zsolt 46,10). Ez Isten népének imája. Szemük azokon van, akik kívül vannak. És erre találunk illusztrációkat az egész Bibliában. És ***ez igaz volt minden olyan emberre is, aki érezte az egyház állapotának terhét, és akinek a szíve megszakadt, látva azt, hogy Isten nevét káromolják.*** • Ó, nagyon erős nyelvezetben találjátok ezt itt kifejezve a Bibliában, néha olyan erős, hogy bizonyos kisembereket megzavarnak a „**átkot kérő zsoltárok**”. De a „átkot kérő zsoltárok” csak kifejezik azt a buzgalmat, amit ezek az emberek Isten dicsőségéért éreznek. • ***A bűnösök pusztuljanak el a földről****!*- mondja Isten embere a 104. zsoltárban. Ott vannak, mondja, elrontják a te nagyszerű teremtésedet. Látom a hegyeket, a völgyeket és a patakokat. Látom Isten cédrusait, amelyek tele vannak életnedvvel... A madarakra és az egész teremtés csodás összhangjára gondol, ahogyan megmutatják Isten csodáját, dicsőségét. De **itt van a bűnös, aki Isten minden iránta való jósága ellenére még mindig szidalmaz, lázad és káromkodik.** És a zsoltáros, igaz felháborodásában és buzgóságában azt mondja: "A bűnösök **pusztuljanak el** a földről".

És azt mondanám, **ez az igazi magyarázata ezeknek az embereknek. Nem személyes bosszúvágy volt ez. Hanem az, hogy ezeket az embereket az Isten, az ő dicsősége és az ő nagy neve iránti szenvedély emésztette.**

És valami baj van velünk, ha nem érezzük ezt a vágyat magunkban, hogy Isten felemelkedjen és tegyen valamit, ami befogja a bűnösök száját, és megállítja a nyelvét ezeknek a mai arrogáns istenkáromlóknak, akik a rádióban és a televízióban beszélnek nyájas szavakkal - ezeknek az állítólagos filozófusoknak, ezeknek az istentelen arrogáns embereknek. Nem érezzük-e néha ezt a vágyat magunkban, hogy **megtudják, hogy Isten felséges Isten, és hogy ő az örökkévaló Isten?** Ah, igen, van bennünk egy olyan vágy, hogy választ kapjanak, hogy elhallgattassanak. • De természetesen Isten gyermeke nem áll meg ennyinél a vágyakozásában. Ezt követi az a vágy, **hogy lelkiismeretükben el legyenek ítélve, hogy meg legyenek győzve, hogy valóban meglássák az igazságot.** A vágy, **hogy Isten valami oly furcsát, oly csodálatosat tegyen, hogy letartóztassa és elfogja őket**, és megdöbbenve azt mondják: "Mi ez? Ezeknek az embereknek mégis igazuk van? Lám, a mi az érveink tévútra esnek! Azt hittük, hogy Isten kudarcot vallott, hogy otthagyta őket a pusztában. Minden ellenük szólt.” De aztán ha Isten hirtelen betör, és valami csodát tesz, és átvezeti őket, a pogányoknak újra át kell gondolniuk, és azt kell mondaniuk: Ó, talán mégiscsak igazuk volt." És **ez az első lépés a meggyőződés és a megtérés irányába.** Az érdeklődésük felébred… •És **valahányszor van egy ébredés, ez az, ami mindig megtörténik.** Azok az emberek, akik mindig is gúnyolódtak Isten nevén, puszta kíváncsiságból elmentek megnézni, és ez gyakran vezetett a megtérésükhöz. Most Mózes azért imádkozik, hogy ezek az emberek lássák meg Isten kezét, és megdöbbenjenek, és hogy ez érdeklődést fejlesszen ki bennük, látva, Isten hogyan vezeti és irányítja az övéit.

Ez tehát arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy megkérdezzük, hogy **egyáltalán törődünk-e ezekkel az emberekkel**, akik kint vannak? • Borzalmas állapot az egyház számára, ha csupán egynéhány kedves és tiszteletreméltó emberekből áll, akik nem törődnek a világgal; olyan emberekből, akik elmennek mellette, és rémületükben behúzzák a kabátjukat, s elfordulnak a bestiális, a mocskos és a csúnya dolgoktól. Nos, **nemcsak azt akarjuk, hogy a gúnyolódók elhallgattassanak, hanem azt kell kívánnunk, hogy ezeknek a férfiaknak és nőknek, akik olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, megnyíljon a szemük, hogy elkezdjék látni bajaik okát, és megszabaduljanak a gonoszság láncaitól, a gyalázat, a bűn és a mocsok béklyóitól.** Valóban, aggódunk-e az ilyen emberekért, és imádkozunk-e Istenhez, hogy tegyen valamit, hogy befolyásolhassa és megtéríthesse őket?

IV.

Ez, ahogy én értem, a három fő motívum, amely Mózest éltette, amikor ezeket a kéréseket Istennek ajánlotta. Van még valami, amit észre kell vennünk, és ez **az a mód, ahogyan imádkozott.** Láttuk, hogy *miért* imádkozott, láttuk, hogy *mi okból* imádkozott érte, most nézzük meg **az ima módját.** És ha valaha is szükségünk volt útmutatásra, akkor az éppen itt van.

Vannak bizonyos elemek, amelyek mindig megjelennek minden nagy bibliai imában, és Mózes imájának első jellemzője **a bátorság, a bizalom**. Itt nincs semmi tétovázás. ***Csendes bizalom*** van benne. Ó, hadd használjam ezt a kifejezést: ***szent bátorság***. Ez a nagy jellemzője minden imának, amely valaha is érvényesült. Ez természetesen elkerülhetetlen. **Nem tudsz igazán imádkozni, még kevésbé tudsz közbenjárni, ha nincs bizonyosságod az elfogadásodról, és ha nem ismered az utat a legszentségesebb Szentélybe.** • Ha, amikor térdre ereszkedsz, a bűneidre emlékezel, és azon töprengsz, mit tehetsz ellenük, ha minden idődet azzal kell töltened, hogy bocsánatért és megbocsátásért imádkozol, és azon töprengsz, vajon Isten meghallgat-e vagy sem, akkor hogyan tudsz imádkozni? Hogyan tudsz közbenjárni, ahogy itt Mózes tette? Nem, Mózes szemtől szemben állt Istennel, biztos volt benne, szent bátorsággal merészkedett szólni. Amint láttuk, **Isten megajándékozta őt közelségének meghittségével, és így képes volt ezzel a bizalommal és bizonyossággal beszélni.**

Ez pedig az imádsághoz elengedhetetlenül fontos. **Ismeritek az utat a Szentélybe**? Csak egy út van - a Zsidókhoz írt levél 4.14. fejezi ki olyan tökéletesen - "Lévén tehát nagy **főpapunk**, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia....'. Ezután az író úgy írja le őt, mint olyan főpapot, **akit megérintenek a mi gyengeségeink, aki mindenben olyan kísértéseknek volt kitéve, mint mi, de bűn nélkül.** Majd eljut az imádsághoz: "**Jöjjünk tehát - mondja - bátran a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk a szükség idején való megsegítésre**". • Észrevettétek az **'azért'** szót? ***'Azért jöjjünk bátran'***. Mire utal ez? Ó, a nagy főpapról, Jézusról, Isten Fiáról szóló igazságra utal, aki áthatolt az egeken, és a róla kijelentett minden igazságra. Ez az egyetlen módja annak, hogy bátran lépjünk Isten színe elé. Ha magamra nézek, nem tudok bátor lenni, szótlanná válok. Jóbhoz hasonlóan a számra teszem a kezem: "Hallottam rólad a fülem hallásával, de most a szemem lát téged. Ezért megvetem magam, és porban és hamuban bánkódom, s hibáztatom magam… " (Jób 42. 5-6). Nem tudok egy szót sem szólni…. • De beszélnem kell, ha közbenjárni akarok. Hogyan tehetem ezt bizalommal és bizonyossággal? Csak egy válasz van - **tudnom kell, hogy az én nagy Főpapom Jézus, az Isten Fia, és hogy az Ő vére által jogom van belépni a Szentek Szentjébe, és bátran mehetek oda.** • Figyeljük meg tehát a bizalmat és a bizonyosságot, amellyel Mózes imádkozott. És ha elolvasod az évszázadok szentjeinek néhány imáját, ugyanezt az alapelvet fogod találni.

V.

De van egy másik pont is, ami a legértékesebb, legdrágább, és ez **az érvelés,** és **az érvelés eleme, ami itt megjelenik**. Ez nagyon merész, de nagyon igaz. • Hadd emlékeztesselek rá. Mózes így szólt az Úrhoz: "***Íme..." -*** ami valójában azt jelenti, hogy ***Istennel érvel (vitázik)*** - "*Íme, azt mondod nekem: Hozd fel ezt a népet, és nem tudattad velem, hogy kit akarsz velem küldeni. Mégis azt mondtad....*' Látjátok, **emlékezteti Istent arra, amit mondott**. Egyféle vitát folytat Istennel: "És mégis azt mondtad: Név szerint ismerlek, és kegyelmet is találtál előttem. Most tehát - mondja Mózes, **mintha azt mondaná Istennek: "Légy logikus, légy következetes, tégy, amint szóltál, vidd végig a saját érvelésedet. Nem mondhatod ezt nekem, és aztán nem teszel semmit".** • *'Most azért kérlek téged, ha...*' - még mindig érvel - *'ha kegyelmet találtam a te szemedben, mutasd meg nekem most a te utadat, hogy megismerjelek téged, hogy kegyelmet találjak a te szemedben; és vedd figyelembe, hogy ez a nép a te néped!*'. És aztán a 16. versben: "Mert, - ha ezt nem teszed meg - "*honnan lesz itt ismeretes, hogy én és a te néped kegyelmet találtunk a te szemedben? Nem abban, hogy te velünk jársz-e?* *így különbözünk tőlük*....'. Így érvelt Istennel. Értelmesen vitatkozott Istennel. **Emlékeztette Istent a saját ígéreteire, és ezek fényében könyörgött Istennek**. Azt mondta: *'Ó, Istenem, nem látod, hogy miután ezt mondtad, muszáj cselekedned...'*?

„Helyes-e - kérdezheti valaki - így beszélni Istennel? Nem vakmerőség ez?” Nem. Ezek a dolgok együtt járnak. A Zsidókhoz írt levél szerzője, aki oly sokat beszélt arról, hogy bátran menjünk a kegyelem trónjához, ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket, hogy **ezt mindig tisztelettel és istenfélelemmel tegyük**. Ez így van rendjén. Ami itt történik, az a következő: ***nem egy törvény alatt álló embert látunk, aki a törvényhozóhoz beszél.*** •  ***Nem! itt egy gyermek beszél az Atyjához. És a kisgyermek olyan szabadságot vehet az apjával szemben, amit egy felnőtt ember, aki nem a gyermeke, nem merne megtenni.*** Ó, igen, **itt egy gyermek beszél,** és ezt ő is tudja. Isten úgyszólván szemtől szembe beszélt hozzá, és Mózes tudja ezt. És jön a szeretetével, a tiszteletével és az istenfélelmével, és mer vitatkozni. Azt mondja: *"Te mondtad ezt, ezért tedd meg...*

Ismét ajánlom nektek az olyan az emberek életrajzainak az olvasását, akiket Isten használt az egyházban az évszázadok során, különösen az ébredésben. És ugyanezt a szent bátorságot, ezt az érvelést, ezt az gondolkodást, az ügynek Isten elé tárását ilyen módon, az ő ígéreteire hivatkozva fogjátok megtalálni. Ó, **ez az imádság egész titka**, gondolom néha. • Thomas Goodwin az Efézus 1.13-ban a Lélek elpecsételéséről szóló magyarázatában egy csodálatos kifejezést használ. Azt mondja: "*pereljétek be őt érte, pereljétek be őt érte*". Ne hagyjátok őt békén. Zaklassátok őt, úgymond, a saját ígéretével. Mondjátok meg neki, hogy amit mondott, azt nyilván meg is fogja tenni. Idézzétek neki a Szentírást. • És tudjátok, **Isten örömmel hallja, hogy ezt tesszük, ahogy egy apa is szereti látni ezt a saját gyermekében, aki nyilvánvalóan figyelt arra, amit az apja mondott. Ez tetszik neki.** Lehet, hogy a gyerek kissé szemtelen, nem számít, az apának ennek ellenére tetszik mindez. És Isten a mi Atyánk, és szeret minket, és szereti hallani, hogy a saját ígéreteire hivatkozunk, a saját szavait idézzük előtte, és azt mondjuk: "ennek fényében, mondd, tudsz-e tartózkodni (megtartóztatod-e magad)?" Ez gyönyörködteti Isten szívét. Pereljük be őt!

VI.

Egy másik dolog, amit itt észre kell vennünk **az imával kapcsolatban, az a rendezettsége, a konkrét jellege** ( vagy másként fogalmazva: határozottsága, kategórikus volta, egyértelműsége, célszerűsége)**. Ez egy konkrét kérés. Figyeljük meg, hogy Mózes itt nem valami homályos, határozatlan általános imát mond.** Nem. Ő **egyetlen nagy szükségletre koncentrál.** • Természetesen imádta Istent, természetesen ott volt a tisztelet és az istenfélelem, igen, de ezen a ponton erre az egy dologra, **Isten jelenlétére koncentrál**. Ettől nem tud elszakadni. Azt mondja: *"Nem mozdulok, ha nem jössz. Velünk kell jönnöd”.* És megindokolja, és mindezekkel az érvekkel gyötri őt ezzel kapcsolatban. • És ha a magam nevében beszélhetek, **addig nem fogom magam boldognak és vigaszteljesnek érezni, amíg nem érzem, hogy az egyház erre az egy dologra koncentrál - az ébredésért való imádkozásra**! De még nem jutottunk el idáig… még mindig abban az állapotban vagyunk, hogy bizottságokban döntünk arról, hogy ezt, azt és amazt megtesszük, és kérjük Istent, hogy áldja meg, amit tettünk. Nem, ez így nem jól van; ezen a vonalon nincs remény. Főcélunknak az itt feltárt egy dolognak kell lennie. **Ezt a terhet kell éreznünk, ezt kell látnunk, mint az egyetlen reményt, és erre kell koncentrálnunk, és ezt kell folytatnunk** - rendezetten, helyes érveléssel, erre koncentrálva, érvelve, **mindig sürgetve Őt**. • Mózes itt pontosan olyan, **mint Jákob volt az 1Mózes 32-ben**. Ez az elem mindig benne van az igazi közbenjárásban. ***Nem engedlek el -*** mondta Jákob. - ***Én így nem megyek tovább.*** Éppen hajnalodott, egész éjjel küzdött.

„Engedj el engem!”

„Nem, nem engedlek el, hacsak meg nem áldasz engem”.

Itt van **a sürgetés.** Olvassátok a nagy bibliai imákat; ez mindig ott van bennük. Az **Apostolok Cselekedetei 4-ben** olvashatjuk, hogy a keresztyének arra **kérik Istent, hogy cselekedjen 'Most'.** „*Ó, Istenem, mondták, ennek a fényében, ami minket most körülvesz, a mi helyzetünkben most - tedd meg ezt. Adj nekünk valami jelet, adj nekünk valami utalást,* ***tégy képessé minket arra, hogy ezzel a szent bátorsággal tegyünk bizonyságot, és tegyünk tanúságot arról a feltámadásról, amiről megtiltják, hogy beszéljünk***. • Lásd az ima sürgősségét. Mózes folyton visszatér rá, megismétli, különböző formákban és különböző nézőpontokból fogalmazza meg. De csak ezt az egy dolgot hangsúlyozza: "*Ha a te jelenléted nem jár velünk, ne vigyél fel minket innen".* Sürgetően ragaszkodik ehhez: 'Nem engedlek el téged'.

VII.

Úgy tűnik nekem, hogy itt van **néhány tanulsága** ennek a szakasznak. Elmondjuk az imáinkat, de **imádkoztunk-e valaha is**? Tudunk valamit erről a találkozásról, erről a találkozóról? Van-e bizonyosságunk a bűnök megbocsátásáról? **Szabadok vagyunk-e önmagunktól és öngondoskodásunktól, hogy közbenjárhassunk?** Van-e valódi teher bennünk Isten dicsőségéért és az Ő Egyházáért? Van-e ilyen aggodalmunk azokért, akik kívül vannak? És könyörgünk-e Istenhez saját nevéért, saját ígéretei miatt, hogy meghallgasson minket és válaszoljon nekünk? • **Ó, Istenem, formálj belőlünk olyan közbenjárókat, mint Mózes!** Nincs értelme, hogy bárki azt mondja: „Ó, de hát ő kivételesen nagy ember volt!” Isten, amint azt a múltbeli ébredések történetében láthattuk, pontosan ugyanúgy használta fel az egyszerű senkiket, mint ahogyan itt Mózest használta. Száz évvel ezelőtt az ismeretlen James McQuilken volt az az ember, akit Isten ilyen módon megterhelt. Ő volt Mózes Észak-Írországban. Bármelyikünk lehet. Isten tegyen minket is olyan közbenjárókká, mint amilyen Mózes volt. Ámen.

<https://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=3152>

**Martyn Lloyd-Jones az igazi megújulás (ébredés) összetevőiről**

***Ben Bailie tanulmánya***

MÁRCIUS 7, 2023 | BEN BAILIE

© Public Domain

<https://www.thegospelcoalition.org/article/lloyd-jones-ingredients-revival/>

1925. február 6-án a Királyi Orvosi Kollégium 25 éves tagja vitát keltő előadást tartott "A modern Wales tragédiája" címmel. A bankárok, a pedagógusok és a prédikátor-politikusok "nagy utálatossága", mind-mind elmarasztalás alá kerültek - ahogy a selyemharisnyák, a vezeték nélküli rádió és a naponta fürdőző emberek is. Alapvetően azonban **a modern Wales "tragédiája" az egyház növekvő alkalmatlansága és csökkenő életereje volt.** Az orvos, Martyn Lloyd-Jones **az egyházak szellemi jelentéktelenségét és a jelenlegi prédikálás lelki gyengeségét siratta**. A walesi egyházról, (Krisztus testéről Wales-ben) az volt a diagnózisa, hogy az lélegeztető gépen van, és újraélesztésre szorul.

Ez a diagnózis nála soha nem változott. A következő 55 évben Lloyd-Jones kiterjesztette diagnózisát Krisztus testére az egész angol nyelvű világban. **Akár orvosként, akár lelkipásztorként beszélt, a megújulás (ébredés) szükségessége uralta egész igehirdetői életét.**

Heti rendszerességgel hívta gyülekezetének imaösszejövetelein és rendszeresen prédikációiban gyülekezetét és az egész egyházat, hogy **keressék az Urat és könyörögjenek az ébredésért**. Rendszeresen olyanokat mondott, mint például: "*Ha van némi rálátásom az időkre, ha van némi rálátásom a bibliai tanításra az egyház természetéről és a Szentlélek munkájáról, akkor nem habozom azt állítani, hogy az egyház egyetlen reménysége a jelen időkben az ébredésben rejlik*."

Ez volt az egyetlen legfőbb szükséglete az egyháznak a 20. században.

**A megújulás (ébredés) meghatározása**

Lloyd-Jones soha nem írt szisztematikus kifejtést az ébredésről. Az ébredés teológiájának legtartósabb megfogalmazása abban a **24 prédikációban** található, amelyeket 1959-ben, az 1859-es nagy transzatlanti ébredés századik évfordulója alkalmából mondott. Ebben a sorozatban teljesen kibontja és feltárja azokat a témákat, amelyeket több százszor említett. De **az ébredés teológiájával való ismerkedés egyetlen legjobb kiindulópontja az Efézus 4:4-6-ról szóló prédikáció**, amelyet 1957. június 9-én mondott.

Ebben a prédikációban különbséget tesz a **Szentlélek normális működése,** amelyről az előző héten prédikált, és a **Szentlélek rendkívüli munkája** között. **Az ébredést úgy definiálja, mint a Lélek rendkívüli mértékben való működését**. Ez bizonyos fokig annak megismétlődése, ami pünkösdkor történt, amikor a Szentlélek erőteljes módon egyszerre számos emberre szállt le.

Lloyd-Jones szerint **az ébredés két célt szolgál: "A gyülekezeten belül lévők a tapasztalat és a megértés új szintjére emelkednek...** **a kívül lévők pedig megtérnek és bevonódnak**". Mindkét elem jelentős. A gyülekezetben lévők a tanbeli igazságok megértésének új szintjére és az Úr nyilvánvaló jelenlétének erőteljes megtapasztalására jutnak. A kint lévők erőteljes evangelizációban szembesülnek az élő Úrral.

Lloyd-Jones úgy vélte, hogy **az ébredés a Szentlélek rendkívüli munkája, mert Isten jelenlétének ez a titokzatos megnyilvánulása jellemzi.** Ez **nem olyasmi, amit mi előállíthatunk** vagy piacra dobhatunk. Az ébredés a **Szentlélek tüzének különleges és szuverén alászállása**; a mi **feladatunk csupán az, hogy keressük őt**.• Mint Illés a Kármel-hegyen, mi is építhetünk oltárt, de a tüzet csak Isten küldheti.

**Ébredés utáni vágyakozás**

Hogyan építhetünk azonban oltárt? **Hogyan keressük Isten különleges, nyilvánvaló jelenlétét?**

Bár Lloyd-Jones úgy vélte, hogy a pünkösd a sajátos paradigma, az ébredésről szóló sorozatában mégis **a 2Mózes 33-at használja kulcsszövegként annak illusztrálására, hogy mi az ébredés, és hogyan kell keresnünk azt**. ***Nyolc prédikációt tartott a 2Mózes 33-ról, és négy alapvető lépést határozott meg azok számára, akik ébredésre vágynak.***

1.szakasz: **A szükség felismerése, a bűnnel való szembenézés** (2Mózes 32:30-33:3).

Mózesnek szembe kellett néznie a nép valódi lelki állapotával. Felelősséget vállal lelki állapotukért és kollektív bűnükért, és kiáll a szakadékba (törésre), és hirdeti az igazságot - még akkor is, ha nem reagálnak kedvezően. Lloyd-Jones pontosan **erre törekedett ébredés-sorozatának első hét prédikációjában**.

A **Márk 9:28-29-ről szóló prédikációval kezdte**, mivel úgy vélte, hogy **a tanítványok kudarca** a démonoktól megszállt fiú meggyógyításában jól szemlélteti az **egyház jelenlegi kudarcát**. Nem veszik észre, hogy *ez a fajta csak imával és böjtöléssel űzhető ki*. A démon túl mélyen van. Azok a módszerek és stratégiák, amelyek a korábbi generációkban lelkészi sikert hoztak, nem felelnek meg a jelenlegi esetnek.

2. szakasz: **A bűn megbánása** (2Mózes 33:4)

A második szakasz az, amikor **a nép elkezd bánkódni Isten hiánya miatt**. Amint felismerik a helyzetüket - amint szembesülnek a bűnükkel, és Isten távolléte fenyegeti őket -, bánkódnak (gyászolnak). **Nem elégednek meg az ígéret földjével Isten nélkül**. Ráébrednek bűneik súlyosságára, és meggyőződnek arról, hogy Isten **minden áldása haszontalan az ő jelenléte nélkül.** Mert mit érne a külső jólét és a gazdagság Isten nélkül? "Ha Te nem jössz velünk, mi sem megyünk innen tovább" – szívük így kiált (s ez alapmagatartássá válik náluk).

A kulcskérdések ebben a szakaszban a következők: **"Ismerjük-e Istent? Velünk van-e? Velünk megy-e Isten a földre? Ha valóban nincs közöttünk, akkor bármilyen pazar is a tejjel-mézzel folyó föld, nem akarjuk. Nem akarjuk Isten ajándékait Isten jelenléte nélkül".**

A sorozat folyamán Lloyd-Jones arra szólítja fel az embereket, hogy **sirassák az egyház jelenlegi állapotát, amelyet a "hibás ortodoxia (igazhitűség)", rosszabb esetben a "halott ortodoxia" jellemez.**

3. szakasz. **Sürgető ima és közbenjárás** (2Mózes 33:7-17)

Ez elvezet az ébredés harmadik szakaszához, amely **a rendkívüli ima és a közbenjárás időszaka.** Lloyd-Jones ezt a szakaszt három lépésre bontja.

***a.) Az első lépés (***7. v.) az, hogy felállítunk egy "gyülekezeti sátrat", egy helyet a szokásos táboron kívül, ahol Isten arcát keressük. Úgy látta, hogy ez egy olyan imahely, amelyet általában csak egy vagy két személy hoz létre - a táboron kívül, a gyülekezet rendszeres életén és ritmusán kívül -, ahol a nép nevében keresik Isten jelenlétét. Lloyd-Jones úgy vélte, hogy **Isten ezeket az erőfeszítéseket gyakran áldja meg kegyelmének korai jelzéseivel**. Megújult lelki melegség, szabadság, várakozás és gyengédség jellemzi a kegyelem hétköznapi eszközeit. A prédikálásban erő jelentkezik, az imádkozásban pedig gyötrődés. De ez csak az első lépés.

***b.) A második lépés*** az lesz, amikor **egyre többen és többen térnek a gyülekezeti sátorba** - és kezdenek könyörögni még több kegyelemért és Isten jelenlétének még nagyobb megtapasztalásáért. Megízlelték, de most még többet akarnak.

Konkrétan miből akarnak többet?

Mózes saját példájával megmutatja az utat (13. v.).

Először is ***több személyes bizonyosságot*** akar. Nem elégszik meg azzal a tudattal, hogy Isten elfogadta őt, és kegyelmet talált előtte. Többet akar. ***Isten iránta való szeretetének személyes és közvetlen megnyilvánulását óhajtja***. Lloyd-Jones ezt látta minden ébredés közös aspektusának; az ***Isten személyes szeretetének mélyebb megismerésére való éhség.***

Másodszor, van egy ***vágy több erőre.*** Minden közbenjáró, aki Isten jelenlétét keresi, mélyen tudatában van gyengeségének és erőtlenségének az előtte álló ellenséggel szemben. Az igazi ébredésekben intenzíven tudatosul, hogy Jézus nélkül nem tehetünk semmit - és mélyen vágyunk arra, hogy ne legyünk tőle elszakadva.

Harmadszor, az ***egyház küldetésének különleges hitelesítéséért imádkozik*** (16. v.). Az ébredés keresésének mély indítéka Isten dicsősége, amely az egyház ragyogásában mutatkozik meg. És Istenhez kiált, hogy tegye az egyházat olyanná, amilyennek lennie kell: különállóvá, egyedivé, szentté, dicsőségessé, hatalmassá és gyönyörűvé. Arra hivatott, hogy Isten dicsőségét megmutassa, felragyogtassa, és megtestesítse az evangéliumot, hogy a nemzetek csodálkozzanak. De nem így van. Gyenge, megvert, megtört és hatástalan. És ezért sírnak, s kiáltanak Istenhez.

**c.)** Az "oltárépítés" ***utolsó lépése*** **a sürgős közbenjárás**. Mózes imája példamutató: bátor és konkrét, "vitatkozik" Istennel, és saját ígéreteire hivatkozik.

4. **Mutasd meg nekem a te dicsőségedet:** azt,amikor a tűz alászáll (2Mózes 33:18-23).

A harmadik szakasz nem a megújulás végső szakasza. **Valójában nincs is ébredés, amíg a tűz le nem hull.** Mózes kiáltása: "***Mutasd meg nekem dicsőségedet!"- és ez a kiáltás minden megújulást kereső ember kiáltása is.*** És Isten **válaszként adott ajándéka** az, ami minden **igazi ébredés**. Mózes csak részleges látványt kap, egy rövid pillantást Isten dicsőségére. De ez elég, és **ez az ébredés**.

Lloyd-Jones úgy vélte, hogy minden igazi ébredés a pünkösd egyfajta megismétlődése, amikor Isten kiárasztja Lelkét népére. De sok tekintetben a pünkösd a Sínai-élmény megismétlődése. Az **ébredés** **az élő Isten dicsőséges jelenlétét mutatja meg**, de az egy helyett sokak számára. És amikor ez sokakkal történik, az jelentősen befolyásolja az egyházat és a világot. Az első jel, hogy a tűz lecsapott, az, hogy az egyház tudatára ébred egy jelenlétnek és egy erőnek, a közepén. Néha ezt egyedi, fizikai jelenségek jelzik, de nem mindig. Ami mindig jelen van, az egy **dicsőséges jelenlét tudatossága,** a hatalom és a dicsőség érzése.

Nemcsak **Isten sokrétű jelenlétének leírhatatlan érzése** tapasztalható, hanem **az Isten igazságába vetett megújult bizalom** is. Az **evangélium nagy bibliai tanításai robbanásszerűen valóságossá válnak.** És bár az apostolok a keresztre feszítést követően megrendültek és összetörtek, elcsüggedtek és levertek voltak, pünkösd után **bizonyossággal és bizalommal teltek meg, és bátran hirdették Isten csodálatos tetteit.** A ***gyülekezetet nagy öröm, ünneplés és hálaadás tölti el***.

Hogyan írnád le ezt az élményt?

Lloyd-Jones megpróbálta leírni ezt annak idején a több mint kétezer jelenlévőnek:

„Mit jelent ez? Nos, ezt így írhatjuk le. Isten, a Szentlélek jelenlétének tudatát jelenti, szó szerint az emberek között. Valószínűleg a legtöbben, akik itt vagyunk, még soha nem ismerték ezt, de pontosan ezt jelenti Isten Lelkének látogatása. **Ez mindenekelőtt és mindenekfelett a legmagasabb élmény az egyház normális életében és munkájában**. Hirtelen az összejövetelen jelenlévők tudatára ébrednek annak, hogy **Valaki eljött közéjük;** **tudatában vannak a dicsőségnek; tudatában vannak egy Jelenlétnek.** Nem tudják meghatározni; nem tudják leírni, nem tudják szavakba önteni, csak azt tudják, hogy ilyet még soha nem tapasztaltak. Néha úgy írják le, hogy "***mennyei napok a földön".*** Valóban ***úgy érzik, hogy a mennyben vannak***. . . . Elfelejtették az időt; túl vannak rajta; az időnek már nincs jelentősége számukra. . . . Egy **szellemi birodalomban vannak**. Isten leszállt közéjük, és betöltötte a helyet és az embereket, dicsőséges jelenlétének érzésével.

Ez az ébredés. A dicsőség pillanata (rövid bepillantás a dicsőségbe; villanásszerű meglátása a dicsőségnek). És **hogyan reagál a világ?** Mindazon módon, ahogyan pünkösdkor is reagált. Néhányan gúnyolódnak; néhányan kíváncsiak; néhányan bűnbánatért kiáltanak. De vannak jelentős, hosszan tartó átalakulások. Gyülekezetek épülnek, emberek vonzódnak, a "nyilvános házak" (bűntanyák) kiürülnek, és világok fordulnak a feje tetejére.”

<https://www.thegospelcoalition.org/article/lloyd-jones-ingredients-revival/>

**Délelőtti istentisztelet:**

**Dán 7:1-14**

**Isten a történelem ura**

**A PÁPASÁG PUSZTULÁSA**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: Charles Simeon: THE DESTRUCTION OF POPERY. Discourse No. 1134. From: Horae Homileticae

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/7/9/7/10/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/7/9/7/10/)

***Dán 7:9-10.  9 Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; 10 Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.***

MIKözben Isten gyakorolja szuverenitását, bölcsességét is megmutatja, amikor kinyilatkoztatja gondolatait az embernek. Ahogyan sok esetben nyomon követhetünk egy sajátos megfelelőséget akarata kinyilatkoztatásának idejében és módjában, úgy figyelhetünk meg egyfajta megfelelőséget magukban a kinyilatkoztatásokban is azok számára, akiknek szóltak. **A négy nagy birodalom egymásutánját egy különböző fémekből álló kolosszális képmás alakjában ismertette meg** Nabukodonozorral [Dán 2:31-45]; és ugyanez tárul fel Dániel előtt **négy szörnyű fenevad látomásában**: e különböző ábrázolások helyessége nyilvánvaló; mert e gőgös uralkodó elméjét a földi nagyság szeretete kötötte le; míg Dániel szerényebb elméje a nagy hódítókat inkább a vadállatok fényében látta, akik buzgón kielégítik saját vágyaikat, még ha az emberi faj elpusztításával is. Dániel látomásában sok olyan dolog is megjelent Isten egyházával kapcsolatban, amelyek, bár az ő szemében végtelenül fontosak voltak, Babilon királya számára nem voltak fontosak...

Ha magukat a kifejezéseket vesszük vizsgálat alá, semmi sem képzelhető el fenségesebbnek, mint Isten ítéletre való eljövetelének e leírása. Először is, "**a trónokat helyeznek el**, és "**az Öregkorú”**, az örök, felfoghatatlan Jehova, Krisztussal mint értékelővel, elfoglalja helyét. • A Bíró magasztos megjelenése, "**hófehér ruhába öltözve, és feje haja olyan, mint a tiszta gyapjú**", a legmélyebb titkokat is átjáró, kifürkészhetetlen bölcsességét és minden döntésében felfedezhető, sérthetetlen feddhetetlenségét jelzi. • **Trónját egy diadalmas szekérhez hasonlítja**, amelynek **ülése és kerekei tűzből vannak**, és **amelyből tűzfolyam indul ki,** hogy elpusztítsa azokat, akiket az ő igazságossága elítél. • "**Angyalok miriádjai szolgálnak neki**", mint rendeléseinek készséges végrehajtói, és "**megszámlálhatatlan tömeg áll előtte**", hogy szájából ítéletet kapjon. "Miután az ítélet így megtörtént, **a könyvek megnyílnak**", úgy az *emlékezetének* könyve, amelybe mindenkinek a cselekedetei fel vannak írva, mint a *törvényének* könyve, amelyből ítélkezni fognak.

Ez egy **prófécia**; ennek megvizsgálása során megmutatjuk,

**I. Mire utal.**

[**Az Antikrisztus pusztulása** az első esemény, amelyre ez a leírás utal. A próféta nem az általános ítéletre irányítja figyelmünket, hanem egy különleges ítéletre, amely egy istenkáromló, üldöző és elbizakodott hatalom megbüntetésére lesz elrendelve. Hogy ki ez a hatalom, abban nem lehet okunk kételkedni. A szövegkörnyezetben említett kis szarv nyilvánvalóan **a pápai hierarchiát** jelenti, ha figyelembe vesszük, hogy a próféta milyen pontosan írja le ennek az antikrisztusi hatalomnak a jellemvonásait. ***Azután keletkezett, hogy a római birodalom tíz kisebb királyságra oszlott: ezek közül három királyságot uralma alá hajtott*** [Megjegyzés: a ravennai exarchátust, a longobárdok királyságát és a római államot.]: • és attól kezdve, hogy ezt a hatalmat megszerezte, soha nem szűnt meg üldözni a szenteket, és magának tulajdonítani Isten legfelsőbb elidegeníthetetlen előjogait [Megjegyzés: Ki nem ismeri a ***tévedhetetlenségre vonatkozó igényüket***, valamint a ***kegyelmi és bűnbocsánati hatalmat***? Ki ne tudná, ***hogyan helyezték tekintélyüket magának Istennek a tekintélye fölé***, hogyan ***változtatták meg az ő szentségi vacsorájának intézményét***, hogyan ***tiltották meg papságuknak Isten és a természet legelső rendelését***, és hogyan ***tettek le minden emberi és isteni kötelezettségről***]? Szent Pál beszámolója a bűn emberéről is pontosan megfelel ennek, és a próféciának ezt az alkalmazását a legerősebben megerősíti [Megjegyzés: 2Thess 2:3-4. 8-9.].

**Krisztus országának bővülése (terjedése)** egy másik esemény, amelyre az előttünk álló ítélet tekintettel van. A próféta nagyon erősen jelzi a kapcsolatot e között és a pápaság pusztulása között. Ebben a fejezetben többször is összekapcsolja a két eseményt [Megjegyzés: Dán 7:11-14. 26-27.]; ezáltal arra tanít bennünket, hogy biztosra várjuk, hogy ahogyan Isten szándékában egyesülnek, úgy fognak megvalósulni is.

Ami azt az időt illeti, amikor ezek a dolgok bekövetkeznek, tudjuk, hogy ez az Antikrisztus idejétől számítva ezerkétszázhatvan év lesz; de meg kell várnunk az eseményt, mielőtt biztosan megmondhatnánk, hogy pontosan milyen időponttól kezdődik ezeknek az éveknek a számozása. **A pápaság már részleges ellenőrzéseket kapott, mint a reformáció idején.** Így aztán a Krisztus ismeretének terjesztésére irányuló buzgalom is ennek megfelelően növekedett. De amikor eljön az idő, és ez a bálványimádó hatalom megsemmisül, akkor "**a világ országai hamarosan az Úr és az ő Krisztusának országává válnak"].**

Hogy ezt a próféciát igazán hasznosítsuk, fontoljuk meg,

**II. Milyen kell legyen a mi gondolkodásunk ezzel kapcsolatban,**

**1. Szent bizalommal kell várnunk a beteljesedését -**

[Van egy lelkiállapot, amely különösen alkalmas a be nem teljesült próféciák vizsgálatára. Az isteni kinyilatkoztatás bármely részét ***közömbösen kezelni***, mintha haszontalan feladat lenne annak kutatása, azt sugallná, hogy nagyon is bűnös módon semmibe vesszük azt, akitől a kinyilatkoztatás származik. Másrészt, ha ***lázas izgalomra*** gerjesztjük magunkat, mintha már most meg tudnánk állapítani minden egyes apró részletet, amely akkor fog bekövetkezni, amikor a megjövendölt időszak elérkezik, az azt jelenti, hogy szentségtelen merészséggel merülünk a jövőbe, és elferdítjük a prófécia valódi célját. **A prófécia nem arra való, hogy prófétákká tegyen bennünket, hanem arra, hogy a jövendőlések beteljesedése után megmutassa, hogy az így megjövendőlt eseményeket a Magasságos Isten előre látta és eleve elrendelte.** • Az igazi viszonyulás az, amit maguk a próféták is gyakooltak: "*Szorgalmasan kutatták, hogy mely, vagy milyen időre jelentette ki azt a Krisztus Lelke, amely bennük volt, amikor előre bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről és az azt követő dicsőségről*” [1Pt 1:11.]. Dániel próféta, amikor a könyvekből megértette, hogy közeledik az idő, amikor népe kiszabadul a babiloni fogságból, "imádsággal, könyörgéssel és böjtöléssel" arra törekedett, hogy tökéletesebb ismeretre jusson Isten ezzel kapcsolatos szándékáról. És a szentek, akik közel éltek Urunk testben való eljövetelének idejéhez, állandóan foglalatoskodtak az imádságban, "várva őt, mint Izrael vigasztalását", és várva az ő megígért megváltását. • Ha ilyen szellemben figyelnénk Istenre, akkor az ilyen szent gyakorlatok soha nem ártanának a lelkünknek. ***De*** ***amikor annyira belefeledkezünk a jövőbeli események kutatásába, hogy szinte figyelmen kívül hagyjuk a múltat; és annyira kedveskedünk saját képzelt felfedezéseinknek, hogy szinte háttérbe szorítjuk a megváltó szeretet minden csodáját; akkor nagyon romlott étvágyat árulunk el, és az alázat és a szeretet ellenkezőjét tápláljuk mind magunkban, mind másokban.*** • A jövőbeli eseményekkel kapcsolatban ugyanabban a kényszerhelyzetben vagyunk, mint azok a szentek, akik Urunk testetöltése előtt éltek. Ha megengedhetetlen kíváncsisággal merészkedünk beléjük, és úgy dogmatizálunk róluk, mintha már most is nyitva állnának a szemünk előtt, akkor mind magunknak veszteséget szereznénk, mind másoknak kárt okoznánk: ha azonban a hozzánk illő szerénységgel vizsgáljuk őket, akkor a saját elménk számára hasznosnak találjuk a szemlélődésünket; és a fejlődésüket, amennyiben számunkra feltárulnak, valóban hasznosnak találjuk Isten egyháza számára. • Vegyük például azt, amit a Szentírás a **pápaság elpusztításáról** **és Krisztus országának az egész világon való felállításáról** mond: ***meg kell elégednünk azzal, hogy csak azt állítjuk, amit a Szentírás állít, és feltételezésként állítjuk mindazt, amit nem támaszt alá isteni tekintély.*** Ha ezen túllépünk, akkor magát a feljegyzést is megkérdőjelezzük azzal, hogy hozzáadjuk a saját képzelgéseinket, és olyan körülményekkel terheljük meg, amelyek nem nyilatkoznak meg világosan. Elég, ha tudjuk, hogy mind az egyik, mind a másik esemény biztosan meg fog történni, és hogy amikor a Bárány legyőzte ezt a bálványimádó és véres hatalmat, uralkodni fog az egész világon [Jel 17:14.], "az egész földön csak egy Úr lesz, és az ő neve Egy [Zak 14:9.]"].

**2. Olyan nagyszerű események elé kell néznünk, amelyeknek Isten jelenlegi diszpenzációi csak az előjátékai...**

[Bizonyosan eljön az idő, amikor az egész világ megítéltetik, minden gonosz eltöröltetik, és minden igaz felmagasztaltatik, szigorúan az előttünk álló prófécia szerint. Mert így tájékoztatott minket Szent János: "***Láttam egy nagy fehér trónt, és azt, aki azon ült, akinek az arca elől elmenekült a föld és az ég, és nem találtak helyet számukra. És láttam a halottakat, kicsinyeket és nagyokat, Isten előtt állani; és megnyíltak a könyvek; és megnyílt egy másik könyv, amely az élet könyve; és megítéltetnek a halottak azokból, amelyek a könyvekben meg vannak írva, cselekedeteik szerint. ... És mindazok, akik nem találtattak beírva az élet könyvében, a tűz tavába vetettek*** [Jel 20:11-15.]." Ekkor teljes mértékben megvalósul a szövegünkben leírt minden pompa: "*mert eljön az Emberfia az ő dicsőségében, és vele együtt az összes szent angyalok, és ő ül az ő dicsőségének trónján, és előtte összegyűlik minden nemzet, és elválasztja őket egymástól, mint a pásztor a juhait a kecskéktől*. ... ***És ezek közül némelyek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre*** [Mat 25:31-32.46.].". Ugyanerről Szent Pál is ezt mondja: "*Az Úr Jézus megjelenik majd a mennyből az ő hatalmas angyalaival, lángoló tűzben, bosszút állva azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának, akik örök kárhozattal büntetendők az Úr jelenlétéből és hatalmának dicsőségéből, amikor eljön, hogy megdicsőüljön szentjeiben, és csodálható legyen mindazokban, akik hisznek* [2Thess 1,7-10.]." • Ezzel az eseménnyel kapcsolatban nem merülhet fel véleménybeli különbözőség. Mindannyiunk számára rohamosan közeledik: mert bár az általános ítélet napja még talán messze van, az idő, amikor egyénileg az isteni jelenlétbe hívnak bennünket, mindannyiunk számára közel van. Betegség vagy baleset bármelyik pillanatban Krisztus ítélőszéke elé vihet minket, és örök sorsunkat a mennybe vagy a pokolba juttathatja, aszerint, hogy felkészültek vagy felkészületlenek vagyunk-e arra, hogy találkozzunk Istenünkkel. • **Kérdezzük meg tehát magunktól: Mi van rólunk feljegyezve Isten emlékezetének könyvében, és milyen bizonyítékunk van arra, hogy nevünk be van írva az élet könyvébe?** Amikor eljön az az óra, nem lesz számunkra jelentősége annak, hogy milyen ítéleteket hajtottak végre a római egyházon, vagy milyen áldásokban részesültek Isten választottjai. **Mindannyiunkat elsősorban a saját örökkévaló állapotunk érdekel:** és ezért, bár semmiképpen sem akarok lebeszélni senkit a Gondviselés általános terveinek vizsgálatáról, **a leghatározottabban kérek mindenkit, hogy nézzen a saját útjaira, és ítélje meg önmagát most, hogy ne ítélje meg őt az Úr."]**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/7/9/7/10/>

**Matthew Henry igemagyarázata:**

**Dániel 7.**

**7. fejezet**

E könyv előző hat fejezete történeti volt; most félelemmel és reszketéssel lépünk bele a hat utolsó fejezetbe, amelyek prófétaiak, és amelyekben sok sötét és nehezen érthető dolog van, amelyeknek nem merjük biztosan meghatározni az értelmét, de sok olyan világos és hasznos dolog is, amelyeknek, bízom benne, Isten lehetővé teszi számunkra, hogy jó hasznát vegyük. Ebben a fejezetben van,

- I. Dániel látomása a négy fenevadról (1-8. v.).

- II. Látomása Isten kormányzó és ítélő trónjáról (9-14. v.).

- III. E látomások értelmezése, amelyet egy angyal adott neki, aki ott állt mellette (15-28. v.).

Hogy ezek a látomások az idők végéig előre tekintettek-e, vagy pedig gyors beteljesedésük volt, nehéz megmondani, és a legbölcs értelmezők sem értenek egyet ebben a kérdésben.

**Matthew Henry:**

**Dán 7:1-8**

A datálás ezt a fejezetet az 5. fejezet elé helyezi, amely Belsazár utolsó évében történt, és a 6. fejezet elé, amely Dárius első évére esett; mivel Dánielnek ezek a látomások Belsazár első évében adattak, amikor a zsidók babiloni fogsága a végéhez közeledett. Belsazár neve itt az eredetiben másképp van írva, mint korábban; azelőtt Bel-she-azar - *Bel volt az, aki gazdagságot gyűjt*. Ez azonban Bel-eshe-zar- *Bel az ellenség által lángba borított*. Bel a káldeusok istene volt; jólétben élt, de most el fog pusztulni.

**Ezekben a versekben Dániel látomását látjuk a négy monarchiáról, amelyek elnyomták a zsidókat**. Figyeljük meg,

**I. A látomás körülményeit.** Dániel tolmácsolta Nabukodonozor álmát, és most ő maga is hasonló isteni kinyilatkoztatásokban részesül (1. v.): ***Látomások támadtak a fejében az ágyán***, amikor aludt; így Isten néha kinyilatkoztatta magát és gondolatait az emberek fiainak, *amikor mély álom szállt rájuk* (Jób 33:15); mert amikor a **legjobban visszavonulunk a világtól, és elszakadunk az érzéki dolgoktól, akkor vagyunk a legalkalmasabbak az Istennel való közösségre**. Amikor pedig felébredt, **leírta az álmot** saját használatára, nehogy elfelejtse, mint a közönséges álmot, amely elmúlik; és **elmondta a dolgok lényegét testvéreinek**, a zsidóknak, hogy használják, és írásban adta át nekik, hogy a távolban lévőkkel is közöljék, és megőrizzék az utánuk következő generációk számára, akik látni fogják e dolgok megvalósulását. • A zsidók, félreértve Jeremiás és Ezékiel néhány próféciáját, azzal a reménnyel hízelegtek, hogy a saját földjükre való visszatérésük után teljes és töretlen nyugalomban fognak élni; de ***hogy ne tévesszék meg magukat ennyire, és a csalódás ne tegye kétszeresen súlyosabbá szerencsétlenségüket, Isten e próféta által tudatja velük, hogy nyomorúságban lesz részük***: • azok az ígéretek, amelyek a jólétükre vonatkoztak, a kegyelem országának szellemi áldásaiban teljesedtek be; ahogyan Krisztus megmondta a tanítványainak, hogy üldöztetésre kell számítaniuk, és az ígéretek, amelyekre támaszkodnak, a dicsőség országának örökkévaló áldásaiban fognak beteljesedni. • Dániel mindezt azért írta le és mondta el, hogy jelezze, hogy **az egyházat mind az írások, mind a lelkészek igehirdetése által, mind az írott szó, mind a szájhagyomány által tanítani kell;** *a lelkészeknek pedig igehirdetésükben az írott dolgok összességét kell elmondaniuk*.

II. **Maga a látomás**, amely előrevetíti a kormányzat forradalmait azokban a nemzetekben, amelyeknek a zsidók egyháza a következő korszakokban a befolyása alatt állt.

1. **Megfigyelte a négy szelet, amelyek a nagy tengeren viaskodnak**, 2. v*. Azon küzdöttek, hogy melyik fújjon erősebben, és végül egyedül fújjon*. ***Ez a fejedelmek között a birodalomért folytatott küzdelmeket és a nemzetek e küzdelmek által történő megrendülését jelképezi***, amelynek azok a hatalmas monarchiák, amelyekre most előrevetítve rálátást kapott, a felemelkedésüket köszönhették. • Egyetlen szél, amely az ég bármely pontjáról fúj, ha erősen fúj, nagy felfordulást okoz a tengeren; de mekkora felfordulásnak kell lennie, ha **négy** szél küzd az uralomért! Ez az, amiért a nemzetek királyai harcolnak háborúikban, amelyek olyan zajosak és hevesek, mint a szelek csatája; de mennyire hánykolódik és tépelődik a szegény tenger, milyen rettenetesek a rázkódásai, és milyen hevesek a háborgásai, amíg a szelek egymással viaskodnak, hogy melyiküknek lesz egyedül hatalmában háborgatni azt! • Megjegyzés: **Ez a világ olyan, mint egy viharos, háborgó tenger; köszönhetően a büszke, nagyravágyó szeleknek, amelyek zaklatják.**

2. **Látott négy nagy fenevadat *feljönni a tengerből***, ***a háborgó vizekből***, amelyekben a nagyratörő(nagyravágyó) elmék szeretnek halászni. • Az uralkodókat és a monarchiákat **fenevadak** ábrázolják, mert túl gyakran a brutális düh és zsarnokság emeli és támogatja őket. Ezek a vadállatok különbözőek voltak egymás között (3. v.), különböző alakúak, hogy jelezzék a nemzetek különböző géniuszát és jellegét, akiknek a kezében elhelyezték őket.

***(1.) Az első állat olyan volt, mint egy oroszlán***, 4. v. Ez volt **a káldeus monarchia**, amely vad és erős volt, és abszolutizálta a királyokat. Ennek az oroszlánnak **sasszárnyai** voltak, amelyekkel a zsákmányra tudott repülni, **jelezve azt a csodálatos gyorsaságot**, amellyel Nabukodonozor a királyságok meghódításában járt el. De Dániel hamarosan látja, hogy **a szárnyakat kitépik**, és ezzel teljes **gátat vetnek győztes karrierjeinek.** Különböző országok, amelyek eddig a hűbéreseik voltak, fellázadnak ellenük, és fejük felemelik ellenük; így **ez a szörnyű állat, ez a szárnyas oroszlán emberként áll a lábára, és emberi szívet kap. Elvesztette oroszlánszívét,** amelyről híres volt (egyik angol királyunkat Caeur de Lion - Oroszlánszívűnek hívták), elvesztette bátorságát, erőtlenné és ájultá vált, mindentől retteg és semmit sem mer; félelembe ejtik őket, és ráveszik, hogy megtudják, hogy ők csak emberek. Néha egy nemzet bátorsága furcsa módon elsüllyed, gyávává és anyámasszonykatonájává lesz, így ami egy-két nemzedékben a nemzetek feje volt, az egy-két nemzedék alatt a farka lesz.

***(2.) A második állat olyan volt, mint egy medve,*** 5. v. Ez volt **a perzsa monarchia,** kevésbé erős és nagylelkű, mint az előző, de nem kevésbé ragadozó. Ez a medve **egyik oldalról felemelte magát az oroszlán ellen**, és hamarosan úrrá lett rajta. Egyetlen uralmat emelt; egyesek így olvassák. Perzsia és Média, amelyek Nabukodonozor képében a két kar egy kebelben volt, most közös kormányt állítottak fel. Ennek a **medvének három borda volt a szájában a fogai között**, azoknak a népeknek a maradványai, amelyeket felfalt, ami ragadozó természetének jele volt, és mégis annak a jele, hogy bár sokat felfalt, nem tudott mindent felfalni; néhány borda még mindig ott ragadt a fogai között, amelyeket nem tudott meghódítani. Erre azt **mondták neki: "Kelj fel, falj fel sok húst**; hagyd a csontokat, a bordákat, amelyeket nem lehet legyőzni, és állj rá arra, ami könnyebb préda lesz". A fejedelmek mind a királyokat, mind a népet felbuzdítják, hogy hódításaikat erőltessék, és semmi sem állhat eléjük. • Figyeljük meg: Az igazságtalanul végrehajtott hódítások csak olyanok, mint a ragadozó állatoké, és ebben sokkal rosszabbak, hogy a vadállatok nem a saját fajtársaikra vadásznak, mint a gonosz és esztelen emberek.

(3.) ***A harmadik vadállat olyan volt, mint egy leopárd,*** 6. v. Ez volt a **Nagy Sándor által alapított görög monarchia**, amely tevékeny, ravasz és kegyetlen volt, mint a leopárd. **Négy szárnya** volt, mint egy madárnak; az oroszlánnak, úgy tűnik, csak két szárnya volt, a leopárdnak viszont négy, mert bár Nabukodonozor nagy igyekezetet tanúsított hódításaiban, Sándor sokkal nagyobbat tett. Hat év alatt megszerezte az egész perzsa birodalmat, Ázsia nagy részét, uralma alá vonta Szíriát, Egyiptomot, Indiát és más nemzeteket. Ennek a fenevadnak **négy feje volt**; Sándor halálakor hódításait négy főparancsnoka között osztották fel; Szeleukosz Nikanoré volt Nagy-Ázsia; Perdikkászé, majd utána Antigonoszé volt Kisázsia; Kasszandroszé Macedónia; Ptolemeuszé pedig Egyiptom. Az uralmat ez a fenevad kapta; Istentől kapta, akitől egyedül az előléptetés származik.

(4.) ***A negyedik fenevad vadabb, félelmetesebb és gonoszabb volt, mint bármelyikük,*** nem hasonlított a többihez, és a ragadozó állatok között **sincs olyan, amelyhez hasonlítani lehetne**, 7. v.. A tudósok nem értenek egyet e névtelen fenevadat illetően; egyesek szerint a római birodalom volt az, amely dicsőségének idején tíz királyságot foglalt magában: Olaszországot, Franciaországot, Spanyolországot, Németországot, Britanniát, Szarmáciát, Pannóniát, Ázsiát, Görögországot és Egyiptomot; majd **a kis szarv, amely a másik három szarv elestével támadt fel** (8. v.), szerintük a török birodalom volt, amely Ázsia, Görögország és Egyiptom helyére támadt. Mások ezt a negyedik fenevadat a szíriai királyságnak, a Szeleukidák családjának állítják be, amely nagyon kegyetlen és elnyomó volt a zsidók népével szemben, amint azt Josephusnál és a Makkabeusok történetében találjuk. És ebben különbözött ez a birodalom a korábbiaktól, hogy az előző hatalmak egyike sem kényszerítette a zsidókat arra, hogy megtagadják a vallásukat, de a szíriai királyok igen, és barbár módon bántak velük. Seregeik és parancsnokaik voltak **a nagy vasfogak**, amelyekkel felfalták és darabokra törték Isten népét, és eltaposták a maradékot. A **tíz szarv** tehát feltehetően tíz király, akik egymás után uralkodtak Szíriában; **a kis szarv** pedig Antiokhosz Epifánész, a tíz közül az utolsó, aki valamilyen módon aláásta a királyok közül hármat, és megszerezte a kormányt. Nagy leleményességű ember volt, ezért azt mondják róla, hogy **olyan szemei voltak, mint az ember szemei**; és nagyon merész és vakmerő volt, nagy dolgokat beszélő szája volt. Ezekben a próféciákban még találkozunk vele.

**Matthew Henry:**

**Dán 7:9-14**

Akár úgy értjük, hogy a negyedik fenevad a *szíriai* birodalmat vagy a *római* birodalmat jelenti, vagy az előbbit az utóbbi alakjaként, nyilvánvaló, hogy **ezek a versek Isten népének vigasztalására és támogatására szolgálnak az üldözésekkel kapcsolatban**, amelyeket valószínűleg mind az egyik, mind a másik, és minden korban minden büszke ellenségük részéről elszenvednek; mert az ő tanulásukra van megírva, akikhez az idők vége elérkezett, hogy ők is reménykedjenek a türelem és az írás vigasztalása által. Három olyan dolgot fedezhetünk fel itt, amelyek nagyon bátorítóak:.

I**. Hogy lesz egy eljövendő ítélet, és Isten a bíró.** Most az embereknek megvan a maguk napja, és minden trónkövetelő azt hiszi, hogy meg kell kapnia a maga napját, és küzd érte. De aki a mennyben ül, nevet rajtuk, mert látja, hogy eljön az ő napja, Zsolt 37,13. ***Láttam, néztem*** (9. v.), amíg a trónok le nem dőltek, nemcsak ezeknek a vadállatoknak a trónjai, hanem minden uralom, hatalom, birodalom, amely Isten országával szemben áll az emberek között (1Kor 15:24): ilyenek a világ országainak trónjai Isten országához képest; akik látják, hogy felállítják őket, azoknak csak várniuk kell egy ideig, és látni fogják, hogy ledöntik őket. **Láttam, amíg a trónok felálltak (így is olvasható), Krisztus trónja és az ő Atyjának trónja.** Az egyik rabbi vallja, hogy ezek a trónok felállítva vannak, az egyik Istené, a másik Dávid Fiáé. **Az ítélet** az, ami itt fel van állítva, 10. v. Most pedig,

1. **Ez azt hivatott hirdetni, Isten bölcs és igazságos kormányzását a világ felett az ő gondviselése által;** és kimondhatatlan elégtételt ad minden jó embernek az államok és királyságok megrázkódtatásai és forgolódásai közepette, hogy az Úr elkészítette trónját az égben, és az ő országa uralkodik mindenek felett (Zsolt 103,19), hogy bizony van Isten, aki ítél a földön, (Zsolt 58,11).

2. **Talán arra a pusztulásra utal, amelyet Isten gondviselése hozott a szíriai vagy a római birodalomra, amiért zsarnokoskodtak Isten népe felett**. De,

3. **Úgy tűnik, hogy elsősorban az utolsó ítéletet hivatott leírni**, mert bár az nem közvetlenül a negyedik fenevad uralma után következik, sőt, bár az még nem következik be, talán még sok-sok évszázadon át, mégis az volt ***a célja, hogy Isten népe minden korban, a bajok alatt, ennek hitével és kilátásával bátorítsa magát***. Énók, a hetedik Ádámtól származó Ádám, prófétált erről, Júdás 14. **Nagy dolgokat beszél-e az ellenség szája, 8. v. Itt sokkal nagyobb dolgok vannak, amelyeket az Úr szája mondott.** Az eljövendő ítéletről szóló újszövetségi jövendölések közül sokan egyértelműen utalnak erre a látomásra, különösen Szent János látomása, Jel 20:11, 12.

(1.) ***A bíró maga a Napok Öregje (az Öregkorú), az Atya Isten, akinek jelenlétének dicsőségét itt leírják***. Őt azért nevezik a napok Öregének (Öregkorúnak), mert ő az Isten az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. Az emberek között úgy számoljuk, hogy **az ősökkel együtt van a bölcsesség, és a napok beszélnek**; nem hallgat-e el akkor minden test az előtt, aki a napok Öregje? A Bíró dicsőségét itt a **ruhája** mutatja be, amely **fehér volt, mint a hó**, jelezve az ő ragyogását és tisztaságát igazságszolgáltatásának minden intézkedésében; és a **feje haját, amely tiszta és fehér volt, mint a tiszta gyapjú**, hogy mint a fehér és szürke fej, tiszteletreméltónak tűnjön.

(2.) ***A trón nagyon félelmetes***. Olyan, mint **a tüzes láng**, rettenetes a gonoszokra, akiket eléje idéznek. És mivel a trón kerekeken mozog, vagy legalábbis a szekér, amelyen körbejárta, **kerekei olyanok, mint az égő tűz**, hogy feleméssze az ellenfeleket; mert ***a mi Istenünk emésztő tűz, és nála örökké tartó égés van***, Ézs. 33:14. Ezt bővebben kifejti a 10. vers. Amint minden hűséges barátjához ***az Isten és a Bárány trónjából az élet vizének tiszta folyója folyik*** (Jel 22:1), úgy minden engesztelhetetlen ellenségéhez ***tüzes folyam, kénköves folyam*** (Ézs 30:33), ***tűz***, amely emészt előtte, ***folyik és jön ki a trónjából.*** Ő gyors tanú, és az ő *Igéje egy gyors kerekekre van felírva*.

(3.) ***A kísérők számosak és nagyon pompásak.*** A *Sehinát* *(a frigyládán megjelenő isteni dicsőséget)* mindig angyalok kísérik; így van ez itt is (10. v.): ***Ezerszer ezeren szolgálnak neki, és tízezerszer tízezren állnak előtte*.** Az ő dicsősége, hogy ilyen kísérői vannak, de még inkább az ő dicsősége, hogy nincs rájuk szüksége, és nem is tud hasznot húzni belőlük. • Nézd meg, és lásd hitszemeiddel, milyen sokan vannak a mennyei seregek (több ezer angyal van), és milyen **alázatosak** - ***ott állnak Isten előtt***, készen arra, hogy az ő megbízásaira menjenek, és hogy elfogadják az első jelzést az ő akaratáról és tetszéséről. Különösen az ő igazságosságának szolgáiként lesznek alkalmazva az utolsó ítélet napján, amikor eljön az Emberfia, és vele együtt az összes szent angyal. Énók megjövendölte, hogy az Úr az ő szent miriádjaival fog eljönni.

***(4.) Az eljárás tisztességes és kifogástalan:*** Az ítéletet nyilvánosan és nyíltan hirdetik ki, hogy mindenki igénybe vehesse (folyamodhasson hozzá); és a **könyveket megnyitják**. Ahogyan az emberek közötti bíróságokon az eljárás írásban és jegyzőkönyvben történik, amelyet akkor tárnak fel, amikor az ügy tárgyalásra kerül, a tanúk kihallgatását előadják, és eskü alatt tett nyilatkozatokat felolvasnak, hogy tisztázzák a tényállást, és a törvénykönyveket és a szokásjogi könyveket is megnézik, hogy megtudják, mi a törvény: úgy **a nagy nap ítéletében az ítélet igazságossága olyan vitathatatlanul nyilvánvaló lesz, mintha könyveket nyitnának meg annak igazolására.**

**II. Hogy Isten egyházának büszke és kegyetlen ellenségeivel bizonyosan számot vetnek**, és a kellő időben le fognak bukni, 11., 12. v. Ez itt jelenik meg számunkra,

1. **A negyedik fenevad elpusztításában.** Isten haragja ezzel a fenevaddal a **nagy szavak hangja** miatt van, **amelyeket a szarv mondott, dacolva az éggel, és diadalmaskodva minden szent dolog felett**; ***ez mindennél jobban ingerli Istent, hogy az ellenség büszkén viselkedik***, 5Móz 32,27. Ezért a Fáraónak meg kellett aláztatnia, mert***azt mondta: Ki az Úr***, és azt mondta: ***Üldözöm, megelőzöm***. Énók megjövendölte, hogy azért jön el az Úr, hogy megítélje a világot, hogy meggyőzze mindazokat, akik istentelenek, **kemény beszédük miatt**, Júdás 15. • Jegyezzük meg: A nagy szavak csak üres szavak, amelyekért az embereknek számot kell adniuk a nagy napon. • És lássuk, **mi lesz ebből a nagyot beszélő fenevadból**: megölik, testét elpusztítják és az égő lángnak adják. A szíriai birodalom ***Antiókhosz*** után elpusztult. Ő maga ***nyomorúságos betegségben halt meg, családját kiirtották***, **a *királyságot* a parthusok és az örmények elpusztították, és végül Pompeius a római birodalom tartományává tette.** És maga a római birodalom (ha ezt tekintjük a negyedik fenevadnak), miután elkezdte üldözni a keresztyénséget, hanyatlott és elsorvadt, és a teste elpusztult. Így pusztul el minden ellenséged, Uram, és megöletik előtted.

2. **A másik három fenevad fogyatkozásában és gyengülésében** (12. v.): Elvették az uralmukat, és így alkalmatlanná váltak arra, hogy elkövessék azokat a gonoszságokat, amelyeket Isten gyülekezetével és népével szemben elkövettek; de az életben való meghosszabbítás adatott nekik, egy időre és egy időszakra, egy meghatározott időre, amelynek határait nem léphették át. Az előző királyságok hatalma teljesen megtört, de népük továbbra is alantas, gyenge és alacsony állapotban maradt. • **Erre utalhatunk, amikor a jó (kegyes, hívő, újjászületett) emberek szívében a bűn maradványait írjuk le; romlottság van bennük, amelynek életét meghosszabbítják, így nem teljesen szabadok a bűntől, de az uralmuk megszűnt, így a bűn nem uralkodik halandó testükben**. • És Isten így bánik egyháza ellenségeivel; néha kitöri a fogukat (Zsolt 3,7), amikor nem töri ki a nyakukat, eltiporja az üldöztetést, de megkegyelmez az üldözőknek, hogy legyen idejük a bűnbánatra. És helyénvaló, hogy Isten, amikor a maga művét végzi, a maga idejét és útját válassza.

**III. Hogy a Messiás országa felállittatik és fennmarad a világban, a sötétség hatalmainak minden ellenállása ellenére**. Hadd tomboljanak és háborogjanak a pogányok, ameddig csak akarnak, Isten az ő királyát a Sion szent hegyére fogja helyezni. **Dániel látomásban látja ezt, és ennek kilátásával vigasztalja magát és barátait.** • Ez ugyanaz, mint Nabukodonozornak a hegyből kéz nélkül kivágott kő előrelátása, amely darabokra törte a képet; de ebben a látomásban sokkal több a **tiszta evangélium**, mint abban.

**1. A Messiást itt emberfiának nevezik -** az emberfiához hasonlónak; mert bűnös testhez hasonlóvá lett, emberhez hasonlónak találtatott. ***Láttam valakit, aki hasonló az Emberfiához***, aki pontosan megegyezik azzal az elképzeléssel, amelyet az isteni tanácsok kialakítottak arról, aki az idők teljességében Közvetítő lesz Isten és az ember között. Emberfiához hasonló, de valóban az Isten Fia. • Úgy tűnik, hogy Megváltónk egyértelműen erre a látomásra utal, amikor azt mondja (Jn 5:27), hogy **az Atya ezért adta neki a hatalmat, hogy ítéletet hozzon, mert ő az Emberfia**, és mert ő az a személy, akit Dániel látomásban látott, és akinek országot és uralmat akartak adni.

**2. Azt mondják róla, hogy az ég felhőivel jön**. Egyesek ezt a ***megtestesülésére*** utalják; az ég felhőiben szállt alá, láthatatlanul jött a világra, ahogy az Úr dicsősége felhőben vette birtokba a templomot. **A világ birodalmai a tengerből kiemelkedő vadállatok voltak; Krisztus országa azonban felülről való: ő az „Úr a mennyből”.** • Azt hiszem, ez inkább a ***mennybemenetelére*** utal; amikor visszatért az Atyához, tanítványainak szeme követte őt, amíg egy felhő el nem takarta el őt a szemük elől, ApCsel 1,9. Ezt a felhőt tette szekerévé, amelyen diadalmasan száguldottt a felső világba. Gyorsan, ellenállhatatlanul jön, és dicsőséges hatalommal érkezik, mert a menny felhőivel jön.

**3. Itt úgy van ábrázolva, mint akinek hatalmas érdekeltsége van a mennyben**. Amikor a felhő befogadta őt tanítványai szeme elől, érdemes megkérdezni (mint a próféták fiai kérdezték Illéssel kapcsolatban egy hasonló esetben), hogy *hová vitte, hová tette le*. És ami itt le van írva, az bősegesen elég nekünk a mi megelégedésünkre, hogy **az Öregkorúhoz ment.** Mert ***felment az ő Atyjához és a mi Atyánkhoz, az ő Istenéhez és a mi Istenünkhöz*** (Jn 20:17); belőle jött ki, és hozzá tér vissza, hogy megdicsőüljön vele együtt, és leüljön az ő jobbján. Nagy örömmel mondta: ***Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem.*** • De vajon szívesen fogadták-e? Igen, kétségtelenül igen, mert **közel vitték hozzá,** elője vezették; be lett vezetve Atyja jelenlétébe, Isten összes angyalainak jelenlétében és imádatával, Zsid 1,6. Isten ***magához bocsátotta őt, közeledni engedte őt***, mint Szószólót és Közbenjárót értünk (Jer 30,21), hogy mi általa közeledjünk hozzá. Ebből az ünnepélyes közeledésből, amelyet az Öregkorúhoz tett, **kitűnik, hogy az Atya elfogadta az általa felajánlott áldozatot és az általa nyújtott elégtételt**, és teljesen elégedett volt mindazzal, amit Ő végbevitt. Közel került a mennyei Felséghez, mint a mi főpapunk, és mint a mi Előfutárunk, aki értünk, s mi nevünkben belépett a kárpiton belül, hogy közbenjárást végezzen.

**4. Itt úgy ábrázoljuk, mint aki hatalmas befolyással bír e földön**, 14. v. Amikor elment, hogy megdicsőüljön Atyjával, hatalmat kapott minden test felett, Jn 17:2, 5. Ennek kilátásával vigasztalódik itt Dániel és barátai, hogy nemcsak az egyház ellenségeinek uralma lesz elvéve (12. v.), hanem **az egyház fejének és legjobb barátjának is megadatik az uralom; *neki minden térd meghajol, és minden nyelv vallást tesz***. Fil. 2:9, 10. • ***Neki adatott a dicsőség és az ország*,** és ezeket Az adja, akinek megkérdőjelezhetetlen joga van arra, hogy ezeket megadja, amit - egyesek szerint e szavakra való tekintettel - Megváltónk az Úr imájának végén arra tanít, hogy elismerjük: ***Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség***.

Itt meg van jövendőlve, hogy milyen lesz a felmagasztalt Megváltó országa,

***(1.) Egy egyetemes királyság***, az egyetlen egyetemes monarchia (világrend), bármit is tettek vagy törekedtek ezirányban mások: Minden nép, nemzet és nyelv félni fog tőle, és az ő fennhatósága alá kerül, szolgálni fogja Őt, akár mint készséges alattvalói, akár mint meghódított foglyai, akiket vagy irányít, vagy ural**. Így vagy úgy, de a világ királyságai mind az ő királyságai lesznek.**

***(2.) Örökkévaló királyság.*** Az ő uralma nem száll egyetlen utódra sem, még kevésbé egyetlen betolakodóra, és az ő királysága olyan, amely soha nem pusztul el. **Még a pokol kapui,** vagyisa*pokoli hatalmak és politikák* **sem győzhetnek ellene**. • **Az egyház az idők végezetéig harcias marad**, és az örökkévalóság végtelen korszakaiban **diadalmaskodik**.

<https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Dan/Dan_007.cfm>

**Lásd még Kálvin magyarázatát,** Szabó Miklós fordításában itt:

<https://drive.google.com/drive/folders/0B9PSnQuow3GXbDlFdHpPai1YX00?resourcekey=0-McJMAyX3f2g2zfsjDNA3lA>

**Délutáni istentisztelet (RMBGySz):**

**1Kor 7:7-24**

**A válás nem megoldás**

**A megváltás és követelései (igényei)**

***Charles H. Spurgeon prédikációja***

Elhangzott 1874. március 8. vasárnap délután, Londonban, a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben

Forrás: Charles H. Spurgeon: **Redemption and Its Claims** Sermon. No. 1154. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 20

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/1154-redemption-and-its-claims/>

***“Áron lettetek megvásárolva”***  [1Kor 6,20. 7,23].

1. Mindegyik helyen ugyanazok a szavak szerepelnek, bár más-más következtetést vonunk le belőlük. "Ti drágán vagytok megvásárolva". Ma reggeli igénk az volt, hogy “Pénz nélkül és ingyen”, és legjobb tudásom szerint megpróbáltam megmutatni, hogy az evangélium áldásai milyen ingyenesen adatnak az emberek fiainak. **De bár nekünk semmibe sem kerültek, a Megváltó drágán megfizetett értük. Számunkra ár nélkül (ingyen) vannak, de milyen árat fizetett Ő!**

**Ebből a tényből bizonyos nagyon fontos gyakorlati igazságok következnek**, és azért választottam ezt a ma esti beszédem témájául, hogy ezeket komolyan elétek tárjam. A Szentlélek kegyelmesen munkálkodjék az igén keresztül, amelyet hallani fogtok, és késztessen benneteket arra, hogy úgy éljetek, mint akiket Krisztus drága vérével váltott meg.

2. Először is, azt kell mondanom nektek, hogy **a megváltás a legfőbb áldásunk -** semmi jobbat nem lehet rólatok mondani, mint ezt: "Áron vétettetek meg”. Aztán emlékeztetnem kell titeket arra, hogy **a megváltás Isten részéről az ő legfőbb követelésévé válik velünk szemben**; harmadszor pedig meg kell mutatnom, hogy **ez a követelés figyelemre méltóan széleskörű,** és sürgetni foglak benneteket, hogy ismerjétek el.

I.

3. Először is tehát: "**ÁRON LETTETEK MEGVÁLTVA”** ".

4. Minden embernek, akiről ez elmondható, **ez a legjobb hír**, amit valaha hallott. A mennyből küldött angyal sem tudna ennél örömtelibb üzenetet hozni egyetlen itt élő férfinak vagy nőnek sem: "Megvásároltak titeket egy árral, mégpedig Krisztus drága vérével". "***Krisztuséi vagytok***" - mondja az apostol abban a fejezetben, amelyet felolvastunk nektek [1Kor 3], és úgy tűnt, mintha izzott volna a szíve, amikor ezt mondta. És ezt az állítást egy szárnyaló ékesszólás kitörő csúcspontjává is tette. "*Senki se dicsekedjék tehát emberekben. Mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvaló, akár az eljövendő, minden a tiétek, ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené".* **Az, hogy drágán megvásároltak, emberlétünk legnagyszerűbb megkülönböztetése, és az angyalok fölé emel bennünket.** Nagy tiszteletet ad a szenteknek, ahogyan az Úr mondta: "Mivel drága voltál előttem, igen becses voltál, és én szerettelek téged".

5. **A megváltás nagyobb kegyelem, mint a teremtés.** Nagy áldás, hogy emberré lettünk, és nem kutyává, varangyggá vagy féreggé; hogy értelmet kaptunk, olyan elmét, amely képes a láthatatlanba szárnyalni; olyan ítélőképességet, amely képes mérlegelni; olyan emlékezetet, amely képes megőrizni információkat; olyan képzeletet, amely képes mindenféle gondolatot megalkotni és színesíteni. Nem kis dolog, hogy képesek vagyunk olyan szellemi örömökre, amelyek kitágítják a létezés szféráját; olyan hitbeli látásokra, amelyek megnyitják a múltat, és távoli korokat láttatnak velünk; és olyan reményekre, amelyek a jövőből kölcsönzött lámpákkal enyhítik a jelen sötétségét. • **Nagyszerű dolog embernek lenni**, és nem madárnak - olyan **embernek, akinek lelke van**, amely soha nem esik el a madarász puskája által. Nagyszerű dolog **halhatatlan embernek** lenni, olyan teremtménynek, amely örökké élni fog, akibe Isten beleépítette a halhatatlan láng szikráját. Nagy dolog, **hogy van bennünk szellem,** és nem néma, hajtott marhák vagyunk. • De mindezek ellenére, bár az ember a lét skáláján igen magasan áll, sőt e világot tekintve a teremtett lények csúcsán, s uralma van az ég madarai és a tenger halai felett, és mindazok felett, amik a tenger ösvényein járnak; mégis, **ó teremtett ember, ha ne nem vagy megváltva, úgy minden, ami körülötted van, csak átokká válik számodra;** úgyhogy jobb lenne neked, ha malomkövet kötnének a nyakadra, s a tenger mélyére vetnének; vagy még jobb lenne neked, ha meg sem születtél volna, ha nem vagy megváltva. Az "áron megvásárolt minket" – ez ad életet a létezésnek; ez teszi igazán boldoggá az életet; de megváltatlanul élni: ez a létezést vég nélküli halállá silányítja.

6. **A gondviselés** is egy rövid szó, amely a kegyelmek nagy sokaságát idézi fel előttünk; de a gondviselés áldásosságában a megváltás után a ***második*** **helyen áll**. Szeretnélek emlékeztetni benneteket azokra a felbecsülhetetlen áldásokra, amelyeket Isten gondviselése sokak számára, az itt jelenlévőknek hozott; nem kis dolog az egészség, nem kis dolog, hogy az értelem megmaradt bennetek. Nem csekély áldás, hogy van mit enni és van mibe öltözködni, és nem kell aggódni, mint sokan a legszegényebb testvéreink közül, hogy hová hajtsák le a fejüket, és hol találják meg a holnapi élelmet. Néhányunkat sok kényelem vesz körül, és minden alkalommal, amikor ránézünk az ágyra, amelyen éjszaka alszunk, és a szobára, amelyben napjainkat töltjük, énekelnünk kellene hálásan Istennek, aki ennyire kegyes hozzánk,

 *Nem érdemlünk többet, mint mások,*

 *De Isten gazdagon megáldott.*

7. Nézz körül! Némelyikőtöknek nemcsak a legszükségesebbek, hanem az élet fényűzései is megadattak. Ezekben a dolgokban rendkívül kivételezettek vagytok. ***De ó, ha nem vagytok*** ***megváltottak***, mit számít, ha bársonyba és patyolatba és finom gyolcsba öltöztök, és minden nap pazarul éltek, mint a gazdag ember, és aztán a pokol lángjaiban emelnétek fel a szemeteket? Mit számítana, ha olyan fenséges és nagyszerű külsővel rendelkeznél, mint Absalom, és mégis egy kegyes atyának azt kellene mondania rólad: *"Ó, bárcsak én haltam volna meg helyetted! Ó, Absolon, fiam, fiam!"* Mit jelentene számodra, ha a világ birtokosa lehetnél, és a tengereket a magadénak nevezhetnéd, ha nem lenne részed és sorsod az Úr Jézus Krisztus megváltásában, és soha nem lennél megváltva a haragtól általa?• **A megváltás a hála hangosabb hangját követeli, mint a teremtés!** Bármennyire is édesnek kell lennie a **gondviselésnek** a hívő számára, a megváltás, a megváltás mégis a legjobb bor, amelyet utololjára tartogatnak, a menny utolsó és legjobb remekműve, a tükör, amelyben Jehova legfényesebb tulajdonságai a legtisztábban tükröződnek. Ez a sarokkő, és a csúcskő, amely megkoronázza az isteni kegyelem nagy templomát. • "***Úgy szerette Isten a világot***" - nem azért, hogy széppé és gyönyörűvé tegye; ez nem elég: "Úgy szerette Isten a világot" - nem azért, hogy fenntartsa, és nappal és éjjel, nyár és tél meg ne szünjenek; ez nem elég: hanem **az isteni szeretet mélységeit kifürkésző sor ez: "**úgy szerette a világot, hogy **egyszülött Fiát adta,** ***hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen***".

8. Ne feledjétek, kedves barátaim, hogy **a megváltás az, ami Isten összes többi nagy áldását érvényre juttatja**. Azt mondom, hogy "nagy áldások", mert a lelki áldásokra utalok; de mindezeknek szükségük van a megváltásra, hogy beteljesedjen a szándékuk. Például a ***kiválasztásnak***, a kegyelem kútfejének szüksége van a megváltás csővezetékére, hogy patakjait lehozza a bűnösökhöz. **Isten kiválasztott bennünket, de engedelmességre, és Jézus vérének meghintésére**. **A szentek benne (Krisztusban) vannak kiválasztva, és mi haszna lenne a választásnak nélküle?** • Hol lenne a mi ***elhívásunk***? Hiszen hiábavaló lenne a meghívás, ha nem lenne a halált vállaló szeretet ünnepe, ahová meghívhatnának bennünket, és nem lenne vérrel telt forrás, ahová a hívásra érkezhetnénk. A megváltás Isten minden áldásának teljessége; olyanok, mint Gedeon gyapjúja, és a megváltás nedvesíti meg őket. Ez a mennyország kulcsa, a kegyelem csatornája, a reménység ajtaja. Ez alkotja énekünket zarándoklatunk házában, és ez lesz örök zenénk témája odafent.

9. Nem mulasztanám el, hogy arra is emlékeztesselek titeket, hogy **a megváltás ebben a pillanatban az alapja minden valódi *békének*, amellyel bármely ember rendelkezik**. Ha van bármilyen békességetek, amely érdemes arra, hogy élvezzétek, akkor azt a kereszt lábánál találtátok meg. Ha az Isten haragjával kapcsolatos félelmeitek vihara lecsendesedett, akkor csak egyetlen hang van, amely le tudta csendesíteni annak háborgó zaját, ez pedig Jézus hangja. • **Jézus vérén kívül nincs béke, kivéve azt a *csalóka békét***, **amely, akárcsak az ünnepélyes csend, amely megelőzi a hurrikánt, csak a pusztulás előhírnöke**. Minden békességed a megváltás által van, és **minden biztonságod ugyanezen az úton jön**. **Reménykedsz** abban, hogy végül megmenekülsz, bízol abban, hogy diadalmasan halsz meg, és örömmel támadsz fel, de mindez a véren keresztül történik. Hol lennének a szentek, ha nem lenne a megváltó kegyelem és a halált felvállaló szeretet? Krisztus nélkül olyanok, mint a zengő érc és pengő cimbalom, bármilyen nagy hivőknek vallják is magukat. • **A kegyességnek nincs gyökere ott, ahol a megváltás ismeretlen.** A múltbeli tapasztalatok és a jelenlegi élvezetek elolvadnának, mint a reggeli fagy a felkelő nap előtt, ha nem lennének megpecsételve Krisztus drága vére által; és az Úr ismeri azokat, akik az övéi, és biztonságban megőrzi őket mindvégig.

10. De, ó, szeretteim, van még egy igazság, amelyet soha nem szabad elfelejteni. **A megváltó kegyelem által várjuk, hogy a mennybe jussunk.** Néhány rövid hét, vagy hónap, vagy talán év múlva te és én, akik hiszünk Jézusban, a dicsőségben leszünk. Befejezzük itteni munkaidőnket, és belépünk a végtelen nyugalomba, ott leszünk -

 *Ahol a gyülekezeti együttlétnek soha nem lesz vége,*

 *Az istentiszteletnek imádat és hódolat lesz az éke.*

Fejünk hamarosan viseli majd a hervadhatatlan koronát, és kezünk pengetni fogja majd a hárfát, melyből a dicséret leggazdagabb zenéje árad. De oda csak a ***véren*** keresztül juthatunk be, és egyetlen énekünk lesz: "Megmostuk ruháinkat és megfehérítettük őket a Bárány vérében." • Ó ti hajnalcsillagok, akik együtt énekeltetek, amikor az frissen ***megteremtett*** Föld először keringett a Nap körül! Ó, ti csodálkozó lelkek, akik gyakran csodáltátok Isten bölcsességét és igazságosságát, ahogyan ***gondviselésében*** a bűnös emberi fajjal bánik, emeljétek magasra a hangotokat, és énekeljetek még édesebb dalokat a ***megváltásról***, és ne hagyjátok, hogy csodálkozásotok valaha is megszűnjön afelett, hogy **Isten emberré lett, és mint ember, szenvedett, vérzett és meghalt, hogy megválthassa népét,** hogy róluk elmonható legyen, hogy "áron lettek megvásárolva "!

II.

11. Így biztosítottalak mindnyájatokat arról, hogy a megváltás a mi legfőbb áldásunk; bízom benne, hogy nem fogtok nélküle megnyugodni. Most pedig a következő pontra szeretnék rátérni, nevezetesen arra, hogy ezért **a MEGVÁLTÁS RÉVÉN AZ ÚRNAK KIZÁRÓLAGOS JOGA VAN HOZZÁNK.**

12. Pál nem azt mondja: "Nem vagytok a magatokéi, mert Isten *alkotott* titeket". Ez igaz minden létezőre, a barmokra, a fákra és a föld porára éppúgy, mint az újjászületett emberre. Nem azt mondja: "Nem vagytok a magatokéi: Isten *teremtett* titeket." Ez igaz lenne az ördögre és démonaira, és a lázadó emberek egész fajára. Azt sem mondja: "Nem vagytok a magatokéi: Isten *őriz, s gondoz* titeket." Ez nagyon is igaz, mert Istennek, aki fenntartja a lélegzetet az orrunkban, dicséretet kellene kapnia; de ez is éppúgy igaz lenne minden teremtményre, még a leggonoszabbakra is. De van itt egy különleges pont: "***Nem vagytok a magatokéi: áron lettetek megváltva",*** nem pusztán megalkotva és megőrizve, hanem megvásárolva, és "***drága áron lettetek megváltva*** ". • Ti, akik Isten gyermekei vagytok, ti úgy lettetek megvásárolva, ahogy a ***démonok soha nem*** voltak, mert Jézus sohasem halt meg értük, hogy megmentse őket; "nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel". • Ti úgy vagytok megváltva, ahogy ***az istentelenek nem*** lettek, mert ők a Sátán rabszolgái maradnak, és nem váltattak meg az atyáiktól örökölt hiábavaló életükből. Ők elutasították a vételárat: ők továbbra is megváltatlanok a bűn rabszolgaságából; de téged Krisztus drága vére váltott meg, mint hibátlan és szeplőtelen bárányé; és ezért Krisztus rád teszi átlyukkasztott kezét, és azt mondja: "Enyém vagy". Királyotok széles nyilat helyez rátok, és ma este királyi tulajdonként jelöl meg benneteket. • Volt **Jákobnak** egy tulajdona, amelyet nagyon nagyra becsült, és amelyet kedves fiának, Józsefnek adott, "mert" - mondta - "kardommal és íjjal vettem ki az amoriták kezéből". Ti is olyan vagyon vagytok, amelyet Krisztus mindennél többre értékel, mert saját szenvedése és halála által szabadított ki benneteket a bűn és a Sátán hatalmából; és emiatt a legnagyobb elképzelhető tulajdonjoggal rendelkezik felettetek. Ő nem csupán a Teremtőd és Megőrződ, hanem a Megváltód is; és ezért, ha az egész világ megtagadná is tőle a hódolatot, és minden ember fellázadna ellene, és még ha az angyalok is elhagynák a zászlaját, neked mégsem szabad, mert áron lettél megvásárolva. • Más követelések is erőteljesek, de **ez a követelés (igény) elsöprő erejű**. Más kötelékek erősek, de a **szeretetnek e kötelékei legyőzhetetlenek.** **Krisztus szeretete kényszerít bennünket**.

13. Most nézzük meg, vegyük szemügyre jobban ezt a követelést (igénytartást). Gondoljatok arra, szeretteim, hogy **miből vásároltak meg benneteket (miből lettetek megváltva?)**. Rabszolga voltál, és megváltott téged. A bűn rabszolgái voltatok. Emlékezzetek erre. Talán volt idő, amikor úgy tudtál esküdözni és káromkodni, mint bárki más, és amikor e világ örömei és vágyai édes falatokat adtak a nyelved alá. Hogyan sikerült megmenekülnöd a rossz szokásoktól és a mocskos szenvedélyektől? Áron lettél megváltva; ma az Úr szabad embere vagy. Letörted ezeket a láncokat, de nem a saját erődből. Áron vétettetek meg, mert "nem romlandó holmin, ezüstön, vagy aranyon váltott meg titeket a ti hiábavaló életetekből, amelyet atyáitoktól örököltetek, hanem Krisztus drága vérével". Van ***megváltás a bűntől***.

14. Aztán **a bűn büntetésétől** váltott meg titeket. Ezt már kezdtétek érezni. Tele voltál kételyekkel és félelmekkel és Isten haragjának rettentéseivel, és úgy érezted, mintha a pokol tüze perzselt volna téged: most már nem így van, a megváltás vére békességet hirdetett, és nem félsz többé. • Jól emlékszem, amikor a pokol lángjai égtek lelkemben, amennyire csak tudtak ebben az emberi életben, igen, kiszárították lelkemet, kiszárították szívemet, úgyhogy lelkem inkább a fojtogatást választotta, mint az életet; olyan nyomorult dolog volt élni. De most már nem így van, áldott legyen az Isten. • **Megváltott minket a bűntudattól és a kétségbeeséstől**, és megszabadulunk **a vétkesség szörnyű érzésétől**. Rövid időn belül a pokolba kerültünk volna; de mióta hiszünk, tudjuk, soha nem kerülünk a gyötrelem helyére, mert a bűn megbocsáttatott, a bűn terhének érzése megszűnt, és a múlt vasárnap esti szövegünk szavaival mondhatjuk: "Ki az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, igen, sőt, aki feltámadt, aki Isten jobbján ül, aki közbenjár értünk is". **Megváltott tehát minket a bűntől, a bűntudat mardosásától és magától a pokoltól.**

15. És most, ebben a pillanatban **Isten bosszúálló igazságosságától** **is meg vagyunk váltva**. Jézus Krisztus a saját testében hordozta bűneinket a fán, és **halálának érdemével örökre kárpótolta az isteni igazságszolgáltatás megsértett becsületét.** Felmagasztalta a törvényt, és tiszteletreméltóvá tette, úgyhogy maga a törvény sem kérhet többet a bűnöstől, akiért Krisztus meghalt, mert Krisztus megfizette a törvénynek mindazt, amit az igazságosság követelhetett. • Ó, gondoljatok erre! **Örüljetek**, szeretteim, hogy ***megváltottak vagytok a bűntől, a haláltól, a pokoltól és a hajthatatlan igazságosság követeléseitől***, és bizonyára érezni fogjátok, hogy jogasan tart igényt mostmár rátok, hogy az Úré legyetek.

16. **Gondoljatok a legnagyobb szeretettel arra a kedves** **barátotokra, aki kivásárolt benneteket,**  aki a kemény vasigától megváltott benneteket. Nem egy angyal váltott meg benneteket. Kedves lett volna az angyali név, ha így történt volna; de az angyalok tehetetlenek voltak ebben a nagyszerű ügyben. Ki hajolt le érted, ó, te rovar, ki emelt fel téged? Ki hajolt le, hogy megmentsen téged? ki más, mint az, aki a föld hatalmas oszlopait tartja, és az eget kifeszíti? Az Isten Fia, a mindenható, örökkévaló és végtelen, beleszeretett az elesett emberfiakba, és értük felvette az emberi test ruháját, és ebben a testben szenvedett mindhalálig, és a legszörnyűbb halált halt a Golgota bitófáján. Ó, mondjátok el mindenütt, hogy Jézus Krisztus, aki Isten mindenek felett, áldott mindörökké, megváltott minket! és ezek után ki fogja még azt mondani, hogy nem tartozunk hozzá?

17. Aztán **gondoljatok** **arra az árra, amelyet ő fizetett**. A szöveg nem szól róla, és bizonyára a hallgatás oka abban keresendő, hogy ***szavakkal nem lehet kifejezni a hatalmas összeget***. "Megvásárolt titeket. Áron vet meg titeket ". Néha az a legjobb, ha amikor nem tudjuk kimondani, amit szeretnénk, akkor nem mondunk semmit. A híres festő, amikor megrajzolta Agamemnón képét a lánya feláldozásakor, úgy érezte, hogy nem tudja ábrázolni az apa arcának szomorúságát, ezért bölcsen fátylat borított rá, és úgy ábrázolta, mint aki eltakarja arcát a félelmetes látvány elől. Úgy tűnik, az apostol is így érezte: "Nem mondhatom el nektek mindazt, amit Jézus szenvedett, ezért elhagyom. Ti **drágán** vagytok megvásárolva". • Most gondoljátok ezt át szeretettel. Gondolkodjatok rajta áhítattal, amíg a szívetek égni nem kezd, mint a borókabogyó parazsa! • "Egy árról” van szó! “Egy ár!”. Ez az ár **Isten** volt, aki Betlehemben emberré született, majd harminc és több évet élt szegénységben és gyalázatban, szenvedett a Gecsemánéban, amíg véres verejtéke nem hullott a földre, hamisan megvádolták, kigúnyolták, leköpdösték, bántalmazták, gúnyolták, megostorozták, keresztre szegezték, ott hagyták meghalni, miközben lelkében Jehova haragjának nagy malomköve összezúzta a szívét, mint egy olajprés, amíg szíve megtört, és lelke megolvadt benne, mint a viasz. • **Isten szenvedéseit csak Isten Fia ismeri**: a görög egyház liturgiájában nagyon helyesen van megfogalmazva a titokzatos könyörgés: *"Ismeretlen szenvedéseid által, jó Uram, szabadíts meg minket*", mert ismeretlenek voltak. • Ó, ti szentek, ti valóban drágán lettetek megvásárolva, és arra kérlek titeket, hogy a kínok és a véres verejték, a kereszt és a szenvedés által ismerjétek el, hogy Jézushoz tartoztok! valljátok meg, hogy ő mérhetetlen áron vásárolt meg benneteket. Az övéi vagytok, és nem kívánjátok megkérdőjelezni ezt az isteni vásárlást, amely reménységetek alapja. Nem szabad, nem tudjátok vitatni a szent igényeket, amelyeket Jézus támaszt veletek szemben: inkább azt kiáltsátok: "Ó, Dávid Fia, a tiéd vagyunk, és mindenünk, amink van".

18. Van még egy további megfontolás, hogy Isten minden gyermekének **a vételárát teljes mértékben kifizették.** Láttam olyan földeket, amelyek olyan emberek tulajdonában voltak, akik gazdagnak számítottak, de súlyos ***jelzálog*** volt rajtuk, úgyhogy bár a sajátjuknak nevezték, aligha voltak azok. • De a szentekre nincs jelzálog. Nincs olyan adósság, amelyet a jövőbeni korszakokban követelni kellene akár tőlünk, akár a Megváltónktól. "Elvégeztetett" - mondta a Megváltó, és el is végeztetett. Megvett téged, és fizetett érted. Nem vagytok-e tehát az övéi? Nincs szükség egyetlen jó cselekedetedre sem, amely kiegészítené az érdemet, vagy egyetlen szenvedésedre sem részedről, amely az engesztelés tökéletessé tételéhez szükséges lenne. Te tökéletes vagy Krisztus Jézusban. Nos, akkor, ha az árat ilyen teljes mértékben megfizette, mondd, nem vagyunk-e teljesen és maradéktalanul az Úré?

19. Ezt az egyet nagyon ünnepélyesen kérem még tőletek, és aztán elhagyom e pontot. Szeretteim, ha készek vagytok megvallani, hogy áron vásárolt meg titeket, akkor ugyanilyen késznek kell lennetek elismerni, hogy **nem lehettek a magatokéi, hanem ahhoz tartoztok, aki megvásárolt benneteket:** mert vegyétek észre, ha az első nem igaz, akkor a második nem következik belőle; de ha az első igaz, nevezetesen, hogy Krisztus megváltott benneteket, akkor a második ugyanúgy igaz, nevezetesen, hogy az övéi vagytok, és az övéiként kell élnetek, különben becsapjátok őt. • Ha hajlandó vagy lemondani a megváltásodról, akkor lemondhatsz a Krisztushoz való tartozásodról is; de ha nem vagy hajlandó lemondani a vér általi megváltásról - és bízom benne, hogy nem vagy hajlandó, mert ez azt jelenti, hogy mindenről lemondasz -, akkor azt is el kell fogadnod, hogy nem vagy a magadé, sem más emberé, hanem teljes lényeddel Krisztusé vagy. • És ezért kötelességed, hogy egész énedet, szellemedet, lelkedet és testedet neki adjad. Ez csak a te ésszerű szolgálatod (okos istentiszteleted - Rm 12,1), mert minden ember józan ésszel elvárja, hogy megkapja azt, amiért fizetett; ha Jézus drágán fizetett a lelkedért, és ha bevallod, hogy az övé vagy, akkor **engedd meg neki, hogy tulajdonát birtokolja, és ne légy olyan aljas, hogy megfosztod Krisztust a szíve vérének jutalmától**. "Meg akarja-e rabolni az ember az Istent?" Meg akarod-e rabolni a Megváltódat? El akarod-e lopni tőle kínjainak vételárát, és megfosztod-e attól, aminek a megvásárlása az életébe került? • **A követelés (igénytartás) erős, de csak a kegyes szívek fogják érezni**. Ó áldott Lélek, add, hogy most mélyen érezzük, és mindig a kényszerítő ereje alatt cselekedjünk.

III.

20. Ezzel eljutottam a harmadik ponthoz, amely - mivel bizonyítottam a **Megváltó követelését** - **annak** **MÉRTÉKÉT (KITERJEDÉSÉT)** mutatja meg. **A megváltás igénye átfogó**. Ha szíveskedtek elolvasni az első igevers szövegkörnyezetét, látni fogjátok, hogy az **a testet és a lelket is magában foglalja**: *"Dicsőítsétek Istent a ti testetekben és a ti lelketekben, amelyek Istenéi".*

21. Ott az apostol először **a testről** beszél. Fiatalember, olvasd el ezt a részt, ha hazaérsz, jó? Most nem tudom elolvasni; de ha keresztyénnek vallod magad, ne feledd, hogy ***ez a te tested szent, és fel fog támadni a halálból***. Krisztus vérénél fogva megparancsolom neked, hogy ***soha ne szennyezd be ezt a testet sem részegséggel, sem bujasággal.*** Ha ez egy közönséges ember teste lenne, azt mondanám neked, hogy a saját érdekedben kerüld ezeket a gonoszságokat, de ha keresztyén vagy, akkor erősebb érvem van, mert **a tested a Szentlélek temploma.** • Figyeljük meg, milyen határozottan fogalmaz az apostol, és próbáljuk meg átérezni szavainak súlyát. Ti, fiatalok, akik Londonba jöttök, annak bűnszennyei közé, olvassátok el ezt a részt, és kerüljetek mindent, ami a bujasággal rokon, vagy ami a fajtalansághoz vezet, mert **testeteket az Úr életének vérével lett megvásárolva**, és nem a tiétek, hogy szórakozzatok vele. • Kerüljétek az idegen nőt, a társaságát, a borát, a pillantásait, a házát, az énekeit és a bűntanyáit. A testetek nem a tiétek, hogy bármilyen önkielégítéssel kárt tegyetek benne. Őrizzétek meg tisztán és szentül a mennyei Vőlegény számára, aki a vérével vásárolta meg őket.

22. És továbbá **a lelketek** is meg van vásárolva. Kénytelen voltam megemlíteni a testet, mert itt szóba kerül, és annyira szükséges, hogy tisztán tartsuk. De **tartsátok tisztán a lelket is**. Krisztus nem azért vette meg ezeket a ***szemeket***, hogy olyan regényeket olvassanak, amelyek azzal a céllal íródtak, hogy hiúságba és bűnbe vezessenek, mint amilyeneket manapság kiadnak. Krisztus nem azért vette meg ezt az ***agyamat***, hogy a káromlás és mocsokság műveinek olvasásában gyönyörködhessen. • Nem azért adta nekem az ***elmémet***, hogy azt a mocsárba vonszoljam, abban a reményben, hogy újra tisztára moshatom, ahogyan azt egyesek teszik, akik azt képzelik, hogy az a helyes, ha állandóan szkepticizmussal és eretnekséggel szennyezik be magukat, hogy aztán majd egy lelkészhez forduljanak, aki kisegíti őket a mocsokból, vagy egy bölcs baráthoz, aki lesikálja róluk a mocskot. A legjobb utakon járva is lesz elég por: nincs szükség arra, hogy minden olyan koszkupacban hemperegjünk, amelyet ostoba ateisták és büszke szkeptikusok az utunkba állítanak. **Ne szennyezd be az elmédet: az Istené: Jézus vérével lettél megvásárolva!**

23. **Egész emberi mivoltod (lényed) Istené,** ha keresztyén vagy. ***Minden képességed, minden természetes erőd, minden tehetséged, lényed minden adottsága, szellemed minden vonása - mind meg lett vásárolva.*** Szörnyű dolog lenne számodra, ha bármely részed kimaradna a leltárból. Az átkozott része lenne lényed szövetének; de mindez vérrel van megvásárolva, ha valóban megváltott férfi vagy nő vagy. Ezért tartsd meg mindezt Jézusnak, mert az övé.

24. Az első igeversben, amit felolvastunk, az apostol abból a tényből, hogy áron vagyunk megvásárolva, azt a következtetést vonja le, hogy ***"nem vagytok a magatokéi***". Olyan világos, mint a déli napfény, hogy ***ha* *megvásároltak*, *nem vagy a magadé*.**

Nos, ha nem vagyok a magamé, akkor **mit jelent ez a negatív kijelentés**?

25. Először is azt jelenti, hogy **nem tarthatok igényt arra, hogy azt tegyem, amit akarok.** Nem vagyok a magamé. Ha a saját tulajdonom lennék, azt tehetnék, ami nekem tetszik; de nem vagyok a sajátom. **Nem azt kell tennem, ami nekem tetszik, hanem azt, ami Krisztusnak tetszik.** Mindenben az én Uramnak és Mesteremnek kell megfelelnem. • Az életemben ***nem az a fő kérdésem, hogy hogyan szerezhetem meg a legnagyobb boldogságot magamnak, hanem az, hogy hogyan szerezhetem a legnagyobb dicsőséget neki?*** • Nem vagyok a magamé: akkor **nem szabad a saját szenvedélyeimet követnem**. Ha a magamé lennék, akkor a nyakamra vethetném a kantárt, és oda mennék, ahová csak akarok, és nem fékezném többé szenvedélyeimet; De mivel nem vagyok a magamé, nem szabad élnem, nem élhetek a test szerint. Hacsak nem vagyok hűtlen ahhoz, aki megvásárolt engem, nem merek engedelmeskedni romlottságom hajlamaimnak.

26. Ha nem vagyok a magamé, akkor **nem követhetem a magam ízlését**, **ha ezzel bármilyen módon szomorúságot okoznék Isten népének vagy gyalázatot Krisztus nevének.** Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy a keresztyén ember egyik legjobb próbája az, hogy ***nemcsak hogy nem tesz rosszat, de nem is tesz olyat, ami másokat rosszra késztethet***. • Sok olyan dolog megengedett számunkra, ami nem célszerű; és a keresztyén gyakran azt mondja magának: "Azt hiszem, ilyen dolgot tehetnék, ha Alexander Selkirk[[1]](#footnote-1) volnék egy lakatlan szigeten, és senki sem látna; de amennyiben vannak mások, akik alkalmat vennének arra, hogy túllépjenek ezen a cselekedetemen, és gyengék, akiket megbotránkoztatna, amit teszek, Isten ments, hogy megbántsam a testvéremet; mert nem vagyok a magamé. • Ha a magam ura volnék, és nem az én Uramra és az ő ügyére kellene gondolnom, ezer dolgot megtehetnék; de **megtagadok magamtól sok törvényes dolgot az ő kedvéért és az ő egyházának kedvéért,** mert nem vagyok a magamé; megtagadok magamtól még megengedett dolgokat is, hogy kinyilvánítsam, hogy nem magamé, hanem az Övé vagyok."

27. Nem vagyok a magamé. Akkor **nem szabad bíznom a saját érveimben**. Ha a saját tanítóm lennék, akkor természetesen a saját könyvemből kellene tanulnom a leckéimet; de nekem ***van egy rabbim, mégpedig Jézus, és szelídséggel elhatároztam, hogy tőle tanulok***. Egykor azt hittem, hogy bölcs vagyok, de most kisgyermek lettem, és szeretek Jézus lábainál ülni, hogy tanuljak tőle, mert **átadtam neki az eszemet.** Elhiszem, amit tanít nekem, mert ő mondja, az ő *ipse dixitje* [ő maga mondta] áll mellettem érvek helyett, mert amit mond, annak igaznak kell lennie.

28. Nem vagyok a magamé, és ezért **nem szabad a saját céljaimat keresnem**. Nem azért kell ebben a világban élnem, hogy meggazdagodjak, vagy hogy híres legyek. Lehet, hogy üzletelek, és gazdagságra teszek szert, de csak azért, hogy azt az ő javára fordítsam. Családom van, amit el kell tartanom. Igen, de a családomat Krisztusnak kell adnom, és aztán azon kell dolgoznom, hogy megtartsam Krisztus családját, és így Krisztusért fogok dolgozni. Nem az én dolgom, hogy eltartsam magam, mert az Úr az én Pásztorom, de az Úr tart el engem a saját erőfeszítéseim által, ezért **még a közös munkában is neki szolgálok.** • "*Ha van élelmem és ruhám*", megelégszem vele, és úgy élek, hogy jót tegyek a szegényekkel, Isten gyülekezetével és embertársaimmal. Ha gazdagságot küld nekem, fogom alabástromszelencémet, összetöröm, és a fejére öntöm, és soha nem tekintem kincseimet olyan jól használtnak, mint amikor neki adom. • Ha a hívő, mint Arimateai József, egy új sírboltot birtokol, ahol soha egy ember nem feküdt és azt magának készítette, akkor a legjobbnak tartja azt, ha az ő Ura leereszkedne, hogy azt a sirhelyet az ő temetésére használja; szívesen kölcsönadná a szobáját Jézusnak, hogy ott tartsa a páskát, vagy a szamarát, hogy az ő Ura azon vonulhasson be Jeruzsálembe: mert a szent mindent készen tart, ha Mesterének szüksége van rá. • **Az ő életének lényege az odaszenteltség.** Megfogadta az Úrnak: "Dolgozni fogok érte; szenvedni fogok érte; írni fogok érte; élni fogok érte; még meghalni is érte halok meg: valamilyen módon megmutatom, hogy nem a magamé vagyok, és nem az enyém semmi sem, amim van". • Ó, testvérek, nem szeretnék egy fel nem szentelt hajszálat a fejemen, vagy egy fel nem szentelt órát a nap folyamán, vagy egy fel nem szentelt képességet. **Minden szellemi erőt, amelyet Isten adott az embernek, Isten ügyéért kellene használni!** Egyetlen olyan képesség sem, amely alapvetően természetes a számunkra (sajátosan a miénk, alkatunknál fogva), nem menthető fel az alól, hogy a nyakát az Úr Jézus Krisztus igájába hajtsa. • Néha, amikor prédikálás közben humoros dolgot mondtam, nem kértem bocsánatot, mert **ha Isten humort adott nekem, akkor azt az Ő ügyében akarom használni**; sok embert megragadott, fülét megragadta, figyelmét megnyerte egy furcsa megjegyzés. Ha valaki be tudja bizonyítani, hogy ez gonoszság, és nem természetes képesség, akkor lemondok róla; de ez a természetem egyik képessége, és azt Krisztus ügyének kell szentelnem és használnom. • **Ha** **bármit is tehetsz, ami helyes dolog, és Isten a lényed jellemzőjévé tette, tedd Jézusért.** Ha nem tudsz úgy beszélni, mint Moody úr, énekelj úgy, mint Sankey úr; de valahogyan vagy másképpen segítsd elő az Úr Jézus Krisztus dicsőségét; mert nem vagy a magadé, "áron vettettél meg".

29**. Textusom második igeversében** az apostol egy másik következtetést hoz felszínre. Olvasd el a verset: **"Ne legyetek emberek szolgái!":** [1Kor 7,23], amin ezt érti: - Ahogyan nem szabad magatoknak élnetek, úgy ne tegyétek magatokat más emberek rabszolgájává, és ne adjátok oda erőitek senkinek, csak az Úr Jézus Krisztusnak. **Még a jó embereket se kövessétek szolgaian**. Ne mondd: "Én Pálé vagyok; én Apollósé vagyok; én Kálviné vagyok; én Wesleyé vagyok". Kálvin váltott meg téged? Wesley halt meg érted? Ki az a Kálvin és ki az a Wesley, hacsak nem olyan lelkészek, akik által úgy hittetek, ahogy az Úr adta azt nektek? • **Ne add át magad annyira semmilyen vezetésnek, hogy inkább az embert, mint a Mesterét kövesd.** Én bárkit követek, ha Krisztus útját járja, de Isten kegyelméből senkit sem követek, ha nem abba az irányba megy. Ne tűzd a hitedet senki ingujjához. Maradj közel az Úr Jézus Krisztushoz. Áron lettetek megvásárolva; ne legyetek emberek szolgái. • **Ne adjátok át magatokat a pártok szellemének**. Kár, ha egy ember csak a **politikával** törődik; ha az egyetlen nagy dolog, amiért él, hogy egy liberálist juttasson vissza a parlamentbe, vagy egy radikálist juttasson be, vagy egy toryt emeljen a választások élére. ***Egy politikai pártért élni méltatlan egy magát keresztyénnek valló emberhez.*** A legfejlettebb politika a nap alatt semmi ahhoz képest, hogy a vérző Megváltóért éljünk, és a kereszt halhatatlan elveinek előmozdítására költsük magunkat. • **Nem szabad átadnunk magunkat semmilyen tudományos spekulációnak, oktatási törekvésnek vagy emberbaráti vállalkozásnak, hogy eltereljük elménket Jézus és a mi Istenünk régi nagy ügyéről**. Az egyik korai szentről - azt hiszem, **Jeromos** volt az - mesélik, hogy azt álmodta, hogy meghalt, és a menny kapujához ment, és azt kérdezték tőle: "Ki vagy te?". Ő pedig azt felelte: "Jeromos vagyok, a Szentírás tanulmányozója". Erre azt mondták neki: "Nem, nem vagy az; te egy bizonyos Jeromos vagy, Ciceró tanítványa"; mert sokkal inkább Ciceró és a nagy latin írók tanulmányozásához volt szokva, mint a Szentírás olvasásához. Azt álmodta, hogy ezért nem engedték be a mennybe; és miután felébredt álmából, félretette klasszikus könyveit, hogy Isten Igéjét tegye élete fő tanulmányává. • Sajnos, **nagyon sokan vannak a világon, akik nem Krisztusnak élnek. Valami másért élnek.** A fő dolog náluk gyakran olyan apróság, amely olyan könnyű, mint a levegő, szinte végtelenül kis értékű törekvés. **Egyszer hallottam, hogy egy nagy teológus azt mondta egy másik nagy teológusnak,** hogy „egy nagyon fontos napot töltött a Snowdonon, és élete egyik legsikeresebb napjának tartotta”. Mivel magam is az ő soraikban álltam, kíváncsi voltam, milyen nagyszerű ébredési istentiszteleteket tartottak a Snowdonon, a walesiek körében. A jeles egyházi személyiség azt mondta, hogy „sok éven át figyelt, de egészen addig a napig nem tudott meggyőző eredményre jutni”. Azon tűnődtem, vajon imádkozott-e, és figyelte a walesi nép megtérését? Azt mondta, hogy „három különböző fajtát talált, és most már biztos volt benne, hogy ezek egészen különbözőek”. Vajon a vallási érdeklődők három fajtájára gondolt, akiknek az esetét végre képes volt megérteni? Nem ő. Háromféle ***bogárfajról*** beszélt, amelyeket egy napi kutatás után talált. Krisztus szolgája nagy örömét lelte három bogárban, de valószínűleg a bűnbánó bűnösökkel keveset törődött. • És attól tartok, sokan vannak, akik ilyen apróságokkal töltik az idejüket, és talán sokkal kevésbé ártatlanok. Egy keresztyén ember számára minden apróság, csak Krisztus dicsőítése nem. "Félix fiam nagykövetté züllött" - mondta a jó öreg **William Carey**, amikor közölték vele, hogy a fiát, Félixet a brit udvarból a burmai udvarba tették meg nagykövetnek. Korábban szegény misszionárius volt, most pedig nagykövetet csináltak belőle; de az apja azt mondta: "Nagykövetté züllött ". • Ha egy ember, aki Jézusért él és az evangéliumot hirdeti, hirtelen Németország császárává válhat, az szörnyű lejtmenet lenne számára. **Jézusért élni a legmagasabb eszmény az ember számára**. Adja Isten, hogy ezt megvalósíthassuk, hiszen áron vagyunk megvásárolva.

30. Ha nem emberekhez tartozunk (nem az ő tulajdonaik vagyunk), ebből az következik, hogy **nem szabad követnünk a világ divatját**. Vannak, akiknek muszáj a divatban lenniük, kerüljön az bármibe is; ha nem tartanak lépést a divattal, úgy érzik, hogy kiestek a világból. Szinte halálos számukra, ha nem tudnak a társaság módjára öltözködni és viselkedni; ezért a pazarlásba, a gőgbe, a magamutogatásba és az ostobaságba menekülnek. Az élet büszkesége felemészti őket. ***Amikor a divat rossz irányt vesz, a keresztyénnek a divat ellen kell mennie.***

31. **Senki emberfia ne legyen az urad**. Ha test szerint vannak uraitok, szolgáljátok őket teljes hűséggel, ahogyan illik hozzátok, szorgalmasan szolgálva őket; de ***ami a lelketek felett való uralmat illeti, ne engedjétek meg senkinek, hogy úr legyen felettetek; a lelkiismeretetek egyedül Isten számára lett teremtve.*** Ne hajtsátok meg szíveteket és lelkiismereteteket az ember előtt, hanem legyetek szabadok, mert "drágán lettetek megvásárolva".

32. Hadd fejezzem be. Tehát világos, hogy teljesen Krisztuséi vagyunk. Tehát, - testvéreim és nővéreim -, ha olyanok vagyunk, amilyennek lennünk kell, - **Krisztus** **a mi időnk Ura**. Nem mondhatjuk, hogy "van egy szabad órám, amit tetszés szerint eltölthetek (elvesztegethetek)". Ez Krisztus ideje. • Ő **a mi háztartásunk Ura**; nem állítjuk, hogy ott mi vagyunk a legfontosabbak, hanem azt mondjuk: "***Uram, ezek a te gyermekeid; segíts nekünk, hogy neked neveljük őket. A mi háztartásunk a tiéd. Uram, add, hogy családi imádsággal és szent példamutatással családunkat 'az Úr szentségévé' tegyük.***" • Elmész az műhelybe, és azt mondod: "Ez **az műhely nem az enyém, hanem a Mesteremé**". " Ha így teszel, nem fogsz tisztességtelenül üzletelni. Ez **szent kereskedelem** lesz. • A gazda kimegy a mezőre, s mint földműves azt mondja: **"Ez** **a Megváltó mezeje,** és bármennyi hasznot fogok belőle húzni, az az ő haszna." • ***Ha így érez, akkor a cselekedetei kedvesek, nagylelkűek, igazak és istenfélők lesznek***. Bárcsak minden fiatalember úgy érezné: "***Ha vannak tehetségeim, azok Isten tehetségei, hogy az ő javára használjam őket***". • A fiatalemberek belépnek klubokba és társaságokba, és a legelszántabb tagokká válnak; de sokszor amikor tagjaivá válnak az egyháznak, akkor az a megtiszteltetés ér bennünket, hogy a nevük felkerül a gyülekezeti névjegyzékre, és ennél szinte semmi egyéb. Ez nem helyes, ha Jézushoz tartoznak.

**33. A keresztyén embereknek minden tevékenységükben keresniük kell a lehetőséget arra, hogy Krisztust szolgálhassák**. Hallottam egy zsidóról, aki, amikor üzleti útra ment, és két város közül választhatott, megkérdezte: "***Hol van a zsinagóga***?", és amikor megtudta, hogy az egyik városban van zsinagóga, a másikban pedig nincs, azt a várost részesítette előnyben, ahol testvéreivel együtt imádkozhatott. Így kell ennek lennie a keresztyéneknél is. • De gyakran a keresztyén emberek még arról is megfeledkeznek, hogy ilyen kérdésekről érdeklődjenek. Pénzt keresnek, és Londonon kívülre mennek lakni, és hol választják ki a lakóhelyüket? Azt mondják: "Itt szép a kilátás, és tisztességes a környék". De nincs olyan istentiszteleti hely, ahová elvihetnék a gyermekeiket, és ahová ők maguk is elmehetnének - ez vajon befolyásolja-e őket? Attól tartok, hogy nem. Más dolgokat részesítnek előnyben. • Ismerek közülük olyanokat, akik olyan helyekre is elmentek, ahol semmi jót sem nyerhettek, csak lelki kárukra volt, de sajnos, ez nem is érdekelte őket. • Szeretem hallani, amikor egy keresztyén ember azt mondja: "Van egy elhagyatott falu. Most, ha ott lakom, **építhetek egy kis imaházat**, és ezzel jót tehetek". Ez egy olyan cél, amelyre érdemes törekedni; és ha Anglia gazdag keresztyénei, amikor elköltöznek a nagy népességű központoktól, mindig munkához látnának, így, hogy megpróbálnák az evangéliumot terjeszteni ott, ahol élnek, olyanok lennének, mint a földbe vetett mag, vagy mint a társadalom közé szórt só, hogy megőrizzék a földet. **Életünk első számú céljának az Úr Jézus Krisztus dicsőítésének kell lennie.**

34. Attól tartok, hogy némelyikőtöket egy kicsit keményen megkopogtattalak, vagy talán azt mondjátok, hogy a tyúkszemetekre taposok. Tudjátok, nem kellene, hogy tyúkszemeitek legyenek, és akkor nem tudnék rájuk taposni. Ha nem cselekesztek helyesen, és bármi, amit mondok, nagyon közelről érint titeket, akkor annak igenis nagyon meg kell érintenie benneteket! **Kedves testvérem, próbálj meg javulni**. Ne keress hibát a prédikátorban, amiért ő rájön a te hibáidra. Menj és javítsd ki magad. • Néhány évvel ezelőtt bejött ebbe a házba egy kedves testvér, egy komoly keresztyén fiatalember, és én éppen valami ilyen prédikációt tartottam, és ő úgy érezte, hogy nem Krisztusért él. Visszament a városba, ahol lakott, és **elkezdett prédikálni az utcán**. Folytatta a prédikálást, és Isten megáldotta őt, és a mi Urunk Jézus Krisztus komoly és tehetséges szolgájává fejlődött, akinek a neve nagyon kedves mindnyájatoknak. Életem egyik legszebb napi munkája volt, hogy ilyen szolgálatra hívhattam őt. • Nincs itt egy ilyen fiatalember? • Vajon nincs-e itt jelen egy olyan keresztyén nő, aki tehetséges, képzett és művelt, akinek fiatal nőket kellene tanítania, jót cselekednie és a Megváltóhoz vezetnie? **Kedves nővérem, nem vagy a magadé; nem vagy a magadé!** Ha az lennél, azt hiszem, nagyon helyesen tennéd, ha vasárnaponként pihennél, és hétközben kényelmesen éreznéd magad. De nem vagy a magadé; nem vagy a magadé! **Jézus vére megvásárolta minden porcikádat.** Nem akarod-e hát magadat neki szentelni? Nem fogsz-e imádkozni azért, hogy a megszentelődésed gyakorlatiasabb legyen, mint eddig volt, ez idáig? • Lásd meg, hogy a szent vérjel ott van lelked és tested minden porcikáján, ne próbáld elrejteni. **Adj át mindent Jézusnak, hogy amíg élsz, és amikor meghalsz, jó harcot vívj, és befejezd a pályádat, és azt hallhasd majd az Úrtól: "Jól cselekedtél, jó és hű szolga".**

35. És, ó, ti, akik semmit sem tudtok arról, hogy milyen áron lettetek megvásárolva, ti elvesztek, hacsak nem tudjátok meg. Ha Krisztus nem vásárolt meg titeket, a pokol fog befogadni, és a kétségbeesés lesz a részetek. **Adja Isten, hogy megismerjétek a megváltás erejét a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba vetett hit által**, ámen. Ámen.

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/1154-redemption-and-its-claims/>

**Délutáni istentisztelet (MBE):**

**Zsolt 72:1-11**

**A mindeneken uralkodó**

**Matthew Henry igemagyarázata**

**Forrás:** Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) 1706.

[**https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Psa/Psa\_072.cfm**](https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Psa/Psa_072.cfm)

**72. zsoltár**

**Matthew Henry magyarázatában**

**A részről általában**

Az előző zsoltárt Dávid akkor írta, amikor már idős volt, és úgy tűnik, ezt is úgyszintén; mert Salamon most ott állt a koronáért; az előző zsoltár volt az ő imája önmagáért, ez pedig fiáért és trónbeli utódjáért, és ezzel a kettővel fejeződnek be Dávid, Isai fiának imái, amint azt e zsoltár végén találjuk. ***Ha csak Isten jelenléte van velünk, amíg élünk, és jó reménységünk van az utánunk jövőkkel kapcsolatban - hogy ők dicsérni fogják Istent a földön, amikor mi dicsérjük őt a mennyben - akkor ez elég***. • E zsoltár címe: "Salamon zsoltára": valószínű, hogy Dávid diktálta, vagy inkább az áldott Lélek diktálta neki, amikor nem sokkal halála előtt isteni utasításra rendezte az utódlást, és parancsot adott Salamon királlyá való kikiáltására, 1Kir 1:30 stb. • De bár Salamon neve szerepel itt, **Krisztus királyságáról szóló jövendőlés van itt Salamon királyságának mintájára és alakjában**. Dávid tudta, hogy mi volt az isteni jóslat: "*az ő ágyékának gyümölcséből, test szerint, támasztja a Krisztust, hogy trónjára üljön",* ApCsel 2:30. Róla tesz itt tehát bizonyságot, és az ő országa dicsőségének kilátásával vigasztalta magát haldoklásának pillanataiban, amikor előre látta, hogy „háza nem lesz olyan Istennél”, nem olyan nagy, nem olyan jó, mint ahogyan ő kívánta. Dávid, lélekben,

I. Rövid imával kezdi utódjáért (1. v.).

II. Rögtön átmegy egy hosszú jövendölésbe, amely uralkodásának dicsőségéről szól (2-17. v.). És,

III. Izrael Istenének dicséretével zárja (18-20. v.).

Amikor ezt a zsoltárt énekeljük, Krisztusra kell figyelnünk, Őt mint királyt kell dicsőítenünk, és alattvalóiként ki kell fejeznünk ujjongásunkat.

**Egy zsoltár Salamon számára.**

**Zsolt 72:1**

***1 Salamoné. &Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.***

Ez a vers egy ima a királyért, sőt a király fiáért.

I**. Alkalmazhatjuk Salamonra:** ***Add neki, Istenem, a te ítéleteidet és igazságodat***, tedd őt férfivá, királlyá, tedd őt jó emberré, jó királlyá.

1. **Ez egy apa imája gyermekéért**, egy haldokló áldása, olyan, amilyet a pátriárkák gyermekeikre hagytak. • ***A legjobb dolog, amit Istentől kérhetünk gyermekeinkért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet és kegyelmet, hogy ismerjék és teljesítsék kötelességüket;*** ez jobb, mint az arany. • Salamon megtanult úgy imádkozni önmagáért, ahogyan az apja imádkozott érte, nem azért, hogy Isten gazdagságot és hirnevet adjon neki, hanem bölcs és értelmes szívet. • **Dávid számára megnyugvást jelentett**, hogy saját fia lesz az utódja, de még inkább az, hogy valószínűleg egyszerre lesz *okos* és *igazságos*. **Dávid jó nevelést adott neki** (Péld 4,3), jó ítélőképességre és igazságosságra tanította, **de ez nem volt elég, ha Isten nem adta meg neki az ő ítéleteit.** • ***A szülők nem adhatnak kegyelmet gyermekeiknek, de imával a kegyelem Istenéhez vezethetik őket, és nem hiába keresik őt, mert imájuk vagy meghallgatásra talál, vagy vigasztalással tér vissza saját keblükbe.***

2. **Ez egy király imája az utódjáért.** Dávid uralkodása alatt ítéletet és igazságot hozott, és most azért imádkozik, hogy fia is így tegyen. ***Ilyen gondot kell viselnünk az utókorért, kívánva és törekedve arra, hogy az utánunk jövők az ő idejükben több és jobb szolgálatot tegyenek Istennek, mint ahogy mi tettük a miénkben***. • Azoknak kevés szeretetük van akár Isten, akár az emberek iránt, és nagyon szűk, önző lelkületűek, akik nem törődnek azzal, hogy mi lesz a világgal és az egyházzal, ha ők már nem lesznek.

**3. Ez az alattvalók imája a királyukért**. Úgy tűnik, ***Dávid ezt a zsoltárt a nép használatára írta***, hogy énekelve imádkozzanak Salamonért. ***Azoknak, akik nyugodt és békés életet akarnak élni, imádkozniuk kell a királyokért és minden hatalommal rendelkező személyért, hogy Isten adja meg nekik az ő ítéleteit és igazságát.***

**II. Krisztusra alkalmazhatjuk;** nem úgy, hogy Neki aki közbenjár értünk, szintén szüksége van arra, hogy mi is közbenjárjunk érte; hanem,

**1. Ez az ószövetségi egyház imája a Messiás elküldéséért,** mint az egyház királyáért, a ***Sion szent hegyén*** álló királyért, akiről a királyok Királya azt mondta: ***Te vagy az én Fiam***, Zsolt 2:6,7. "Sietessétek az ő eljövetelét, akire minden ítéletet bíztak"; és így kell siettetnünk Krisztus második eljövetelét, amikor majd ***megítéli a világot igazságban***.

**2. Ez annak az elégedettségnek a kifejezése, amelyet minden igaz hívő az Úr Jézusnak az Atyától kapott hatalma iránt érez**: "*Legyen övé minden hatalom égen és földön, és legyen az Úr a mi igazságunk;* legyen Ő az isteni kegyelem nagy Gondnoka mindazoknak, akik az övéi; adassék ez meg neki, hogy ő is adhasson nekünk."

**Zsolt 72,2-17**

***2 Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. 3Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. 4 Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. 5 Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. 6 Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet. 7 Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold. 8 És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig. 9 Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. 10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé. 11 Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. 12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője. 13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; 14 Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében. 15 És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. 16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. 17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.***

Ez a prófécia Krisztus országának virágzásáról és örökkévalóságáról szól, Salamon uralkodásának árnyékában. Ez következik,

**1. Az ima megerősítésére szolgáló kérésként:** "Uram, ***add meg neki a te ítéleteidet és igazságodat***, és akkor ***igazsággal ítéli meg népedet,*** és így felel meg az ő felemelkedése céljának, 2. v. Add meg neki a te kegyelmedet, és akkor az ő gondjaira bízott néped részesülni fog belőle". ***Mivel Isten szerette Izráelt, királlyá tette őt föléjük,*** ***hogy ítélkezzen és igazságot tegyen***, 2Krón 9,8. • Hittel küzdhetünk Istennel azért a kegyelemért, amelyről okunk van azt hinni, hogy az ő egyházának közös hasznára válik.

**2. Mint békességes válasz az imára**. Ahogyan a hit imájával válaszolunk Isten kegyelmi ígéreteire, úgy válaszol Isten a kegyelmi ígéretekkel a mi hitbeli imáinkra. • Az, hogy **ennek a próféciának a Messiás országára kell vonatkoznia**, egyértelmű, mert sok olyan szakasz van benne, amely nem alkalmazható Salamon uralkodására. Kormányzását kezdetben valóban sok igazságosság és béke jellemezte, de uralkodása vége előtt baj és igazságtalanság is volt. **Az itt említett királyságnak addig kell tartania, amíg a nap,** Salamoné azonban hamarosan kialudt. Ezért még a zsidó magyarázók is a Messiás országát értik alatta.

**Figyeljük meg az itt tett *sok nagy és értékes ígéretet,* amelyek teljes beteljesedését csak Krisztus országában várják**; és mégis néhány közülük részben beteljesedett Salamon uralkodása alatt.

**I. Hogy igazságos kormányzat lesz (**2. v.): ***Igazsággal fogja megítélni népedet.*** Vö. Ézs 11:4. Krisztus országának minden törvénye összhangban van a méltányosság örök szabályaival; az enyhítő bíróság, mit a megszegett törvény szigorával szemben felállított, valóban a méltányosság bírósága; és az ő utolsó ítéletének döntésével szemben nem lesz semmi kivétel. • Országának békéjét az igazságosság fogja támogatni (3. v.); mert csak akkor olyan a béke, mint a folyó, ha *az igazságosság olyan, mint a tenger hullámai.* ***A világot igazságosságban fogja megítélni***, ApCsel 17,31.

II. **Hogy ez egy békés kormányzat lesz:** ***Teremjenek a hegyek békét, és a halmok igazságot*** (3. v.); vagyis (mondja Dr. Hammond) mind ***a felsőbb, mind az alsóbb bíróságok*** Salamon királyságában. ***Bőséges béke*** lesz, 7. v.• Salamon neve *békéset* jelent, és ilyen volt az ő uralkodása; mert Izrael ebben az időben élvezte az előző uralkodás győzelmeit, és megőrizte annak az uralkodásnak a nyugalmát és csendjét. • De **a béke különleges módon Krisztus királyságának dicsősége**; mert amennyiben ez elárad, ***kibékíti az embereket Istennel, önmagukkal és egymással, és megöl minden ellenségeskedést; mert ő a mi békességünk.***

**III. A szegények és rászorulók különös módon e kormányzat védelme alá kerülnek**: ***Ő fogja megítélni a te szegényeidet,*** 2. v. • Azok **Isten szegényei**, *akik jó lelkiismeretük megtartása miatt szorultságba jutottak*, és azokról megkülönböztetett gondoskodással fog gondoskodni, azokért ítélettel fog kiállni, ügyükről különösen fog tudakozódni, és sérelmeikért különös bosszút fog állni. A nép ***szegényeit* és a *rászorulók gyermekeit* biztosan úgy fogja megítélni, hogy megmenti,** 4. v. Ezt ismét hangsúlyozza (12., 13. v.), arra utalva, hogy Krisztus biztos kézzel fog fellépni a sértett szegények érdekében, és ügyüket fölvállalja. • ***Meg fogja szabadítani a rászorulókat (szükségben levőket)***, akik elnyomóiknak ki vannak szolgáltatva, ***a szegényeket is***, egyrészt azért, mert ***nincs segítőjük***, és az ő becsületére válik, hogy segítsen rajtuk, másrészt azért, mert ***hozzá kiáltanak***, és ő imáikra válaszul megígérte, hogy segít rajtuk; imádságukkal ***neki ajánlják (reá bízzák) magukat***, Zsolt 10,14. ***Megkíméli a rászorulókat***, akik irgalmára vetik magukat (erre támaszkodnak), és nem lesz szigorú és kemény velük; ***megmenti a lelküket***, és ez minden, amire vágynak. ***Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.*** Krisztus a szegények királya.

**IV. (**ígéri), **Hogy a büszke elnyomókkal el fog számolni**: ***Darabokra töri őket*** (4. v.), elveszi tőlük ártó hatalmukat, és megbünteti őket minden rosszért, amit tettek. Ez a jó király hivatala: *Parcere subjectis, et debellare superbos -* ***Kímélni a legyőzötteket (leigázottakat) és megalázni a kevélyeket.*** • Az ördög a nagy elnyomó, akit Krisztus össze fog zúzni, és akinek az országát ő fogja elpusztítani. ***Szájának leheletével megöli a gonoszt*** (Ézs 11,4), és ***megszabadítja népének lelkét az álnokságtól és az erőszakosságtól,*** 14. v. • **Megmenti őket a Sátán hatalmától**, mind a régi ***kígyóétól***, amely csalárdsággal dolgozik, hogy csapdába ejtse őket, mind az ordító ***oroszlántól***, amely erőszakkal dolgozik, hogy megrémítse és felfalja őket. • ***Vérük oly drága*** lesz számára, hogy egy cseppet sem ontanak belőle a Sátán vagy eszközeinek csalárdsága vagy erőszakossága által, anélkül, hogy el ne számolnának vele. • Krisztus olyan király, aki, bár néha **a vérig való ellenállásra hívja alattvalóit,** hogy érte kiálljanak, mégsem pazarolja a vérüket, és soha nem engedi, hogy megváljanak tőle, csak amennyiben ez az Ő dicsőségére szolgál, és nekik is dicsőséget szerez, valamint így beteljesedik ellenségeik vétkeinek a mértéke.

**V. Hogy a vallás virágozni fog Krisztus kormányzása alatt** (5. v.): ***Félni fognak téged, amíg a nap és a hold tart***. Salamon valóban felépítette a templomot, és az ő kormányzása alatt egy ideig jól fenntartották az istenfélelmet és az istentiszteletet, de ez nem tartott sokáig; ez tehát **Krisztus országára kell, hogy utaljon, amelynek minden alattvalóját istenfélelemre fogják és istenfélelemben tartják**; mivel ***a keresztyén vallás közvetlen tendenciát mutat a természetes vallás támogatására és előmozdítására, és erőteljes befolyással van rá***. • A Krisztusba vetett hit megalapozza és fenntartja az istenfélelmet; és ezért ez az örökkévaló evangélium, amelyet hirdetnek: Féljétek az Istent, és tiszteljétek őt, Jel 14,7. • És ahogy Krisztus kormányzása elősegíti az Isten iránti odaadást, úgy segíti elő az igazságosságot és a szeretetet is az emberek között (7. v.): Az ő ***napjaiban az igazak virágoznak;*** az igazságosságot gyakorolják, és akik az igazságosságot gyakorolják, azok előnyben részesülnek. Az igazságosság bővelkedni fog és hírnévre tesz szert, parancsolni fog és hatalomra tesz szert.• **Krisztus törvénye, amely a szívbe van írva, arra készteti az embereket, hogy becsületesek és igazságosak legyenek, és mindenkinek megadják, ami jár nekik**; hasonlóképpen arra készteti az embereket, **hogy szeretetben éljenek, és így bőséges békét teremt,** és a fegyvereket ekevassá kovácsolják. • Mind a **szentség, mind a szeretet örökkévaló lesz Krisztus országában,** és sohasem fog elenyészni, mert annak ***alattvalói addig fogják félni Istent, amíg a nap és a hold tart***; a ***keresztyénség***, amint hitvallás szerint, megvetette lábát a világban, szilárdan fog állni az idők végezetéig, és ***amint annak ereje megvetette lábát a szívben, ott fog maradni, amíg a halál által a nap, a hold és a csillagok (vagyis a testi érzékek) el nem sötétednek.*** • A világ minden változásán és az élet minden változásán keresztül Krisztus országa fenntartja magát (v.ö. mily változékony a hold…); és ha az **istenfélelem** addig tart, amíg a nap és a hold, a bőséges **béke** **is** megmarad. ***Az egyház békéje, a lélek békéje párhuzamosan fog futni a tisztasággal és a kegyességgel, és addig tart, amíg ezek tartanak***.

**VI. Hogy Krisztus kormányzása nagyon kényelmes (áldott, vigaszteljes) lesz minden hűséges, szerető alattvalója számára** (6. v.): Lelkének kegyelmei és vigasztalásai által úgy fog ***leszállani, mint az eső a lekaszált fűre;*** nem arra, amit levágtak, hanem arra, ami megmaradt nőni, ***hogy újra kihajt, bár lefejezték.*** • Krisztus evangéliuma úgy hat, mint az eső, amely felpuhítja a kemény földet, megnedvesíti azt, ami száraz volt, és így zöldellővé és gyümölcsözővé teszi, Ézs. 55:10. Szívünk ***igyék ebből az esőből!*** Zsid 6,7.

**VII. Krisztus királysága nagyon messzire fog terjedni**, és nagymértékben ki fog bővülni, tekintve,

**1. Területeinek kiterjedését** (8. v.): ***Uralkodni fog tengertől tengerig*** (a Déli-tengertől északig, vagy a Vörös-tengertől a Földközi-tengerig) és az Eufrátesz folyótól, vagy a Nílustól a föld végéig. Salamon uralma nagyon nagy volt (1Kir 4,21), az ígéretnek megfelelően (1Móz 15,18), de ott egyetlen tenger, egyetlen folyó sincs megnevezve; ezért e közmondásos kifejezésekkel **az Úr Jézus egyetemes monarchiájára kell** utaljon. **Az ő evangéliuma minden nemzetnek hirdettetett, vagy hirdettetik az ég alatt (Mt 24,14), és a világ országai az ő országai lesznek (Jel 11,15), amikor a pogányok teljessége be fog vonulni.** Területei kiterjednek majd azokra az országokra,

**(1.) Amelyek idegenek voltak számára: *Azok, akik a pusztában laknak,*** minden főúttól távol, akik ritkán hallanak híreket, hallják a Megváltóról és az általa való megváltásról szóló örömhírt, ***meghajolnak*** előtte, hisznek benne, elfogadják, imádják őt, és magukra veszik az ő igáját. **Az Úr Jézus előtt mindnyájunknak vagy meg kell *hajolnunk*, vagy meg kell *törnünk*;** ha megtörünk, tönkremegyünk - ha meghajlunk, biztosan örökre üdvözülünk.

(2.) **Azokra is kiterjed, akik ellenségei voltak, és harcoltak ellene:** ***A port fogják nyalni***; a földre kerülnek és a porba fekszenek, harapdálják a földet bosszúságukban, és úgy fognak éhezni, hogy örülnek a pornak, a kígyó eledelének (1Móz 3,15), mert az ő magjából valók; és ki fölött ne uralkodna Ő, ha még ellenségei maguk is így megaláztatnak és uralma alatt lesznek? Továbbá, uralma kierjedt lesz, nemcsak területileg, hanem

**2. Hódolóinak méltóságát** illetően is. Nemcsak a pusztában lakók, a parasztok és a háziak fölött fog uralkodni, hanem **a palotákban lakók fölött is** (10. v.): ***Tarsis és a szigetek királyai***, amelyek a legtávolabb fekszenek Izraeltől, és ***a pogányok szigetei*** (1Móz 10,5), ajándékokat visznek majd neki, mint szuverén uruknak, aki által és aki alatt koronájukat és minden koronás földjüket tartják. Udvarolni fognak a kegyének, és érdeklődni fognak iránta, hogy meghallgassák bölcsességét. • Ez szó szerint beteljesedett Salamonban (mert ***a föld minden királya Salamon bölcsességét kereste, és mindenki hozta a maga ajándékát****,* 2Krón 9:23, 24), és Krisztusban is, amikor a **keleti bölcsek**, akik valószínűleg a saját országukban első rangú emberek voltak, ***eljöttek, hogy imádják őt, és ajándékokat hoztak neki***, Mt 2:11. • **Megajándékozzák őt: önmagukat adván neki**; ez a legjobb ajándék, amit Krisztusnak hozhatunk, és e nélkül semmilyen más ajándék nem elfogadható, Róm 12,1. Ajándékokat hoznak: ***az imádság és a dicséret lelki áldozatait ajánlják fel***; • Krisztusnak, mint *Istenüknek*, Krisztuson, mint *oltárukon*, aki minden ajándékot megszentel. • Az Istenhez való megtérésüket a pogányok felajánlásának vagy áldozatának nevezik, Róm 15,16. • Igen, minden király előbb-utóbb leborul előtte, hogy vagy teljesítse vele szemben a kötelességét, vagy pedig hogy tőle kapja kárhoztató ítéletét, 11. v. Vagy mint készséges alattvalói, vagy mint legyőzött foglyai; vagy mint kegyelméért esedezők, vagy mint az ítéletét várók esnek le előtte. • És amikor a királyok behódolnak, természetesen a nép is belép: ***Minden nemzet szolgálni fog neki***; mindenki meghívást kap az ő szolgálatába; minden nemzetből néhányan belépnek, és ***minden nemzetben tiszta tömjént és tiszta áldozatot fognak neki áldozni,*** Mal. 1,11; Jel 7,9.

**VIII. Hogy minden alattvalója tisztelni és szeretni fogja őt** (15. v.): ***Élni fog;*** alattvalói életet kívánnak neki (Ó, király! Örökké élj!), éspedig jó okkal; Mert azt mondta: ***"Mert én élek, ti is élni fogtok";*** és róla szól a bizonyságtétel, hogy ***él, örökké él, hogy közbenjárjon érettünk***, Zsid 7:8, 25. Élni fog, és ***jól fog élni (bőségben, virágzóan);*** és,

**1. Ajándékokat fognak neki adni.** Bár képes lesz nélkülük is élni, mert nincs szüksége senki ajándékaira vagy szolgálataira, mégis ***adnak neki a sébai aranyból*** - aranyat, a legjobb fémet, a sébai aranyat, amely valószínűleg a legfinomabb arany volt; mert ***aki a legjobb, annak a legjobbal kell szolgálni***. • Azoknak, akiknek bőségesen van e világ gazdagságából, akiknek arany van a kezükben, Krisztusnak kell adniuk, neki kell szolgálniuk vele, jót kell tenniük vele. ***Tiszteld meg az Urat a te vagyonoddal***.

2. **Imádkozni fognak érte, mégpedig szüntelenül.** A nép imádkozott Salamonért, és ez segített abban, hogy ő és uralkodása olyan nagy áldássá váljon számukra. • ***Az alattvalók kötelessége, hogy imádkozzanak, közbenjárjanak és hálát adjanak a királyokért és minden hatalommal rendelkező személyért***, nem a bókból, ahogyan azt túl gyakran teszik, hanem a közjóért való aggódásból. •

De hogyan alkalmazható ezt Krisztusra? Neki nincs szüksége a mi imáinkra, és nem is lehet semmi haszna belőlük. De **az ószövetségi szentek imádkoztak az ő eljöveteléért, folyamatosan imádkoztak érte**; mert úgy hívták őt, hogy „Eljövendő”, akinek el kell jönnie. És most, hogy eljött, **imádkoznunk kell az ő evangéliumának sikeréért és az ő országának előrehaladásáért,** amit ő érte való imádkozásnak nevez (Hozsanna Dávid Fiának, jólét kisérje uralkodását!), és **imádkoznunk kell a második eljöveteléért**. • Úgy is fordítható: Az imádságot Őáltala fogják felajánlani; az Ő érdeméért; ***bármit kérünk az Atyától, az ő nevében és az ő közbenjárására támaszkodva kell kérnünk.***

**3. Dicsérni fogják őt,** és ***nagy dicséretet kell mondani bölcsességéről, igazságosságáról és jóságáról***: Naponta dicsérni fogják őt. Azzal, hogy naponta az ő nevében imádkozunk, tiszteletet adunk neki. • Az alattvalóknak jól kell beszélniük a kormányról, amely áldás a számukra; és még inkább minden keresztyénnek dicsérnie kell Jézus Krisztust, naponta dicsérni őt; mert neki köszönhetik mindenüket, és neki tartoznak a legnagyobb kötelezettségekkel.

**IX. Hogy az ő kormányzása alatt csodálatos szaporodás lesz** mind az *ételek*, mind a *szájak* tekintetében, mind a föld gyümölcseinek tekintetében a vidéken, mind a városokban lakó emberek tekintetében, 16. v.

**1. Az ország gazdagodni fog**. Vessetek csak ***egy marék gabonát a hegyek tetején***, ahonnan az ember keveset várna, és mégis úgy fog rengeni a gyümölcse, mint a Libanon; olyan erőteljesen fog növekedni, s oly életerős lesz, mint a Libanon cédrusai. Még a hegyek tetején is marokszámra terem a föld; ez a nagy bőség kifejezése (1Móz 41,47), ahogy a ház tetején lévő fűről is azt mondják, hogy olyan, amivel a kaszáló nem tölti meg a kezét. • Ez alkalmazható **az evangéliumi mag csodálatos termésére a Messiás napjaiban.** Egy maréknyi mag, amelyet a pogány világ hegyes és terméketlen talajába vetettek, csodálatos termést hozott, amelyet Krisztushoz gyűjtöttek be, olyan gyümölcsöt, amely úgy rengett, mint a Libanon. ***A mezők fehéren virultak az aratásra***, Jn 4:35; Mt 9:37. ***A mustármagszemek nagy fává nőttek***.

**2. A városok népesre nőnek**: ***A városlakók virágoznak, mint a fű,*** számra, zöldre. Az evangéliumi gyülekezet, Isten városa az emberek között, a virágzás minden jelét viselni fogja, **sokan** lesznek, és akik benne lesznek, mind **boldogok** lesznek benne.

**X. Hogy kormánya örökkévaló lesz, mind az *ő tiszteletére*, mind *alattvalóinak* *boldogságára***. Az Úr Jézus örökké fog uralkodni, és ezt csakis rá kell érteni, és egyáltalán nem Salamonra. Csak Krisztust ***fogják félni minden nemzedékben*** (5. v.), és ***amíg a nap és a hold tart***, 7. v.).

**1. A fejedelmek becsülete halhatatlan, és soha nem lesz beszennyezve** (17. v.): ***Neve örökké megmarad,*** a sötétség hatalmainak minden rosszindulatú kísérlete és törekvése ellenére, mellyel törekszenek elhomályosítani fényét és elvágni vonalát; mégis megmarad; terjedni fog; erősödni fog. Ahogyan a földi fejedelmek neve az utókorban folytatódik, úgy Krisztusé önmagában. *Filiabitur nomen ejus* - ***az ő neve az utókorra száll tovább***. • ***Minden nemzet, amíg a világ áll, áldottnak fogja őt nevezni,*** áldani fogja érte Istent, állandóan jót fognak beszélni róla, és boldognak tartják magukat benne. Az idők végezetéig és az örökkévalóságig ünnepelni fogják az ő nevét, használni fogják; ***minden nyelv vallani fogja, és minden térd meghajol előtte.***

2. **Az emberek boldogsága, ha egyetemes is; teljes és örökkévaló:** ***Az emberek áldottak lesznek***, valóban és örökké áldottak lesznek benne. • Ez egyértelműen az atyáknak tett ígéretre utal, miszerint ***a Messiásban a föld minden népe áldott lesz***. 1Móz 12:3.

**Zsoltárok 72:18-20**

***18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! 19 Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen! 20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.***

Egy ilyen illusztris próféciát, mint az előző versekben a Messiásról és az ő országáról, illő, ahogy itt is, szívből jövő imával és dicsérettel zárni.

**I. A zsoltáros itt szívét kiönti a próféciáért és az ígéretért való hálaadásban,** 18., 19. v. Isten minden szava olyan biztos, és olyan nagy megelégedéssel támaszkodhatunk rá, hogy ***elég okunk van előre hálát adni azért, amit mondott, még ha nem is történt meg***. • El kell ismernünk, hogy Isten méltó a dicséretre mindazokért a nagyszerű dolgokért, amelyeket a világért, az egyházért, az emberek gyermekeiért, a saját gyermekeiért végbevitt, a gondviselés országában s a kegyelem országában; a Megváltó kezében elhelyezett minden hatalomért és bizalom-alapért Isten méltó a dicséretre! • ***Fel kell ébresztenünk magunkat és mindent, ami bennünk van, hogy a legjobb módon dicsérjük őt, és kívánnunk kell, hogy mindenki más is tegye ezt***. •  ***Áldott legyen az Úr***, vagyis ***áldott legyen az ő dicsőséges neve;*** mert csak az ő nevében járulhatunk hozzá bármiben is az ő dicsőségéhez és áldásához, és mégis ez is ***minden áldás és dicséret fölé van emelve***. Legyen áldott örökké, és áldott is lesz örökké; megérdemli, hogy örökké áldott legyen, és biztos alapon reméljük, hogy örökké áldott lesz. • Itt arra kapunk tanítást, hogy **áldjuk Krisztus nevét, és áldjuk Istent Krisztusban mindazért, amit ő általa értünk tett.**

Áldanunk kell Őt,

1. Mint az **Úr Istent**, mint önmagában létező, önmagában elégséges Lényt, és mint a mi szuverén Urunkat.

2. Mint **Izrael Istenét**, aki szövetségben áll ezzel a néppel, és imádva van általuk, és aki ezt Jákobnak az igazság és Ábrahámnak az irgalom teljesítésével teszi,

3. Mint **Olyan Istent, aki csak csodálatos dolgokat tesz**, a teremtésben és a gondviselésben, és különösen a megváltás eme művében, amely mindezeket felülmúlja. Az emberek művei apró, közönséges, jelentéktelen dolgok, és még ezeket sem tudnák megtenni nélküle. Isten azonban mindent a saját erejéből tesz, és csodálatos dolgok azok, amelyeket tesz, és olyanok, amelyek a szentek és az angyalok örök csodálatát fogják kiváltani.

**II. Komolyan imádkozik e prófécia és ígéret beteljesedéséért:** ***Az egész föld legyen teljes az ő dicsőségével,*** ahogyan az megtörténik, amikor ***Tarsis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak neki***. • Szomorú belegondolni, hogy a föld mennyire üres Isten dicsőségétől, milyen kevés szolgálatot és tiszteletet kap egy olyan világtól, amelynek oly bőkezű jótevője. Mindazok tehát, akik jót akarnak kívánni Isten becsületének és az emberiség jólétének, nem tudnak mást kívánni, mint hogy ***a föld megteljen az ő dicsőségének felfedezéseivel,*** amelyeket megfelelően viszonozzanak ***az ő dicsőségének hálás elismerésével***. • Minden szív, minden száj és minden gyülekezet teljen meg Isten magasztos dicséretével. • Ha megfigyeljük, látni fogjuk, hogy Dávid mennyire komolyan gondolja ezt az imát, és hogy mennyire a szíve van benne,

1. **Hogyan zárja le az imát kettős pecséttel**: "***Ámen és ámen;*** újra és újra mondom, én mondom, és mondják mindnyájan mások is, így legyen. Ámen az én imámra; ámen minden szentnek imájára erre a célra – ***Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!".***

2. **Hogyan zárja le végérvényesen életét ezzel az imádsággal**, 20. v. Ez volt ***az utolsó zsoltár,*** amelyet valaha is írt, bár nem utolsóként került ebbe a gyűjteménybe; akkor írta, amikor a halálos ágyán feküdt, és ***ezzel lehelte ki az utolsó leheletét***: "*Dicsőüljön meg az Isten, álljon fel és maradjon fenn a Messiás országa a világban, és ez nekem elég, nem kívánok többet*. ***Ezzel érjen véget Isai fiának, Dávidnak az imája***. Így hát jöjj, Uram Jézus, jöjj el hamar".

Lásd még Kálvin magyarázatát, Szabó Miklós fordításában itt:

<https://drive.google.com/drive/folders/0B9PSnQuow3GXbDlFdHpPai1YX00?resourcekey=0-McJMAyX3f2g2zfsjDNA3lA>

**A múlt vasárnap délelőtti igére emlékezve,**

**még egy Spurgeon prédikáció…**

 **A legyőzhetetlen király**

***Charles H. Spurgeon prédikációja***

***Elhangzott 1870. szeptember 4. vasárnap délelőtt, Londonban, a Newingtoni tabernákulumban***

Forrás: C.H.Spurgeon: The Unconquerable King. Sermon No. 949. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit. Vol. 16.

***„És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges [Istent,] és dícsérém és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-nemzedékre [áll]. 32És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?  " (Dániel 4:31-32)***

1. Soha senki sem sorolta Nabukodonozort a próféták közé, és senki sem hitte, hogy a beszéde ihletett lenne. Egyszerűen egy világi ember kijelentése áll előttünk, amelyet a legkülönlegesebb élményen való átjutás után tett. **A legnagyobb és legbüszkébb emberek közé tartozott: hirtelen a füvet zabáló ökör állapotába esett, elvesztvén az eszét; és miután visszanyerte, nyilvánosan elismerte a Magasságos kezét**. Nem vettem volna az ő szavait alapigének, ha ez nem lett volna történetesen a Szentlélek által a Szentírás különböző részeiben világosan kifejtett magasztos tanok leghelyesebb és leghatározottabb megfogalmazása. • Különleges példája annak, hogy ***amikor Isten nyomorúságos gondviselésben foglalkozik az emberekkel, képes arra, hogy világosan meglássanak sok nagy igazságot önmagáról, és arra kényszeríti őket, hogy meggyőződésüket ugyanúgy fejezzék ki, mintha az ő saját Lelke diktálta volna a kifejezéseket.*** Az isteni jellemnek vannak bizonyos részei, amelyeket még a Lélektől nem ihletett ember sem teheti, hogy ne lásson; és ***miután az ember átment bizonyos szenvedési és megalázkodási folyamatokon, kénytelen a maga tanúságát hozzáadni Isten Lelkének az isteni jellemre vonatkozó tanúságtételéhez***. Minden egyes szó, amelyet Nabukodonozor itt kimond, alátámasztható és fenntartható az Isten által küldött emberek kétségtelenül ihletett szavaival, kiket a tévedhetetlen igazság hirdetésére rendelt. • Ezért nem kell válaszolnunk arra az ellenvetésre, hogy szövegünk egyszerűen Nabukodonozor kijelentése-e? - Elismerjük, hogy ez így van -, hanem a folytatásban megmutatjuk, hogy **Babilon megalázott uralkodója a leghelyesebben és legpontosabban, és a Szentírás más részeinek tanúságtételével teljes összhangban beszélt**.

2. Mielőtt a szöveg alapos vizsgálatára terelném figyelmeteket, egy megjegyzést kell tennem. Közületek sokan természetesen azt fogják feltételezni, hogy ez istentisztelet során felolvasott fejezet, az énekek és a prédikáció mind arra a bizonyos nagy politikai eseményre akartak utalni, amelyről a tegnap esti újságok beszámoltak[[2]](#footnote-2); de kérem, vegyétek figyelembe, hogy feltételezetek alaptalan, mert a textusomat tegnap reggel határoztam meg, mielőtt bármilyen hír eljutott volna hozzám, és az istentisztelet ugyanúgy zajlott volna, ha ez az esemény nem történt volna meg. Tehát minden, ami a szöveg kiválasztásában feltűnően szuggesztív, azt tekinthetitek, ha úgy tetszik, Isten Lelke vezetésére utaló jelnek, de nem szabad a részemről bármilyen szándékos utalásnak tulajdonítani.

3. Most először is a szöveg ***doktrinális tanítását fogjuk megvizsgálni***; másodszor, ***szeretném ismertetni gyakorlati tanítását***; harmadszor pedig, ***feltárjuk, hogy milyen lelkület illik hozzánk,* *egy* *ilyen témáról való elmélkedés után.***

I.

4. Először is forduljunk tehát a szöveghez (textushoz), és vizsgáljuk meg az itt nekünk adott DOKTRINÁRIS TANÍTÁST. *(TANTÉTELI OKTATÁST)*

5. Itt világosan előttünk áll az **Isten örökkévaló önmagától való létezéséről szóló tanítás**. "***Áldottam a Magasságost, dicsértem és tiszteltem őt, aki örökké él****".* Ha ezt a szót meg kellene erősíteni, akkor utalnánk János nyelvezetére a Jelenések könyvében, ahol azt találjuk, hogy az élőlények és a huszonnégy vén úgy vannak bemutatva, mint akik ***dicsőséget, tiszteletet és hálát adnak "annak, aki a trónon ült, aki örökkön örökké él****"* (Jelenések 4:9,10). Még jobb, ha meghallgatjuk saját Megváltónk tanúságát, János evangéliumában kijelenti, hogy "***az Atya önmagában él (élete van önmagában)***". (János 5: 26) • Testvéreim, nincs szükségetek arra, hogy megerősítő szövegek seregét sorakoztassam fel, mert Isten örökkévaló ön-létezését az egész Szentírás tanítja, és az a név következetesen sugallja, amely csak az igaz Istent illeti***, Jehova, "Én vagyok, aki én vagyok***", ahol megjegyezzük, hogy nem azt mondja: "*voltam*", ami azt jelentené, hogy valamilyen mértékben vagy tekintetben megszűnt létezni, és nem is azt, hogy: "*leszek",* ami arra utalna, hogy nem az most, ami a jövőben lesz, hanem **én vagyok**, **az egyetlen létező, a lét gyökere, a változhatatlan és örökkévaló Egy**. • "Mi", ahogy egy tiszteletreméltó puritan szerző megjegyzi, "inkább elenyészők vagyunk, mint létezők” de Isten előjoga, hogy ***legyen***. Egyedül Ő mondhatja: "Én vagyok az Isten, és rajtam kívül nincs senki más". Ő kijelenti: ***"Felemelem a kezemet az égre, és azt mondom, hogy örökké élek".*** Ő az egyetlen, aki létét nem mástól kapta: önmagában létező, önmagát fenntartó Lény. • Vegyük tudomásul, s legyünk biztosak abban, hogy az Úristen, akit imádunk, az egyetlen Lény, aki szükségszerűen és saját természetéből fakadóan létezik. Semmilyen más létező nem létezhetett volna az ő szuverén akaratán kívül, és nem is tudna fennmaradni, ha ez az akarat felfüggesztésre kerülne. Ő az élet egyetlen fénye, minden más az ő sugarainak visszatükröződése. • Istennek léteznie kell, de nem volt szükségszerű, hogy rajta kívül más értelmes lények is létezzenek. Minden jövőbeli időszakban (a jövőre nézve) Istennek kell lennie, de a többi szellem fennmaradásának szükségessége az ő akaratában és nem a dolgok természetében rejlik. Volt idő, amikor a teremtmények nem voltak; úgy származtak tőle, mint edények a fazekas kezéből; mindannyian tőle függnek a fennmaradásban, mint a csermely a forrástól, ahonnan fakad; és ha Ő úgy akarná, mindannyian elolvadnának, mint a hab a vízen. • A lelkek halhatatlansága, amelyre az olyan szakaszok utalnak, mint "*Ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre*" (Máté 25:46), az ő **saját elhatározásának eredménye, hogy olyan lelkeket teremtett, amelyeknek örökkévalónak kell lenniük;** és bár soha nem vonja vissza a halhatatlanság adományát, amelyet ő adott, az örökkévaló lét oka mégsem a lényekben van, hanem teljes egészében önmagában, mert **lényegében "csak neki van halhatatlansága":**

 *"Ő teremthet és ő pusztíthat".*

Minden, ami van, akár anyagi, akár szellemi, ha úgy tetszett volna Istennek, úgy rendelhette volna, hogy olyan mulandó jellegű legyen, mint a napsugár, és olyan gyorsan eltűnjék, mint a szivárvány a felhőből. Ha most valami szükségszerűségből létezik, akkor ez a szükségszerűség Istentől eredt, és még mindig az isteni elrendelés szükségszerűségétől függ.

6. **Isten független** - az egyetlen lény, aki az (akiről ez joggal elmondható). Nekünk táplálékot kell találnunk, amellyel a testünk mindennapos veszteségeit helyrehozhatjuk; függünk a fénytől és a hőtől, valamint számtalan külső hatástól, és mindenekelőtt és elsősorban az isteni hatalom felénk irányuló kiáradásaitól függünk. De az *ÉN VAGYOK* (a dicsőséges Jehova) önellátó és mindenre elégséges.

 *Nem ül bizonytalan királyi széken,*

 *És nem kér kölcsön engedélyt, hogy létezhessen.*

Ugyanolyan dicsőséges volt, mielőtt megteremtette a világot, mint amilyen most; ugyanolyan nagy, áldott, isteni volt minden tulajdonságában, mielőtt a nap, a hold és a csillagok a létezésbe szöktek, mint amilyen most; és ***ha mindent eltörölne, mint ahogy az ember kitörli a ceruzájával írt írást, vagy ahogy a fazekas összetöri az általa készített edényt, akkor sem lenne kevésbé a legfőbb és örökké áldott Isten.*** • Isten létéből semmi sem származik más forrásból, de minden, ami létezik, tőle származik. Ti hegyek és halmok, ti tengerek és csillagok, ti emberek és angyalok, ti egek és ti mennyek mennyországa, semmit sem szolgáltok annak fenntartására, aki teremtett benneteket, hanem mindannyian együtt álltok fenn a Teremtőtől eredő létben.

7. Isten mindig úgy él, hogy **semmiféle változáson nem megy keresztül**. Minden teremtményének, sajátos alkatától fogva több-kevesebb mutáción kell keresztülmennie. Mindannyiuk számára elrendeltetett: *"Ők elpusztulnak, de te megmaradsz; igen, mindannyian megavulnak, mint az öltözet; de te ugyanaz vagy, és éveidnek nincs vége".* • **Életünk változásokból áll.** A gyermekkorból az ifjúságba sietünk, az ifjúságból a férfikorba ugrunk, a férfikorból az öregségbe fakulunk; változásaink száma annyi, ahány napunk van. "A teremtmény" a mi esetünkben valóban "a hiábavalóságnak van alávetve". Könnyebb, mint a tollpihe, gyengébb, mint a mező virága, törékenyebb, mint az üveg, múlandó, mint a meteor, ide-oda hánykolódik, mint egy labda, és kialszik, mint egy szikra - "Uram, mi az ember?". • Mindannyiunk számára eljön a kijelölt időben **a nagy és végső változás**, amikor a szellem elválik a testtől, amit aztán egy másik változás követ, amikor a kettéosztott emberi természet újra egyesül; de *Istennél nincsenek ilyen vagy más jellegű változások.* Hát nem ő jelentette ki, hogy **"Én vagyok az Isten, nem változom"?** Isten lényegében mindörökké tiszta Szellem, és következésképpen ***nála nincs változás, sem változásnak árnyéka***. Egyetlen teremtményről sem mondható el ez. A változhatatlanság csak Isten tulajdonsága. A teremtett dolgok egykor újak voltak, megöregednek, és még öregebbek lesznek. • De **az Úr nincs időhöz kötve, Ő az örökkévalóságban lakozik.** Az Örökkévalónak nincs kezdeti pillanata, nincs kiindulópont, ahonnan ki lehetne számítani az ő korát. Örök időktől fogva ő volt az “Öregkorú”, "örökkévalóságtól örökkévalóságig te vagy az Isten". • Hagyd, engedd, hogy elméd visszahúzódjon, amennyire a képességei engedik, a régi örökkévalóság távoli múltjába, és ott egyedül Jehovát találja dicsőségének teljességében. Aztán ugyanezt a gondolatot villantsd előre a távoli jövőbe, amennyire a korlátlan képzelet képes elviselni, és ott az Örökkévalót fogja látni, változatlanul, változhatatlanul. **Ő változást munkál és változást idéz elő, de ő maga ugyanaz marad**. **Testvérek, imádjuk őt** ilyen szavakkal -

 *Trónod örök korokon át állt,*

 *Mielőtt tengerek és csillagok keletkeztek;*

 *Te vagy az örökké élő Isten,*

 *Még ha kihallna is minden nemzet.*

 *Az örökkévalóság minden évével együtt,*

 *Jelen időben van előtted.*

 *Számodra semmi sem régi, nagy Isten,*

 *és nincs semmi, ami új neked.*

 *A mi éltünk különböző jeleneteken rajzolódik,*

 *És bosszantanak apró gondok,*

 *Míg a te örök gondolatod halad tovább*

 *Teljesülésüket nem gátolják másodlagos okok …*

8. Az, hogy örökké él, nem csupán lényegi és szükségszerű *önnön létezésének, függetlenségének és változhatatlanságának* következménye, hanem annak a ténynek is, hogy **nincs olyan elképzelhető erő, amely valaha is megsebezhetné, megfékezhetné vagy elpusztíthatná.** Ha elég profánok lennénk ahhoz, hogy az Urat sebezhetőnek képzeljük, mégis hol találnánk íjat és hol van a nyílvessző, amely elérhetné őt a trónján? Melyik dárda hatolhat át Jehova pajzsán? Ha a föld minden nemzete felkelne és dühöngne Isten ellen, hogyan érhetnék el trónját? Még a lábzsámolyát sem tudják megingatni. Ha a menny összes angyalai fellázadnának is a Nagy Király ellen, és századai szoros sorokban vonulnának előre, hogy ostromolják a Magasságos palotáját, neki csak akarnia kell, és lehullnak, mint az őszi levelek, vagy elenyésznek, mint a zsír az oltáron. A sötétség láncaiba zárva, hatalmának ellenfelei örökre a haragja mementóivá válnának. Őhozzá senki nem érhet; ő az Isten, aki mindig él. **Mi, akik gyönyörködünk az élő Istenben, boruljunk le előtte, és alázatosan imádjuk őt, mint az Istent, akiben élünk, mozgunk és van létünk.**

9. Szövegünkben ezután Nabukodonozor **Isten örökkévaló uralmát** állítja. Azt mondja: ***"Akinek uralma örökkévaló uralom, és királysága nemzedékről nemzedékre tart***". Az Isten, akit szolgálunk, **nemcsak létezik, hanem uralkodik is**. Semmilyen más pozíció nem illene hozzá, csak az, hogy korlátlan szuverenitással rendelkezik minden teremtménye felett. "A magasságos Isten, az ég és a föld birtokosa elkészítette el trónját a mennyekben, és az ő uralma (országa) mindenre kihat." Ahogy Dávid mondta, úgy mondjuk mi is: "*Tiéd, ó Uram, a nagyság, a hatalom, a dicsőség, a győzelem és a fenség, mert minden, ami az égben és a földön van, a tiéd; tiéd az ország, ó Uram, és te mindenek fölött felmagasztaltad magad, s Úr vagy* " "*Az Úr ül az özönvíz fölött; igen, az Úr Királyként trónol örökké."* • Az Úr természetesen mindennek az uralkodója, de ki állíthatja, hogy képes uralkodni Ő felette? Őt nem lehet az ember véges értelmével megítélni, mert olyan nagy dolgokat tesz, amelyeket mi fel sem tudunk fogni. Elképesztő az ember szemtelensége, amikor a teremtmény ítéletet merészel mondani a Teremtő felett. Az ő jellemét nem szabad kétségbe vonni vagy megkérdőjelezni; csak a mi beképzeltségünk határtalan gőgje merészelné így megsérteni a háromszorosan szent Istent. • "***Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten***" - ez elegendő válasz az ilyen őrületre. Az Úr helye a trónon van, a mi helyünk pedig az, hogy engedelmeskedjünk; az övé a kormányzás, a miénk pedig a szolgálat; az övé, hogy azt tegye, amit akar, a miénk pedig, hogy megkérdőjelezés nélkül, örömmel elfogadjuk az Ő akaratát. • Ne feledjük tehát, hogy a világegyetemben valójában Isten uralkodik. Soha ne úgy képzeljük el Istent, mint aki végtelenül nagy, de nem gyakorolja nagyságát, valóban, korlátlanul képes uralkodni, de egyelőre csak szemlélője az eseményeknek. Ez nem így van. **Az Úr már most is uralkodik.** Bár egyik értelemben így imádkozunk: "***Jöjjön el a Te országod",*** más értelemben mégis azt mondjuk: ***"Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké".*** A világegyetem trónja nem üres, és hatalma sem szünetel. Isten nem üres királyi címet visel, hanem ténylegesen király. A kormányzás az ő vállán van, az irányítás gyeplői az ő kezében vannak. • Még ebben az órában is így szól az emberek fiaihoz: *"Lássátok meg most, hogy én, én vagyok, és nincs rajtam kívül más isten: Én ölök, és én elevenítek, én sebezek, és én gyógyítok, és nincs, aki kiszabadíthatna a kezemből."* A szemetek láttára teljesítette be szavát. "Erőt mutatott karjával, szétzúzta a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Letaszította a hatalmasokat trónjukról, és felmagasztalta az alázatosokat." (Lukács 1:51,52) . • **A Mindenható uralma mindenre és mindenkor kiterjed**. Semmit sem bíz a véletlenre, hanem a bölcsesség irányítja a dolgokat. **Dicsőség a mindenütt jelenlévő és láthatatlan Úrnak**!

10. Ez az isteni királyság nagyon világosan megmutatkozott az egykor büszke babiloni uralkodó előtt, abban hogy **örökkévaló**. Az Örökkévaló uralma nem terjedhet úgy, ahogyan más királyságok: "*nemzedékről nemzedékre".* A leghatalmasabb király örökli a hatalmat, és hamarosan átadja jogarát az utódjának. Azonban az Úr „napjainak nincs kezdete és éveinek sincs vége”; az előd vagy utód rá nem alkalmazható szavak. • Más monarchiák addig állnak, amíg hatalmuk megdönthetetlen, de egy gonosz órában egy nagyobb hatalom összezúzhatja őket. Nincs nagyobb hatalom Istennél; igen, nincs más hatalom, csak ami Istentől származik, mert "Isten egyszer szólt; s kétszer hallottam ezt:  **a hatalom Istené**"; ezért az ő monarchiája nem gyűrhető le, és örökkévalónak kell lennie. Dinasztiák múltak el, kihaltak örökösök híján, de az örökké élő Isten nem kér senkit, hogy utódja legyen és megörökítse a nevét. • Belső romlások gyakran romboltak le birodalmakat, amelyek úgy álltak magasan, mint az erdei fák, dacolva a viharral: a fa belseje korhadt lett, és nemsokára, a rothadástól meggyengülve, a bukás felé billent; de a végtelenül szent **Istennél nincs igazságtalanság, tévedés, részrehajlás vagy gonosz indíték az ügyei intézésében; minden szeplőtelen szentséggel, megfellebbezhetetlen igazságossággal, változatlan hűséggel, makulátlan méltányossággal, csodálatos irgalommal és túláradó szeretettel van elrendezve.** Az ő országának minden eleme a legkonzervatívabb, mert radikálisan igaz. Nincs gonosz kovász a Mindentudás tanácstermében, nincs romlottság a mennyei ítélőszéken; ezért "***az ő trónja igazságban áll***". (Zsoltárok 47:8) Mivel az ő trónja szent, örülünk, hogy azt soha nem lehet elmozdítani.

11. Itt állj meg, kedves hallgatóm, és engedd, hogy lelked szeme újra szemlélje a dolgok itt lefektett képét. Isten uralkodott az első naptól fogva, és Isten fog uralkodni, amikor a napok elmúltak. **Mindenütt, mindenkor ő az uralkodó Isten!** - uralkodott, amikor a fáraó azt mondta: "Ki az az Úr, hogy engedelmeskedjem neki? " éppúgy, mint amikor Mirjám dobot ragadott, és azt mondta: "Énekeljetek az Úrnak, mert dicsőségesen győzedelmeskedett." Uralkodott, amikor írástudók és farizeusok, zsidók és rómaiak egyszülött Fiát a keresztre szegezték, éppúgy, mint amikor az angyali kíséret diadalmasan kiáltotta: "Emeljétek fel fejeteket, ó, ti kapuk, és emelkedjetek fel, ti örök ajtók, hogy bevonulhasson a dicsőség Királya." Uralkodott a világot sújtó csapások közepette éppúgy, mint ahogyan a béke felhőtlen napjaiban fog uralkodni. A trón soha nem üresedik meg, a jogart soha nem teszi félre. Jehova mindig király, és örökkön-örökké király marad. • Ó, **boldog alattvalók**, akik ilyen trónra tekinthetnek! Ó, áldott gyermekek, akiknek ilyen király az Atyjuk! Ti, mint királyi papság, biztonságban érezhetitek mind a királyi, mind a papi rangotokat, mert ez a legyőzhetetlen Király biztonságban ül a trónján. A ti uralkodótok nem adta át kardját egy felsőbbrendű ellenségnek, nem kell más vezetőt keresnetek. Drága Fia személyében arany gyertyatartóink között jár, és jobb kezében tartja csillagainkat. Nem alszik és nem szunnyad Izráelnek őrizője.

12. De nekünk sietnünk kell. Az Isten előtt megalázkodó Nabukodonozor *harmadszor* **rendkívüli nyelvezetet használ az emberiség semmisségére vonatkozóan. "A föld minden lakója olyan, mint a semmi** ". Ezek Nabukodonozor szavai, de ezt **Ézsaiás** is megerősíti: "*Íme, a nemzetek olyanok, mint csepp a vödörben",* az észrevétlen csepp, amely a vödörben marad, miután kiürítették a vályúba, vagy a csepp, amely a kútból való felhúzáskor hullik belőle vissza, túlságosan jelentéktelen dolog ahhoz, hogy figyelmet érdemeljen. "*És olyanok, mint a porszemek a mérlegserpenyőben*"; mint a por, amely a mérlegre esik, de nem elégséges ahhoz, hogy a mérleget bármilyen mértékben befolyásolja. "*Íme, a szigeteket, mint kis port emeli fel* ". Egész szigetvilágokat emel fel, mint jelentéktelen apróságokat. Ezt a mi hármas (britt) királyságunkat nemcsak kicsinek, hanem "nagyon kicsinek" tartja. Ausztrália hatalmas szigetét, a Csendes-óceán drágaköveit, a Déli-óceán nemzeteit, mindezeket úgy kezeli, mint a gyerekek a játékaikat. "*Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja.*" Ha tehát Nabukodonozor messzire megy, Ézsaiás a Lélektől ihletve még messzebbre megy; az egyik a nemzeteket "semminek" nevezi, a másik pedig "kevesebbnek a semminél és hiábavalóságnak". Az Ézsaiás 40:15-17-ben találjátok ezeket az igéket. • Most figyeljétek meg az egyes szavak erejét: "a **föld minden lakója**", nem csak néhányan közülük, nem a szegények közülük, hanem a gazdagok, a királyok, a bölcsek, a filozófusok, a papok, mind együttvéve "olyanok, mint a semmi". Micsoda gyülekezet lenne, ha minden nemzetet össze lehetne gyűjteni! Lenyűgöző látvány tárul a szemem elé! Egy sasszárnyra lenne szükség, hogy valaki át tudjon repülni a hatalmas gyülekezet felett. Hol lehetne olyan síkságot találni, ahol mindannyian elférnének? Pedig mindannyian, mondja a szöveg, "olyanok, mint a semmi".

13. Most pedig figyeljétek meg, hogy **önmagukban** olyanok; mert mindannyiunkkal kapcsolatban, akik itt összegyűltünk, bizonyos, hogy **volt idő, amikor nem léteztünk - akkor nagyon is "semmik" voltunk**. Ebben a pillanatban is, ha Isten úgy akarja, megszűnhetünk élni, és így egy lépésben visszatérhetünk a semmibe. • **Semmik sem vagyunk önmagunkban,** csak azok vagyunk, amiknek ő megengedi, hogy legyünk, és amikor eljön az idő - és ez egy nagyon hamar bekövetkezhet, ami ezt a világot illeti - semmik leszünk. Minden, ami megmarad belőlünk az emberek fiai között, egy kis dombocska lesz egy temetőben vagy egy vidéki templomkertben, mert semmiben sem lesz részünk, ami a nap alatt történik. • Testvéreim, **mit számít ma már az összes özönvíz előtti több milliókat számláló emberiség**? Mit számítanak Nimród, Sishak, Sennacherib, Cyrus seregei? Mit számol a világ azokkal a milliókkal, akik követték Nabukodonozor hadjáratát, akik engedelmeskedtek Cyrus intésének, akik Xerxész szeme elől eltávoztak? Hol vannak azok a nemzedékek, akik elismerték Nagy Sándor fennhatóságát, vagy azok a légiók, akik követték és szinte imádták a cézárok sasait? Jaj, még őseink is, hol vannak? Fiaink előre figyelmeztetnek minket, hogy meg kell halnunk. Hát nem azért születtek, hogy eltemessenek minket? Így múlnak el a nemzedékek, mint az erdei levelek egymást követő sorozata; és mi mások ők, mint legjobb módozatban is "teljesen hiábavalók"?

14. A **nemzetek** semmiségek Istenhez képest. **Ahogyan összeállíthatsz akárhány rejtjelet, amennyit csak akarsz, és mind semmit sem tesznek ki, ugyanúgy összeadhatsz akárhány embert, minden feltételezett erejükkel és bölcsességükkel együtt, amennyit csak tudsz, és mind semmi sem ér Istenhez viszonyítva.** Ő az egység. Ő mindenben mindent képvisel, és mindent felfog; és minden más csak sok értéktelen rejtjel, amíg az ő egysége nem teszi őket számottevővé. • Itt hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy **minden ember, akit Isten szellemileg tanít, saját tapasztalatból érzi a saját teljesen semmi voltát**. Amikor belső szeme, mint Jóbé, meglátja az Urat, megveti önmagát, visszahúzódik a földbe, úgy érzi, hogy egyetlen másodpercre sem tudja magát a Magasságossal szembeállítani vagy összehasonlítani.

  *Nagy Isten, milyen végtelen vagy te!*

 *Mily csekély a mi létünk értéke!*

hangzik a vers, amely természetszerűleg ugrik az ajkára minden olyan embernek, **aki ismeri önmagát és ismeri Istenét.** • **Lelki értelemben** is a mi **semmiségünk nagyon is szembetűnő**. • ***Semmik voltunk a kiválasztottságunkban***: "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket"; „A gyermekek még meg sem születtek, sem jót, sem rosszat nem cselekedtek, hogy megmaradjon az Isten szándéka a kiválasztás szerint, nem cselekedetekből, hanem attól, aki elhív"; "Nem attól van, aki akarja, sem attól, aki fut, hanem Istentől, aki irgalmasságot cselekszik".• ***Semmi sem voltunk a megváltásunkban***; semmit sem tettünk hozzá ahhoz az árhoz, amelyet Jézus fizetett: "Egyedül tapostam a sajtót, - mondja - és a nép közül senki sem volt velem". ***Semmik vagyunk az újjászületésünkben***: vajon a lelkileg halottak segíthetnek-e az áldott Istennek megeleveníteni őket? "A Lélek az, aki megelevenít, a test nem használ semmit". "Az Ő alkotása vagyunk, újjáteremtve Krisztus Jézusban." • Ha majd a mennybe jutunk, imádatunk részévé fogjuk tenni, hogy megvalljuk, hogy mi kevesebbek vagyunk a semminél és hiábavalóságnál, de Isten minden a mindenben; ezért koronánkat az ő lábai elé tesszük, és neki adjuk az összes dicséretet örökkön-örökké.

15. "A föld lakói olyanok, mint a semmi". Ez egy csodálatos kifejezés, és láthatjátok, hogy nem próbálom megmagyarázni sem ezt, sem a szöveg bármely részét; inkább a szöveggel azonos értelmű szavakat ismétlek meg illusztrációként. Előttem nagy mélység van, és ki fogja azt kifürkészni? Nem akarom az örök rendet értelmetlen beszéddel elhomályosítani.

16. Ha egy földműves birtokán valahol lenne egy hangyaboly; tegyük fel, hogy tízezer hold földje van; akkor az a hangyaboly valamilyen arányban, bár nagyon kicsi arányban állna a tízezer hold földdel; nem lehetne olyan szigorúan azt mondani, hogy olyan semmiség, mint e világ, ha Istenhez hasonlítjuk. **Ez a kerek Föld igen jelentéktelen arányt képvisel Isten hatalmas teremtéséhez képest,** még ahhoz képest is, amit a távcsővel tár elénk; és okunk van azt hinni, hogy mindaz, amit a távcsővel láthatunk - ha valóban világok tömkelegéről van szó -, csak olyan, **mint egy tűszúrás** London városához képest; - csak olyan mindez, ha a messzire nyúló világegyetemhez mérjük. • Ha úgy lenne is, hogy az elméd képes lenne átfogni Isten egész teremtését, akkor is csak csepp lenne a vödörben magához Istenhez képest, aki mindezt megteremtette, és akár tízezerszer annyit tudna teremteni, és akkor is csak hatalmának kevés részét venné igénybe... • Ez a világ tehát nem áll olyan arányban az Úrral, mint egy hangyaboly a tízezer holdnyi birtokhoz viszonyítva. Ha pedig a gazda meg akarja művelni a földet, egyáltalán nem valószínű, hogy ügyei intézése során bármilyen tekintettel (gondos figyelemmel) lenne erre a hangyabolyra, és minden valószínűség szerint feldönti és elpusztítja azt. Ez bizonyítja a hangya jelentéktelenségét, és az ember nagyságát a hangyákhoz képest; de mivel ez a gazda részéről bizonyos fokú feledékenységet vagy figyelmen kívül hagyást feltételez, a hangyák elég nagyok ahhoz, hogy elfelejtsék őket, de a nemzetek még ehhez sem elég nagyok. • Ha a földműves számára lehetséges lenne, hogy minden nehézség nélkül úgy valósítsa meg összes terveit, hogy anélkül, hogy megzavarná az munkája végzését, minden madárról, hangyáról és féregről gondoskodás történne a tervében, milyen nagy lenne akkor a hangyákhoz képest! És az Úrral éppen ez a helyzet: ő **úgy rendez el mindent, hogy látszólag erőfeszítés nélkül a gondviselés kormányzása minden érdeket felölel, senkit sem bánt meg, hanem igazságot szolgáltat mindenkinek**. • Az emberek olyan kevéssé állnak Isten útjában, hogy soha nem találja szükségesnek, hogy akár egyetlen emberrel szemben is igazságtalanságot kövessen el, és soha egyetlen magányos teremtményt sem késztetett egyetlen szükségtelen szenvedésre. **Ebben rejlik nagysága, hogy minden kicsinységet erőlködés nélkül felfog, gondviselése mindenre kiterjed: bölcsességének dicsősége éppoly bámulatos, mint hatalmának fensége; és szeretetének és kegyelmének ragyogása éppoly csodálatos, mint szuverenitásának rettenete**. • *Azt tesz, amit akar, mert senki sem állíthatja meg; de soha, semmi esetre sem akar olyat tenni, ami igazságtalan, szentségtelen, irgalmatlan, vagy bármilyen módon összeegyeztethetetlen páratlan jellemének tökéletességével.* • Itt álljunk meg, és imádkozzunk hódolattal! Nekem legalábbis ezt kell tennem; mert lelkem szemei úgy fájnak, mintha a vakító fényű napot bámulnám.

17. Most térjünk rá a következő mondatra, amely **feltárja** **a szuverén módon működő isteni hatalmat**. "***Az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakói között***".• Ezt könnyű a *mennyei seregre* vonatkoztatni, hiszen tudjuk, hogy Isten akarata a mennyben teljesül: áhítattal imádkozunk, hogy a földön is ugyanígy teljesüljön még. Az angyaloknak az a mennyországuk, hogy engedelmeskedjenek a mennyei Istennek. • Az "ég seregei" kifejezés alatt a ***bukott angyalok*** is értendők, akik egykor e sereghez tartoztak, de lázadásuk miatt kiűzték őket a mennyből. **A démonok akaratlanul, de mégis szükségszerűen teljesítik Isten akaratát.** "Amit az Úr akar, azt megcselekszi az égben és a földön, a tengerekben és minden mélységben". • Amikor a szövegben azt olvassuk, hogy ***a földön Isten akarata teljesül***, akkor látjuk, hogy ez bizonyos mértékig így van ***az igazak között***, akiknek megújult szíve Isten dicsőségét keresi. De az igazság ennél tovább megy, mert ***ez az akarat teljesül az igazságtalanokban is, és azokban is, akik nem ismerik őt; igen, azokban is, akiknek akarata elszántan ellene szegül; mégis, valamiképpen - számunkra ismeretlen módon - Isten akarata mégis megvalósul.*** (Példabeszédek 19:21 ApCsel 4:27.28. • Meg tudom érteni, hogy egy ember fog megannyi fadarabot, és úgy rendezi el őket, ahogy neki tetszik, és nem látok ebben semmi különös ügyességet; de **az isteni dicsőség csodája ebben rejlik - hogy az embert szabad cselekvővé tette, akarattal ruházta fel, amely akaratba soha nem avatkozik bele, csak az elme törvényei szerint; hogy teljesen szabadon hagyja őket, hogy azt tegyék, amit akarnak, és ők maguk általánosan akarnak az ő akaratával ellentétesen cselekedni; és mégis, ilyen csodálatos a mennyei stratégia, ilyen csodálatos az isteni elme ereje, hogy mindennek ellenére Isten akarata teljesül.** • Egyesek azt feltételezik, hogy amikor Dáviddal együtt hisszük a 115. zsoltárban, hogy Isten azt tette, amit akart, akkor tagadjuk a ***szabad cselekvést,*** és szükségképpen az ***erkölcsi felelősséget*** is. Nem, hanem kijelentjük, hogy akik ezt tennék, azok annak régi szeszélyes szellemtől vannak áthatva, aki így szólt: "*Miért hibáztat hát engem, hiszen ki állhat ellen az ő akaratának*?" És a mi egyetlen válaszunk Pálé: "Nem úgy van; *de kicsoda vagy te, ó ember, hogy Isten ellen feleselsz?*". • Meg tudod-e érteni, mert én nem tudom, hogyan lehet **az ember szabad cselekvő, felelős cselekvő, úgy, hogy a bűne a saját akaratából elkövetett bűn, és őt terheli, és soha nem Istent, és ugyanakkor mégis Isten tervei teljesülnek, és az ő akaratát még a démonok és a romlott emberek is teljesítik** – nos, ezt nem tudom felfogni: de *habozás nélkül hiszem, és örülök neki, bár soha nem remélem, hogy megértem*. • **Egy olyan Istent imádok, akit soha nem fogok megérteni.** Ha a tenyerem mélyén meg tudnám fogni, nem nevezhetném őt Istenemnek; és ha úgy érteném meg a cselekedeteit, hogy úgy tudnám olvasni őket, mint egy gyermek az ábécéskönyvet, akkor nem tudnám imádni őt; de mivel ő olyan végtelenül nagy, *itt* igazságot találok, *ott* igazságot, *sokféle formában* igazságot; és **ha nem is tudom egyetlen rendszerbe tömöríteni a benne talált igazságokat, tudom, hogy számára minden világos, és megelégszem azzal, hogy ő tudja, amit én nem tudok**. Ma az a dolgom, hogy imádjam és engedelmeskedjem neki: idővel, ha Ő úgy látja jónak, többet fogok tudni felőle, és jobban fogom imádni. • **Szilárd meggyőződésem, hogy a mennyben, a földön és a pokolban mindenről kiderül, hogy hosszú távon az isteni terv részei**; ***Isten azonban soha nem a bűn szerzője vagy cinkosa, soha! Soha nem más, mint a bűn gyűlölője és az igazságtalanság bosszúállója.*** A bűn az emberen nyugszik, teljes egészében az emberen, és **mégis valami különös mindent uraló erő által, Istenhez méltó és titokzatos módon, Isten létéhez hasonlóan, mindezekben megvalósul az Ő legfőbb akarata.** • Figyeljük meg, hogy a két igazság hogyan ötvöződik a gyakorlatban, és hogyan fogalmazódik meg ugyanabban **a igeversben Urunk keresztre feszítésével kapcsolatban:** *"Őt, akit Isten elhatározott tanácsa és előre tudása által adott halálra, megragadtátok és gonosz kezeitekkel keresztre feszítettétek és megöltétek".* (ApCsel 2:23) Nos, ha megtagadnánk ezt az igazságot, mert nem tudjuk megérteni, azzal nagyon sok fontos ismerettől zárkóznánk el. • Testvérek, *ha Isten nem uralkodik mindenütt,* akkor valami uralkodik ott, ahol ő nem uralkodik, és így nem mindenütt jelenvalóan uralkodik. Ha nem Istennek akarata érvényesül, akkor valaki másnak az akarata, és eddig az a valaki Isten riválisa. **Soha nem tagadom az ember szabad cselekvőképességét, és nem csökkentem a felelősségét, de soha nem merem az ember szabad akaratát mindenhatósággal felruházni, mert ez azt jelentené, hogy az embert egyfajta Istenné tenném, ami gyűlölendő bálványimádás**. • Sőt, ha valahol (bárhol) elismered a ***véletlent***, akkor mindenhol és mindenben el kellene ismerned, hogy a véletlen vezet, mert minden esemény összefügg egymással, és egymásra hat. A gondviselés kerekének egyetlen zavaró fogaskereke, - amely meghibásodott, vagy a Sátánra van bízva, - vagy az ember Istentől független abszolút szabadsága, tönkretenné az egész gépezetet. Nem merem elhinni, még magáról a bűnről sem, hogy mentesülhet a gondviselés ellenőrzése vagy az egész föld bírájának uralkodó kormányzása alól. • **Gondviselés nélkül boldogtalan lények lennénk**, az isteni hatalom egyetemessége nélkül a gondviselés tökéletlen lenne, és bizonyos pontokon védtelenek és kiszolgáltatottak maradnánk azoknak a gonoszságoknak, amelyekről ez az elmélet azt feltételezi, hogy kívül esnek az isteni ellenőrzésen. Boldogok vagyunk, hogy igaz az, hogy "*az Úr úgy cselekszik, ahogyan akar, mind az ég seregében, mind a föld lakói között*".

18. Tekintsük most a ***textus ötödik részét***: "***Senki sem fékezheti meg a kezét, és senki sem mondhatja neki: Mit csinálsz***? " Ebből arra következtetek, hogy **Isten végzése ellenállhatatlan és megfellebbezhetetlen.** • Egyes kommentátorok szerint az eredeti szövegben egy gyermek kezére adott ütésre való utalás található, amely a gyermeket egy tiltott cselekedet abbahagyására készteti. Senki sem bánhat így az Úrral. Senki sem akadályozhatja meg őt, vagy késztetheti arra, hogy megálljon. Neki hatalma van ahhoz, hogy azt tegye, amit akar. **Így mondja Ézsaiás is: "*Jaj annak, aki harcol Teremtőjével! Küzdjön a cserépedény a föld cserépedényeivel! Vajon mondja-e az agyag annak, aki formálja: "Mit csinálsz?", vagy mondja-e a te készítményed: "Nincsenek kezeid?"*** • Az ember tehát tehetetlen, és lehetetlen, hogy ellenálljon Isten végzésének. • Általában ***nem ismeri Isten szándékait***, ***bár tévesen azt hiszi, hogy ismeri:*** **gyakran azzal, hogy szembeszáll e látszólagos szándékkal, akarata ellenére teljesíti Isten titkos szándékát**. Ha az ember ismerné is Isten szándékait, és minden erejével ellene szegülne, mégis, ahogyan **a pelyva nem tud ellenállni a szélnek, ahogyan a viasz nem tud ellenállni a tűznek, úgy az ember sem tud hatékonyan ellenállni a Magasságos abszolút döntésének és szuverén jóakaratának.** • Csakhogy, itt van a mi **vigasztalásunk**: rendjén van és helyes, hogy Isten rendelkezik ezzel az erővel, mert mindig a legszigorúbb egyenességgel (becsületeséggel) használja az erejét. ***Isten nem akarhat semmi igazságtalan, lelketlen, kegyetlen, istentelen dolgot. Őt nem kötik olyan törvények, mint minket, hanem ő maga a törvény***. Nekem és neked van "kell" és "nem szabad", de ki mondja Istennek, hogy "kell", vagy ki mondja, hogy "nem szabad"? Ki akar törvényt szabni, törvényhozó lenni a királyok Királyának? • **Isten szeretet. Isten szentség. Isten a törvény.** Isten ***szeretet***, és amennyiben azt teszi, amit akar, azt akarja, hogy szeressen. Isten ***szent***, és azt téve, amit akar, ő a szentséget akarja, ő igazságot akar, és méltányosságot akar (mert ilyen a természete); és bár ezer kérdés merülne fel, hogy ez hogyan igazságos? hogyan szerető? hogyan bölcs? az egyetlen elégséges válasz az, hogy -

 *Isten önmagának saját értelmezője*

 *Ő világossá teszi, mit nem lát az elme.*

Ó emberek fiai! nem az én dolgom megmagyarázni a Végtelen rejtélyeit, ő majd megmagyarázza magát. Nem vagyok olyan szemtelen, hogy az ő apologétája legyek. Ő majd tisztázza magát. Nem vagyok hivatott arra, hogy igazoljam és tisztázzam a jellemét. "***Vajon az egész föld bírája nem cselekszik helyesen?"*** Micsoda ostobaság gyertyát tartani, hogy megmutassuk a nap fényességét! Mennyivel nagyobb ostobaság a háromszorosan szent Jehova *védelmére* törekedni! • Hadd beszéljen ő maga, ha leereszkedik ahhoz, hogy vitatkozzon veletek. Ha csak a mennydörgését halljátok, mennyire reszkettek! Ha villámai lángra lobbantják az eget, mennyire csodálkoztok! Álljatok hát fel, és kérdezzétek ki őt, ha meritek. • Ha a tengeren utazol és vihar támad, amikor hajód minden fája nyikorog, amikor az árboc megtört, amikor a tengerészek tántorognak, mint a részegek, amikor a fejed felett szörnyű vihar tombol, és Isten mennydörgő hangját hallod a viharban, körülötted pedig üvölt a szél, akkor abba hagyod a civakodást, és **Hozzá kiáltasz a bajban**. Cselekedjetek tehát ma éppen úgy, ahogyan ilyen esetben tennétek, mert ugyanúgy az ő kezében vagytok. (Zsoltárok 99,1.5; 100:3-4)

19. Megpróbáltam tehát kifejteni igénk tanítását.

II.

20. Most pedig, nagyon röviden, vizsgáljuk meg a **gyakorlati útmutatást**.

21. Azt hiszem, **az első tanulság** az, hogy **milyen bölcs dolog egynek lenni vele**! Amikor tanulmányomban meghajoltam e szöveg fenséges volta előtt, éreztem a lelkemben: "**Ó, mennyire vágyom arra, hogy tökéletesen eggyé váljak ezzel a végtelenül hatalmas, dicsőséges és szent Istennel. Hogyan merészelhetnék az ellensége lenni**?" Akkor úgy éreztem, ha eddig nem adtam meg magam, most ***meg kell adnom magam neki, megalázkodva előtte***. • Bárcsak bárki közületek, aki nem az Ő akaratát teljesíti, feladná reménytelen lázadását. Ő meghív titeket, hogy jöjjetek. Megparancsolhatta volna nektek, hogy távozzatok. De végtelen **szuverenitásában Jézus Krisztust jelölte ki az emberek Megváltójává**. Jöjjetek, és fogadjátok el ezt a Megváltót hit által.

22. Milyen **bátorító ez** **azok számára, akik eggyé váltak Istennel!** Ha ő a mi oldalunkon áll, ki lehet ellenünk? "A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk, menedékünk". • Úgy kell gondolkodnunk, mint az a hívő asszony, akit egy földrengés idején megfigyeltek, hogy nagyon boldog volt. Mindenki más félt - házak dőltek le, tornyok omlottak össze, de ő mosolygott; és amikor megkérdezték tőle, hogy miért, azt válaszolta: "***Annyira örülök, hogy az én Istenem meg tudja rázni a világot***; azt **hittem**, hogy képes rá, és most szemeimmel **látom**, hogy képes rá. Ezért vagyok boldog." • **Örüljetek, hogy van, akiben bízhattok, aki számára semmi sem lehetetlen, aki meg tudja és meg is fogja valósítani a céljait**. • A szívem úgy érzi, hogy ő adná neki a hatalmat, ha nem lenne meg neki, és ha az egész az enyém lenne, akkor is minden hatalmat a kezében hagynék, még ha különben birtokolhatnám is. "Nagy Isten, uralkodj fölöttébb, mert nincs hozzád hasonló." **"Az Úr uralkodik, örvendezzen a föld,** örvendezzen a szigetek sokasága".

23. **Milyen örömteli kell, hogy legyen ez a gondolat minden szent lelkimunkás számára!** Te és én Isten és az ő Krisztusának oldalán sorakoztunk fel, és bár az ellenünk fellépő hatalmak nagyon erősnek tűnnek, a legyőzhetetlen Király azonban hamarosan biztosan megfutamítja őket. A romanizmus (római katolikus vallási befolyás), a bálványimádás, a hitetlenség, ezek mind hatalmas dolgoknak tűnnek; • és ilyennek látszanak a fazekas műhelyéből frissen kikerült edények is - egy gyermek azt hiszi róluk, hogy kőből vannak; de amikor az Úr Jézus vasrúddal lesújt rájuk, nézd, hogy repülnek szerteszét a cserépdarabok! Ezt fogja megtenni nemsokára. Felemeli rettenetes karját, erejét kinyilvánítja, és lesújt vasrúdjával, és akkor látni fogják, hogy **az igazságnak, amint az Jézusban van, győznie kell és győzni fog**!

24. **Milyen segítség lesz ez a számotokra, akik szenvedtek**! Ha Isten az, aki mindent tesz, és **semmi sem történik Istenen kívül**, még az ember gonoszsága és kegyetlensége is még mindig az ő uralma alatt áll, **akkor készségesen alávethetitek magatokat.** Milyen kegyesen és milyen jó arccal csókolhatjátok meg a kezet, amely megver benneteket! A férj a mennybe ment, Isten vitte el; a vagyon elolvadt, Isten engedte meg. Kiraboltak, mondjátok; nos, • **ne gondoljatok annyira a másodlatos okra, nézzétek a nagy első okot**. Ha megütsz egy kutyát, az beleharap a botba; ha bölcs lenne, akkor rád nézne, aki használod. Ne a nyomorúságok második okát nézzétek, nézzétek a nagy első okot; • **a ti Istenetek az, aki mindenben benne van, a ti** **Atyaistenetek, a végtelenül jó.** Melyiket szeretnéd, hogy a földön teljesüljön, a te akaratodat vagy Isten akaratát? Ha bölcsek vagytok, azt mondjátok: "Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg". Akkor ***fogadd el a gondviselés útjait. Mivel Isten rendeli el őket, fogadd el őket hálás dicsérettel.*** • **Ebben van az Istennek való igazi áldozat**, amikor azt mondhatjuk: "Ha meg is öl, mégis bízom benne". Jót kaptunk tőle, és áldottuk őt – nos, a pogány emberek és vámszedők is megtehették volna ezt; de ***ha rosszat kapunk, és mégis áldjuk őt, ez a kegyelem, ez az ő Szentlelkének munkája.*** ***Ha meg tudunk hajolni megsemmisítő csapásai előtt, és érezzük, hogy ha az ő kezének súlya által való összezúzásunk dicsőséget hoz neki, akkor elégedettek vagyunk; ez az igazi hit***. • Adj nekünk elég kegyelmet, ó Uram, hogy hűségünkben sohase valljunk kudarcot, hanem hűséges szolgáid legyünk még a szenvedések legégetőbb tüzében is. Ó a Szentlélek segítsen, hogy az elmét így alá tudjuk vetni Istennek! • Néhányan **rúgkapálnak az isteni szuverenitás tanítása ellen**, de attól tartok, hogy ez azért van, **mert lázadó, büszke lelkületűek.** Azok, akik engedelmesnek érzik magukat Isten iránt, nem tudják vágyuk szerint eléggé felmagasztalni, magasra emelni Őt, sohasem vonakodnak attól, hogy neki túlságosan abszolút tekintélyt adjanak. **Csak egy lázadó gyermek szeretné, ha az apát szabályokkal és előírásokkal kötnék meg**. Nem, az én Atyámnak feltétlenül helyesen kell cselekednie, ez biztos, tegyen bár, amit csak akar.

III.

25. **Milyen a HELYES LELKÜLET, amelyben mindezt szemlélhetjük?**

26. Az első **az alázatos imádat**. Nem imádjuk Istent eléggé, testvéreim. Még a nyilvános összejöveteleinken sem imádjuk Őt eléggé. Ó, imádjátok a Királyt! Hajtsátok meg most a fejeteket - inkább **hajtsátok meg a *lelketeket*, és imádjátok őt, aki örökkön-örökké** él. Gondolataitok, érzéseitek, ezek jobbak, mint az oltáron felajánlandó bikák és kecskegidák: Isten elfogadja őket. ***Imádjátok őt a legalázatosabb, meghajló tisztelettel, mert ti semmitek vagytok, ő pedig minden mindenben.***

27. Ezután legyen szívetekben a **kétkedés nélküli megnyugvás** szelleme (Isten útjait felül nem bíráló, annak igazságosságát kétségbe nem vonó, vele való egyetértés szelleme). Ő akarja ezt! Ha ez így van, akkor ***megteszem***, vagy ***elviselem***. Isten segítsen benneteket, hogy tökéletes ráhangolódásban, áldott beletörődésben éljetek.

28. Ezután **gyakoroljátok a tiszteletteljes szeretet szellemét**. Vajon reszketek-e eme Isten előtt? Akkor több kegyelmet kell keresnem, hogy ***úgy szeressem őt, amilyen***; • ne akkor szeressem, amikor gondolataim csökkentették őt ragyogásától, és megfosztották (lefokozták) dicsőségétől, hanem **úgy szeressem őt, mint abszolút uralkodót**, mert ***ezt az uralkodást Jézus Krisztuson, az én pajzsomon és az Ő Felkentjén keresztül látom gyakorolni.*** Hadd szeressem Istenemet és Királyomat, és legyek udvari embere, aki boldog, hogy trónja közelébe engedik, hogy szemlélhesse a Végtelen Felség fényét.

29. Végül pedig legyen a mi lelkünk teljes **mélységes örömmel**. Azt hiszem, nincs ***még egy olyan tanítás a haladó keresztyén számára, amely az örömnek olyan mély tengerét tartalmazná, mint ez***. **Az Úr uralkodik**! Örüljön a Föld! - Az Úr a király mindörökkön örökké! Nos, ha így van, akkor minden rendben van. • Ha eltávolodsz Istentől, eltávolodsz a békétől. **Amikor a lélek belé merül, és érzi, hogy minden benne van, akkor nyugodt gyönyört érez, békét, mint egy folyó, kimondhatatlan örömöt**. • Törekedjetek ma reggel erre az örömre, szeretteim, és aztán menjetek, és fejezzétek ki ezt dicsőítő énekeitekben. Ha ma délután egyedül vagytok, bármelyikőtök, és nem vagytok szolgálatban, mindenképpen áldjátok és magasztaljátok Istent**. Emeljétek fel szíveteket az Ő dicséretére, mert "aki dicséretet mond, az Istent dicsőíti"**.

30. Az Úr hozzon mindnyájunkat a Jézus Krisztusba vetett hit által összhangba ezzel az örökké áldott és örökké élő Istennel! És neki legyen dicséret és dicsőség örökkön-örökké. Ámen!

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/949-the-unconquerable-king/>

**Matthew Henry igemagyarázata**

**Forrás:** Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) 1706.

[**https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Psa/Psa\_072.cfm**](https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Psa/Psa_072.cfm)

**72. zsoltár**

**Matthew Henry magyarázatában**

**A részről általában**

Az előző zsoltárt Dávid akkor írta, amikor már idős volt, és úgy tűnik, ezt is úgyszintén; mert Salamon most ott állt a koronáért; az előző zsoltár volt az ő imája önmagáért, ez pedig fiáért és trónbeli utódjáért, és ezzel a kettővel fejeződnek be Dávid, Isai fiának imái, amint azt e zsoltár végén találjuk. ***Ha csak Isten jelenléte van velünk, amíg élünk, és jó reménységünk van az utánunk jövőkkel kapcsolatban - hogy ők dicsérni fogják Istent a földön, amikor mi dicsérjük őt a mennyben - akkor ez elég***. • E zsoltár címe: "Salamon zsoltára": valószínű, hogy Dávid diktálta, vagy inkább az áldott Lélek diktálta neki, amikor nem sokkal halála előtt isteni utasításra rendezte az utódlást, és parancsot adott Salamon királlyá való kikiáltására, 1Kir 1:30 stb. • De bár Salamon neve szerepel itt, **Krisztus királyságáról szóló jövendőlés van itt Salamon királyságának mintájára és alakjában**. Dávid tudta, hogy mi volt az isteni jóslat: "*az ő ágyékának gyümölcséből, test szerint, támasztja a Krisztust, hogy trónjára üljön",* ApCsel 2:30. Róla tesz itt tehát bizonyságot, és az ő országa dicsőségének kilátásával vigasztalta magát haldoklásának pillanataiban, amikor előre látta, hogy „háza nem lesz olyan Istennél”, nem olyan nagy, nem olyan jó, mint ahogyan ő kívánta. Dávid, lélekben,

I. Rövid imával kezdi utódjáért (1. v.).

II. Rögtön átmegy egy hosszú jövendölésbe, amely uralkodásának dicsőségéről szól (2-17. v.). És,

III. Izrael Istenének dicséretével zárja (18-20. v.).

Amikor ezt a zsoltárt énekeljük, Krisztusra kell figyelnünk, Őt mint királyt kell dicsőítenünk, és alattvalóiként ki kell fejeznünk ujjongásunkat.

**Egy zsoltár Salamon számára.**

**Zsolt 72:1**

***1 Salamoné. &Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.***

Ez a vers egy ima a királyért, sőt a király fiáért.

I**. Alkalmazhatjuk Salamonra:** ***Add neki, Istenem, a te ítéleteidet és igazságodat***, tedd őt férfivá, királlyá, tedd őt jó emberré, jó királlyá.

1. **Ez egy apa imája gyermekéért**, egy haldokló áldása, olyan, amilyet a pátriárkák gyermekeikre hagytak. • ***A legjobb dolog, amit Istentől kérhetünk gyermekeinkért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet és kegyelmet, hogy ismerjék és teljesítsék kötelességüket;*** ez jobb, mint az arany. • Salamon megtanult úgy imádkozni önmagáért, ahogyan az apja imádkozott érte, nem azért, hogy Isten gazdagságot és hirnevet adjon neki, hanem bölcs és értelmes szívet. • **Dávid számára megnyugvást jelentett**, hogy saját fia lesz az utódja, de még inkább az, hogy valószínűleg egyszerre lesz *okos* és *igazságos*. **Dávid jó nevelést adott neki** (Péld 4,3), jó ítélőképességre és igazságosságra tanította, **de ez nem volt elég, ha Isten nem adta meg neki az ő ítéleteit.** • ***A szülők nem adhatnak kegyelmet gyermekeiknek, de imával a kegyelem Istenéhez vezethetik őket, és nem hiába keresik őt, mert imájuk vagy meghallgatásra talál, vagy vigasztalással tér vissza saját keblükbe.***

2. **Ez egy király imája az utódjáért.** Dávid uralkodása alatt ítéletet és igazságot hozott, és most azért imádkozik, hogy fia is így tegyen. ***Ilyen gondot kell viselnünk az utókorért, kívánva és törekedve arra, hogy az utánunk jövők az ő idejükben több és jobb szolgálatot tegyenek Istennek, mint ahogy mi tettük a miénkben***. • Azoknak kevés szeretetük van akár Isten, akár az emberek iránt, és nagyon szűk, önző lelkületűek, akik nem törődnek azzal, hogy mi lesz a világgal és az egyházzal, ha ők már nem lesznek.

**3. Ez az alattvalók imája a királyukért**. Úgy tűnik, ***Dávid ezt a zsoltárt a nép használatára írta***, hogy énekelve imádkozzanak Salamonért. ***Azoknak, akik nyugodt és békés életet akarnak élni, imádkozniuk kell a királyokért és minden hatalommal rendelkező személyért, hogy Isten adja meg nekik az ő ítéleteit és igazságát.***

**II. Krisztusra alkalmazhatjuk;** nem úgy, hogy Neki aki közbenjár értünk, szintén szüksége van arra, hogy mi is közbenjárjunk érte; hanem,

**1. Ez az ószövetségi egyház imája a Messiás elküldéséért,** mint az egyház királyáért, a ***Sion szent hegyén*** álló királyért, akiről a királyok Királya azt mondta: ***Te vagy az én Fiam***, Zsolt 2:6,7. "Sietessétek az ő eljövetelét, akire minden ítéletet bíztak"; és így kell siettetnünk Krisztus második eljövetelét, amikor majd ***megítéli a világot igazságban***.

**2. Ez annak az elégedettségnek a kifejezése, amelyet minden igaz hívő az Úr Jézusnak az Atyától kapott hatalma iránt érez**: "*Legyen övé minden hatalom égen és földön, és legyen az Úr a mi igazságunk;* legyen Ő az isteni kegyelem nagy Gondnoka mindazoknak, akik az övéi; adassék ez meg neki, hogy ő is adhasson nekünk."

**Zsolt 72,2-17**

***2 Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. 3Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. 4 Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. 5 Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. 6 Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet. 7 Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold. 8 És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig. 9 Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. 10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé. 11 Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. 12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője. 13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; 14 Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében. 15 És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. 16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. 17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.***

Ez a prófécia Krisztus országának virágzásáról és örökkévalóságáról szól, Salamon uralkodásának árnyékában. Ez következik,

**1. Az ima megerősítésére szolgáló kérésként:** "Uram, ***add meg neki a te ítéleteidet és igazságodat***, és akkor ***igazsággal ítéli meg népedet,*** és így felel meg az ő felemelkedése céljának, 2. v. Add meg neki a te kegyelmedet, és akkor az ő gondjaira bízott néped részesülni fog belőle". ***Mivel Isten szerette Izráelt, királlyá tette őt föléjük,*** ***hogy ítélkezzen és igazságot tegyen***, 2Krón 9,8. • Hittel küzdhetünk Istennel azért a kegyelemért, amelyről okunk van azt hinni, hogy az ő egyházának közös hasznára válik.

**2. Mint békességes válasz az imára**. Ahogyan a hit imájával válaszolunk Isten kegyelmi ígéreteire, úgy válaszol Isten a kegyelmi ígéretekkel a mi hitbeli imáinkra. • Az, hogy **ennek a próféciának a Messiás országára kell vonatkoznia**, egyértelmű, mert sok olyan szakasz van benne, amely nem alkalmazható Salamon uralkodására. Kormányzását kezdetben valóban sok igazságosság és béke jellemezte, de uralkodása vége előtt baj és igazságtalanság is volt. **Az itt említett királyságnak addig kell tartania, amíg a nap,** Salamoné azonban hamarosan kialudt. Ezért még a zsidó magyarázók is a Messiás országát értik alatta.

**Figyeljük meg az itt tett *sok nagy és értékes ígéretet,* amelyek teljes beteljesedését csak Krisztus országában várják**; és mégis néhány közülük részben beteljesedett Salamon uralkodása alatt.

**I. Hogy igazságos kormányzat lesz (**2. v.): ***Igazsággal fogja megítélni népedet.*** Vö. Ézs 11:4. Krisztus országának minden törvénye összhangban van a méltányosság örök szabályaival; az enyhítő bíróság, mit a megszegett törvény szigorával szemben felállított, valóban a méltányosság bírósága; és az ő utolsó ítéletének döntésével szemben nem lesz semmi kivétel. • Országának békéjét az igazságosság fogja támogatni (3. v.); mert csak akkor olyan a béke, mint a folyó, ha *az igazságosság olyan, mint a tenger hullámai.* ***A világot igazságosságban fogja megítélni***, ApCsel 17,31.

II. **Hogy ez egy békés kormányzat lesz:** ***Teremjenek a hegyek békét, és a halmok igazságot*** (3. v.); vagyis (mondja Dr. Hammond) mind ***a felsőbb, mind az alsóbb bíróságok*** Salamon királyságában. ***Bőséges béke*** lesz, 7. v.• Salamon neve *békéset* jelent, és ilyen volt az ő uralkodása; mert Izrael ebben az időben élvezte az előző uralkodás győzelmeit, és megőrizte annak az uralkodásnak a nyugalmát és csendjét. • De **a béke különleges módon Krisztus királyságának dicsősége**; mert amennyiben ez elárad, ***kibékíti az embereket Istennel, önmagukkal és egymással, és megöl minden ellenségeskedést; mert ő a mi békességünk.***

**III. A szegények és rászorulók különös módon e kormányzat védelme alá kerülnek**: ***Ő fogja megítélni a te szegényeidet,*** 2. v. • Azok **Isten szegényei**, *akik jó lelkiismeretük megtartása miatt szorultságba jutottak*, és azokról megkülönböztetett gondoskodással fog gondoskodni, azokért ítélettel fog kiállni, ügyükről különösen fog tudakozódni, és sérelmeikért különös bosszút fog állni. A nép ***szegényeit* és a *rászorulók gyermekeit* biztosan úgy fogja megítélni, hogy megmenti,** 4. v. Ezt ismét hangsúlyozza (12., 13. v.), arra utalva, hogy Krisztus biztos kézzel fog fellépni a sértett szegények érdekében, és ügyüket fölvállalja. • ***Meg fogja szabadítani a rászorulókat (szükségben levőket)***, akik elnyomóiknak ki vannak szolgáltatva, ***a szegényeket is***, egyrészt azért, mert ***nincs segítőjük***, és az ő becsületére válik, hogy segítsen rajtuk, másrészt azért, mert ***hozzá kiáltanak***, és ő imáikra válaszul megígérte, hogy segít rajtuk; imádságukkal ***neki ajánlják (reá bízzák) magukat***, Zsolt 10,14. ***Megkíméli a rászorulókat***, akik irgalmára vetik magukat (erre támaszkodnak), és nem lesz szigorú és kemény velük; ***megmenti a lelküket***, és ez minden, amire vágynak. ***Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.*** Krisztus a szegények királya.

**IV. (**ígéri), **Hogy a büszke elnyomókkal el fog számolni**: ***Darabokra töri őket*** (4. v.), elveszi tőlük ártó hatalmukat, és megbünteti őket minden rosszért, amit tettek. Ez a jó király hivatala: *Parcere subjectis, et debellare superbos -* ***Kímélni a legyőzötteket (leigázottakat) és megalázni a kevélyeket.*** • Az ördög a nagy elnyomó, akit Krisztus össze fog zúzni, és akinek az országát ő fogja elpusztítani. ***Szájának leheletével megöli a gonoszt*** (Ézs 11,4), és ***megszabadítja népének lelkét az álnokságtól és az erőszakosságtól,*** 14. v. • **Megmenti őket a Sátán hatalmától**, mind a régi ***kígyóétól***, amely csalárdsággal dolgozik, hogy csapdába ejtse őket, mind az ordító ***oroszlántól***, amely erőszakkal dolgozik, hogy megrémítse és felfalja őket. • ***Vérük oly drága*** lesz számára, hogy egy cseppet sem ontanak belőle a Sátán vagy eszközeinek csalárdsága vagy erőszakossága által, anélkül, hogy el ne számolnának vele. • Krisztus olyan király, aki, bár néha **a vérig való ellenállásra hívja alattvalóit,** hogy érte kiálljanak, mégsem pazarolja a vérüket, és soha nem engedi, hogy megváljanak tőle, csak amennyiben ez az Ő dicsőségére szolgál, és nekik is dicsőséget szerez, valamint így beteljesedik ellenségeik vétkeinek a mértéke.

**V. Hogy a vallás virágozni fog Krisztus kormányzása alatt** (5. v.): ***Félni fognak téged, amíg a nap és a hold tart***. Salamon valóban felépítette a templomot, és az ő kormányzása alatt egy ideig jól fenntartották az istenfélelmet és az istentiszteletet, de ez nem tartott sokáig; ez tehát **Krisztus országára kell, hogy utaljon, amelynek minden alattvalóját istenfélelemre fogják és istenfélelemben tartják**; mivel ***a keresztyén vallás közvetlen tendenciát mutat a természetes vallás támogatására és előmozdítására, és erőteljes befolyással van rá***. • A Krisztusba vetett hit megalapozza és fenntartja az istenfélelmet; és ezért ez az örökkévaló evangélium, amelyet hirdetnek: Féljétek az Istent, és tiszteljétek őt, Jel 14,7. • És ahogy Krisztus kormányzása elősegíti az Isten iránti odaadást, úgy segíti elő az igazságosságot és a szeretetet is az emberek között (7. v.): Az ő ***napjaiban az igazak virágoznak;*** az igazságosságot gyakorolják, és akik az igazságosságot gyakorolják, azok előnyben részesülnek. Az igazságosság bővelkedni fog és hírnévre tesz szert, parancsolni fog és hatalomra tesz szert.• **Krisztus törvénye, amely a szívbe van írva, arra készteti az embereket, hogy becsületesek és igazságosak legyenek, és mindenkinek megadják, ami jár nekik**; hasonlóképpen arra készteti az embereket, **hogy szeretetben éljenek, és így bőséges békét teremt,** és a fegyvereket ekevassá kovácsolják. • Mind a **szentség, mind a szeretet örökkévaló lesz Krisztus országában,** és sohasem fog elenyészni, mert annak ***alattvalói addig fogják félni Istent, amíg a nap és a hold tart***; a ***keresztyénség***, amint hitvallás szerint, megvetette lábát a világban, szilárdan fog állni az idők végezetéig, és ***amint annak ereje megvetette lábát a szívben, ott fog maradni, amíg a halál által a nap, a hold és a csillagok (vagyis a testi érzékek) el nem sötétednek.*** • A világ minden változásán és az élet minden változásán keresztül Krisztus országa fenntartja magát (v.ö. mily változékony a hold…); és ha az **istenfélelem** addig tart, amíg a nap és a hold, a bőséges **béke** **is** megmarad. ***Az egyház békéje, a lélek békéje párhuzamosan fog futni a tisztasággal és a kegyességgel, és addig tart, amíg ezek tartanak***.

**VI. Hogy Krisztus kormányzása nagyon kényelmes (áldott, vigaszteljes) lesz minden hűséges, szerető alattvalója számára** (6. v.): Lelkének kegyelmei és vigasztalásai által úgy fog ***leszállani, mint az eső a lekaszált fűre;*** nem arra, amit levágtak, hanem arra, ami megmaradt nőni, ***hogy újra kihajt, bár lefejezték.*** • Krisztus evangéliuma úgy hat, mint az eső, amely felpuhítja a kemény földet, megnedvesíti azt, ami száraz volt, és így zöldellővé és gyümölcsözővé teszi, Ézs. 55:10. Szívünk ***igyék ebből az esőből!*** Zsid 6,7.

**VII. Krisztus királysága nagyon messzire fog terjedni**, és nagymértékben ki fog bővülni, tekintve,

**1. Területeinek kiterjedését** (8. v.): ***Uralkodni fog tengertől tengerig*** (a Déli-tengertől északig, vagy a Vörös-tengertől a Földközi-tengerig) és az Eufrátesz folyótól, vagy a Nílustól a föld végéig. Salamon uralma nagyon nagy volt (1Kir 4,21), az ígéretnek megfelelően (1Móz 15,18), de ott egyetlen tenger, egyetlen folyó sincs megnevezve; ezért e közmondásos kifejezésekkel **az Úr Jézus egyetemes monarchiájára kell** utaljon. **Az ő evangéliuma minden nemzetnek hirdettetett, vagy hirdettetik az ég alatt (Mt 24,14), és a világ országai az ő országai lesznek (Jel 11,15), amikor a pogányok teljessége be fog vonulni.** Területei kiterjednek majd azokra az országokra,

**(1.) Amelyek idegenek voltak számára: *Azok, akik a pusztában laknak,*** minden főúttól távol, akik ritkán hallanak híreket, hallják a Megváltóról és az általa való megváltásról szóló örömhírt, ***meghajolnak*** előtte, hisznek benne, elfogadják, imádják őt, és magukra veszik az ő igáját. **Az Úr Jézus előtt mindnyájunknak vagy meg kell *hajolnunk*, vagy meg kell *törnünk*;** ha megtörünk, tönkremegyünk - ha meghajlunk, biztosan örökre üdvözülünk.

(2.) **Azokra is kiterjed, akik ellenségei voltak, és harcoltak ellene:** ***A port fogják nyalni***; a földre kerülnek és a porba fekszenek, harapdálják a földet bosszúságukban, és úgy fognak éhezni, hogy örülnek a pornak, a kígyó eledelének (1Móz 3,15), mert az ő magjából valók; és ki fölött ne uralkodna Ő, ha még ellenségei maguk is így megaláztatnak és uralma alatt lesznek? Továbbá, uralma kierjedt lesz, nemcsak területileg, hanem

**2. Hódolóinak méltóságát** illetően is. Nemcsak a pusztában lakók, a parasztok és a háziak fölött fog uralkodni, hanem **a palotákban lakók fölött is** (10. v.): ***Tarsis és a szigetek királyai***, amelyek a legtávolabb fekszenek Izraeltől, és ***a pogányok szigetei*** (1Móz 10,5), ajándékokat visznek majd neki, mint szuverén uruknak, aki által és aki alatt koronájukat és minden koronás földjüket tartják. Udvarolni fognak a kegyének, és érdeklődni fognak iránta, hogy meghallgassák bölcsességét. • Ez szó szerint beteljesedett Salamonban (mert ***a föld minden királya Salamon bölcsességét kereste, és mindenki hozta a maga ajándékát****,* 2Krón 9:23, 24), és Krisztusban is, amikor a **keleti bölcsek**, akik valószínűleg a saját országukban első rangú emberek voltak, ***eljöttek, hogy imádják őt, és ajándékokat hoztak neki***, Mt 2:11. • **Megajándékozzák őt: önmagukat adván neki**; ez a legjobb ajándék, amit Krisztusnak hozhatunk, és e nélkül semmilyen más ajándék nem elfogadható, Róm 12,1. Ajándékokat hoznak: ***az imádság és a dicséret lelki áldozatait ajánlják fel***; • Krisztusnak, mint *Istenüknek*, Krisztuson, mint *oltárukon*, aki minden ajándékot megszentel. • Az Istenhez való megtérésüket a pogányok felajánlásának vagy áldozatának nevezik, Róm 15,16. • Igen, minden király előbb-utóbb leborul előtte, hogy vagy teljesítse vele szemben a kötelességét, vagy pedig hogy tőle kapja kárhoztató ítéletét, 11. v. Vagy mint készséges alattvalói, vagy mint legyőzött foglyai; vagy mint kegyelméért esedezők, vagy mint az ítéletét várók esnek le előtte. • És amikor a királyok behódolnak, természetesen a nép is belép: ***Minden nemzet szolgálni fog neki***; mindenki meghívást kap az ő szolgálatába; minden nemzetből néhányan belépnek, és ***minden nemzetben tiszta tömjént és tiszta áldozatot fognak neki áldozni,*** Mal. 1,11; Jel 7,9.

**VIII. Hogy minden alattvalója tisztelni és szeretni fogja őt** (15. v.): ***Élni fog;*** alattvalói életet kívánnak neki (Ó, király! Örökké élj!), éspedig jó okkal; Mert azt mondta: ***"Mert én élek, ti is élni fogtok";*** és róla szól a bizonyságtétel, hogy ***él, örökké él, hogy közbenjárjon érettünk***, Zsid 7:8, 25. Élni fog, és ***jól fog élni (bőségben, virágzóan);*** és,

**1. Ajándékokat fognak neki adni.** Bár képes lesz nélkülük is élni, mert nincs szüksége senki ajándékaira vagy szolgálataira, mégis ***adnak neki a sébai aranyból*** - aranyat, a legjobb fémet, a sébai aranyat, amely valószínűleg a legfinomabb arany volt; mert ***aki a legjobb, annak a legjobbal kell szolgálni***. • Azoknak, akiknek bőségesen van e világ gazdagságából, akiknek arany van a kezükben, Krisztusnak kell adniuk, neki kell szolgálniuk vele, jót kell tenniük vele. ***Tiszteld meg az Urat a te vagyonoddal***.

2. **Imádkozni fognak érte, mégpedig szüntelenül.** A nép imádkozott Salamonért, és ez segített abban, hogy ő és uralkodása olyan nagy áldássá váljon számukra. • ***Az alattvalók kötelessége, hogy imádkozzanak, közbenjárjanak és hálát adjanak a királyokért és minden hatalommal rendelkező személyért***, nem a bókból, ahogyan azt túl gyakran teszik, hanem a közjóért való aggódásból. •

De hogyan alkalmazható ezt Krisztusra? Neki nincs szüksége a mi imáinkra, és nem is lehet semmi haszna belőlük. De **az ószövetségi szentek imádkoztak az ő eljöveteléért, folyamatosan imádkoztak érte**; mert úgy hívták őt, hogy „Eljövendő”, akinek el kell jönnie. És most, hogy eljött, **imádkoznunk kell az ő evangéliumának sikeréért és az ő országának előrehaladásáért,** amit ő érte való imádkozásnak nevez (Hozsanna Dávid Fiának, jólét kisérje uralkodását!), és **imádkoznunk kell a második eljöveteléért**. • Úgy is fordítható: Az imádságot Őáltala fogják felajánlani; az Ő érdeméért; ***bármit kérünk az Atyától, az ő nevében és az ő közbenjárására támaszkodva kell kérnünk.***

**3. Dicsérni fogják őt,** és ***nagy dicséretet kell mondani bölcsességéről, igazságosságáról és jóságáról***: Naponta dicsérni fogják őt. Azzal, hogy naponta az ő nevében imádkozunk, tiszteletet adunk neki. • Az alattvalóknak jól kell beszélniük a kormányról, amely áldás a számukra; és még inkább minden keresztyénnek dicsérnie kell Jézus Krisztust, naponta dicsérni őt; mert neki köszönhetik mindenüket, és neki tartoznak a legnagyobb kötelezettségekkel.

**IX. Hogy az ő kormányzása alatt csodálatos szaporodás lesz** mind az *ételek*, mind a *szájak* tekintetében, mind a föld gyümölcseinek tekintetében a vidéken, mind a városokban lakó emberek tekintetében, 16. v.

**1. Az ország gazdagodni fog**. Vessetek csak ***egy marék gabonát a hegyek tetején***, ahonnan az ember keveset várna, és mégis úgy fog rengeni a gyümölcse, mint a Libanon; olyan erőteljesen fog növekedni, s oly életerős lesz, mint a Libanon cédrusai. Még a hegyek tetején is marokszámra terem a föld; ez a nagy bőség kifejezése (1Móz 41,47), ahogy a ház tetején lévő fűről is azt mondják, hogy olyan, amivel a kaszáló nem tölti meg a kezét. • Ez alkalmazható **az evangéliumi mag csodálatos termésére a Messiás napjaiban.** Egy maréknyi mag, amelyet a pogány világ hegyes és terméketlen talajába vetettek, csodálatos termést hozott, amelyet Krisztushoz gyűjtöttek be, olyan gyümölcsöt, amely úgy rengett, mint a Libanon. ***A mezők fehéren virultak az aratásra***, Jn 4:35; Mt 9:37. ***A mustármagszemek nagy fává nőttek***.

**2. A városok népesre nőnek**: ***A városlakók virágoznak, mint a fű,*** számra, zöldre. Az evangéliumi gyülekezet, Isten városa az emberek között, a virágzás minden jelét viselni fogja, **sokan** lesznek, és akik benne lesznek, mind **boldogok** lesznek benne.

**X. Hogy kormánya örökkévaló lesz, mind az *ő tiszteletére*, mind *alattvalóinak* *boldogságára***. Az Úr Jézus örökké fog uralkodni, és ezt csakis rá kell érteni, és egyáltalán nem Salamonra. Csak Krisztust ***fogják félni minden nemzedékben*** (5. v.), és ***amíg a nap és a hold tart***, 7. v.).

**1. A fejedelmek becsülete halhatatlan, és soha nem lesz beszennyezve** (17. v.): ***Neve örökké megmarad,*** a sötétség hatalmainak minden rosszindulatú kísérlete és törekvése ellenére, mellyel törekszenek elhomályosítani fényét és elvágni vonalát; mégis megmarad; terjedni fog; erősödni fog. Ahogyan a földi fejedelmek neve az utókorban folytatódik, úgy Krisztusé önmagában. *Filiabitur nomen ejus* - ***az ő neve az utókorra száll tovább***. • ***Minden nemzet, amíg a világ áll, áldottnak fogja őt nevezni,*** áldani fogja érte Istent, állandóan jót fognak beszélni róla, és boldognak tartják magukat benne. Az idők végezetéig és az örökkévalóságig ünnepelni fogják az ő nevét, használni fogják; ***minden nyelv vallani fogja, és minden térd meghajol előtte.***

2. **Az emberek boldogsága, ha egyetemes is; teljes és örökkévaló:** ***Az emberek áldottak lesznek***, valóban és örökké áldottak lesznek benne. • Ez egyértelműen az atyáknak tett ígéretre utal, miszerint ***a Messiásban a föld minden népe áldott lesz***. 1Móz 12:3.

**Zsoltárok 72:18-20**

***18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! 19 Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen! 20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.***

Egy ilyen illusztris próféciát, mint az előző versekben a Messiásról és az ő országáról, illő, ahogy itt is, szívből jövő imával és dicsérettel zárni.

**I. A zsoltáros itt szívét kiönti a próféciáért és az ígéretért való hálaadásban,** 18., 19. v. Isten minden szava olyan biztos, és olyan nagy megelégedéssel támaszkodhatunk rá, hogy ***elég okunk van előre hálát adni azért, amit mondott, még ha nem is történt meg***. • El kell ismernünk, hogy Isten méltó a dicséretre mindazokért a nagyszerű dolgokért, amelyeket a világért, az egyházért, az emberek gyermekeiért, a saját gyermekeiért végbevitt, a gondviselés országában s a kegyelem országában; a Megváltó kezében elhelyezett minden hatalomért és bizalom-alapért Isten méltó a dicséretre! • ***Fel kell ébresztenünk magunkat és mindent, ami bennünk van, hogy a legjobb módon dicsérjük őt, és kívánnunk kell, hogy mindenki más is tegye ezt***. •  ***Áldott legyen az Úr***, vagyis ***áldott legyen az ő dicsőséges neve;*** mert csak az ő nevében járulhatunk hozzá bármiben is az ő dicsőségéhez és áldásához, és mégis ez is ***minden áldás és dicséret fölé van emelve***. Legyen áldott örökké, és áldott is lesz örökké; megérdemli, hogy örökké áldott legyen, és biztos alapon reméljük, hogy örökké áldott lesz. • Itt arra kapunk tanítást, hogy **áldjuk Krisztus nevét, és áldjuk Istent Krisztusban mindazért, amit ő általa értünk tett.**

Áldanunk kell Őt,

1. Mint az **Úr Istent**, mint önmagában létező, önmagában elégséges Lényt, és mint a mi szuverén Urunkat.

2. Mint **Izrael Istenét**, aki szövetségben áll ezzel a néppel, és imádva van általuk, és aki ezt Jákobnak az igazság és Ábrahámnak az irgalom teljesítésével teszi,

3. Mint **Olyan Istent, aki csak csodálatos dolgokat tesz**, a teremtésben és a gondviselésben, és különösen a megváltás eme művében, amely mindezeket felülmúlja. Az emberek művei apró, közönséges, jelentéktelen dolgok, és még ezeket sem tudnák megtenni nélküle. Isten azonban mindent a saját erejéből tesz, és csodálatos dolgok azok, amelyeket tesz, és olyanok, amelyek a szentek és az angyalok örök csodálatát fogják kiváltani.

**II. Komolyan imádkozik e prófécia és ígéret beteljesedéséért:** ***Az egész föld legyen teljes az ő dicsőségével,*** ahogyan az megtörténik, amikor ***Tarsis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak neki***. • Szomorú belegondolni, hogy a föld mennyire üres Isten dicsőségétől, milyen kevés szolgálatot és tiszteletet kap egy olyan világtól, amelynek oly bőkezű jótevője. Mindazok tehát, akik jót akarnak kívánni Isten becsületének és az emberiség jólétének, nem tudnak mást kívánni, mint hogy ***a föld megteljen az ő dicsőségének felfedezéseivel,*** amelyeket megfelelően viszonozzanak ***az ő dicsőségének hálás elismerésével***. • Minden szív, minden száj és minden gyülekezet teljen meg Isten magasztos dicséretével. • Ha megfigyeljük, látni fogjuk, hogy Dávid mennyire komolyan gondolja ezt az imát, és hogy mennyire a szíve van benne,

1. **Hogyan zárja le az imát kettős pecséttel**: "***Ámen és ámen;*** újra és újra mondom, én mondom, és mondják mindnyájan mások is, így legyen. Ámen az én imámra; ámen minden szentnek imájára erre a célra – ***Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!".***

2. **Hogyan zárja le végérvényesen életét ezzel az imádsággal**, 20. v. Ez volt ***az utolsó zsoltár,*** amelyet valaha is írt, bár nem utolsóként került ebbe a gyűjteménybe; akkor írta, amikor a halálos ágyán feküdt, és ***ezzel lehelte ki az utolsó leheletét***: "*Dicsőüljön meg az Isten, álljon fel és maradjon fenn a Messiás országa a világban, és ez nekem elég, nem kívánok többet*. ***Ezzel érjen véget Isai fiának, Dávidnak az imája***. Így hát jöjj, Uram Jézus, jöjj el hamar".

*Angolról fordította: Borzási Sándor (a DeepL Translator segítségével) 2023. Marosvásárhely*

*Soli Deo Gloria!*

1. Alexander Selkirk: Alexander Selkirk (1676 - 1721. december 13.) skót tengerész volt, aki négy évet töltött hajótöröttként egyedül, amikor egy lakatlan szigeten partra vetették. Valószínű, hogy az ő utazásai, valamint a hajótörött sebész, Henry Pitman utazásai adták az ihletet Daniel Defoe Robinson Crusoe című regényéhez. Lásd Explorer "http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander\_Selkirk" [↑](#footnote-ref-1)
2. III. Napóleon megadta magát a porosz király előtt [↑](#footnote-ref-2)